**Informacja**

**dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych**

**o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji**

**zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021**

(art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych)

**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie**

**2022**

Spis treści

[Wprowadzenie 6](#_Toc98485546)

[1. Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności 8](#_Toc98485547)

[2. Realizacja Wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych (art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy) 9](#_Toc98485548)

[2.1. Skuteczna profilaktyka niepełnosprawności 9](#_Toc98485549)

[2.2. Efektywne ograniczenie i łagodzenie skutków niepełnosprawności 17](#_Toc98485550)

[2.3. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach działań instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego 23](#_Toc98485551)

[2.4. Ułatwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami dostępu do edukacji na każdym poziomie 26](#_Toc98485552)

[2.5. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami 32](#_Toc98485553)

[2.6. Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami (art.35 ust. 1 pkt 8 ustawy) 43](#_Toc98485554)

[3. Realizacja wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi 53](#_Toc98485555)

[3.1. Monitorowanie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 53](#_Toc98485556)

[3.2. Przełamywanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy i podnoszenie świadomości pracodawców dotyczącej zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi 54](#_Toc98485557)

[3.3. Promowanie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w zróżnicowanych formach przedsiębiorczości społecznej 55](#_Toc98485558)

[3.4. Promowanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy 55](#_Toc98485559)

[4. Opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej działalności (art.35 ust. 1 pkt 3 ustawy) 57](#_Toc98485560)

[5. Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji (art.35 ust. 1 pkt 5 ustawy) 58](#_Toc98485561)

[6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy) 59](#_Toc98485562)

[7. Opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych (art.35 ust.1 pkt 9 ustawy) 59](#_Toc98485563)

[8. Współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych 60](#_Toc98485564)

[9. Współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań 62](#_Toc98485565)

[10. Kontrole umów zawartych w ramach zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 62](#_Toc98485566)

[11. Wykaz tabel 63](#_Toc98485567)

[Podsumowanie 64](#_Toc98485568)

**WYKAZ SKRÓTÓW**

|  |  |
| --- | --- |
| **CIS** | Centrum Informacji Społecznej |
| **CSK** | Centrum Spotkania Kultur |
| **COVID -19** | Choroba wywołana pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 |
| **EURES** | Europejskie Służy Zatrudnienia |
| **IP** | Instytucja Pośrednicząca |
| **KIS** | Klub Integracji Społecznej |
| **LCK** | Lubelskie Centrum Konferencyjne |
| **LPNT S.A** | Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A |
| **MUP** | Miejski Urząd Pracy |
| **NFZ** | Narodowy Fundusz Zdrowia |
| **NEET** | Osoby młode do 29 r. życia bez pracy, w szczególności osoby, które nie uczestniczą, w kształceniu i w szkoleniu |
| **NGO** | Organizacje Pozarządowe |
| **OWES** | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej |
| **PFRON** | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| **PCPR** | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| **POWER** | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój |
| **PJM** | Polski Język Migowy |
| **PUP** | Powiatowy Urząd Pracy |
| **PAI** | Program Aktywacja i Integracja |
| **PWN** | Polskie Wydawnictwo Naukowe |
| **ROPS** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie |
| **RPO WL** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego |
| **SPZOZ** | Samodzielny Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej |
| **SCWEW** | Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą |
| **SARS-CoV-2** | Wirus, nazwa czynnika chorobotwórczego należącego do koronawirusów, grupy wirusów RNA |
| **ŚDS** | Środowiskowy Dom Samopomocy |
| **WOPM CL-L** | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze |
| **WTZ** | Warsztat Terapii Zawodowej |
| **WUP** | Wojewódzki Urząd Pacy |
| **ZAZ** | Zakład Aktywności Zawodowej |
| **ZIT** | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne |
| **ZIT LOF** | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego |

# **Wprowadzenie**

Informacja dla Pełnomocnika Rządu jest dokumentem, którego opracowanie należy do ustawowego obowiązku samorządu województwa wynikającego z treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przedstawione w niniejszym dokumencie informacje dotyczące zadań przypisanych ustawowo do realizacji samorządowi województwa obejmowały w roku 2021:

* realizację Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021 - 2025,
* realizację Wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
* opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji o prowadzonej działalności,
* dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
* dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Zakładów Aktywności Zawodowej,
* opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych,
* współpracę z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego,
* współpracę z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
* współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zlecanie organizacjom pozarządowym na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Informacja dla Pełnomocnika Rządu została sporządzona na podstawie informacji będących w posiadaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,   
z racji wykonywanych zadań oraz w oparciu o dane przekazane przez instytucje funkcjonujące w obszarze polityki społecznej, w tym Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskie Kuratorium Oświaty, uczelnie wyższe funkcjonujące w województwie lubelskim, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzędy pracy, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa lubelskiego, agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cykliczna analiza danych przekazywanych co roku przez ww. instytucje pozwoliła na zobrazowanie funkcjonowania systemu wsparcia i aktywizacji osób o różnym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących województwo lubelskie na przestrzeni kilkunastu lat. Umożliwiła podjęcie próby zidentyfikowania problemów i potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych oraz działalności instytucji i organizacji ukierunkowanych na wsparcie tego środowiska. Systematyczne opracowywanie materiału o całorocznych działaniach wielu instytucji i podmiotów sektora pozarządowego pozwoliło na poszerzenie wiedzy o obecnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami, jak też rozwiązaniach i kierunkach działań, które wywarły największy wpływ na jej ukształtowanie. Analiza danych daje możliwość oceny efektywności podejmowanych przedsięwzięć, zwrócenia uwagi na obszary, w których nastąpiła poprawa w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, jak też obszary, w których sytuacja jest niepokojąca lub obserwuje się stagnację.

# **Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności**

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydały w 2021 roku 31 662 orzeczeń dot. niepełnosprawności osób po 16 roku życia (tj. o 3 514 więcej niż w roku ubiegłym). Spośród wspomnianych orzeczeń 30 056 dotyczyło określenia stopnia niepełnosprawności, 703 niezaliczenia do osób niepełnosprawnych oraz 903 dot. odmowy ustalenia stopnia niepełnosprawności. Według przyczyn i stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia najwięcej orzeczeń dotyczyło stopnia umiarkowanego 49,14 % ogółu wszystkich orzeczeń, a najczęstszą jego przyczyną było upośledzenie narządu ruchu (4 025 osób), choroby układu oddechowego i krążenia (2 724 osób) oraz choroby neurologiczne (2 520 osób). Wydano 15 675 orzeczeń, których beneficjantami były kobiety, tj.52,15% wszystkich orzeczeń. Ze względu na wiek najwięcej wydanych orzeczeń dotyczyło osób powyżej 60 roku życia i więcej, najmniej w kategorii wiekowej 16-25 lat.

Liczba orzeczeń odnosząca się do ustalenia niepełnosprawności dot. osób poniżej 16 roku życia wyniosła w przywołanym wyżej okresie 4 263. Wydano 4 020 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 205 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Główną przyczyną wydawanych orzeczeń były problemy związane z całościowym zaburzeniem rozwojowym 24,50 %, innymi schorzeniami: endokrynologicznymi, metabolicznymi, zakaźnymi lub związanymi z zaburzeniami enzymatycznymi 14,43% oraz chorobami neurologicznymi 13,96 %. Ze względu na wiek najwięcej wydanych orzeczeń dotyczyło osób w wieku 8-16 lat - 2 091 orzeczeń, najmniej w kategorii wiekowej 0-3 lata - 917 orzeczeń.

Spośród 32 882 wniosków dot. osób po 16 roku życia złożonych w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności 28,79 % dotyczyło korzystania z systemu środowiskowego wsparcia, 19,87 % odpowiedniego zatrudnienia, 16,48 % konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 15,81 % zasiłku pielęgnacyjnego, 10,18 % korzystania z karty parkingowej, 7,02 % dot. innego celu. Przedmiotem złożonych wniosków były ponadto uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej (1,43%) i szkoleniach (0,41%).

W odniesieniu do liczby i celu przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dot. osób przed 16 rokiem życia, najwięcej dotyczyło przyznania zasiłku pielęgnacyjnego 63,86 % (2 643 wniosków). 1 162 wniosków dotyczyło zasiłku stałego, tj. 28,07 % wszystkich złożonych wniosków, natomiast 334 złożonych wniosków (8,07% ogółu wniosków) dot. innego celu.

W 2021 roku Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie wydał 5 327 legitymacji, w tym 4 848 osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 477 osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 2 wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

# **Realizacja Wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych (art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy)**

Program został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego w lutym 2021 roku. Jest częścią Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021 - 2030. Stanowi kontynuację programu przyjętego pod tą samą nazwą na lata 2014 - 2020.

Głównym celem programu jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe poprzez działania zwiększające ich aktywność zawodową i społeczną, tj. zapewnienie im możliwości pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Program wskazuje instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej kierunek działań, który zapewni osobom z niepełnosprawnościami miejsce w strukturze i procesach społecznych.

Program obejmuje następujące obszary:

1. Profilaktyka niepełnosprawności.
2. Przeciwdziałanie oraz łagodzenie skutków niepełnosprawności.
3. Skutecznie działania instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością.
4. Poprawa dostępności i jakości edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.
5. Zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
6. Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Program realizowany jest przy współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, instytucjami rynku pracy, kultury i opieki zdrowotnej, miejskimi i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, PCPR-ami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto, w ramach monitoringu programu, ROPS w Lublinie przygotuje raport będący podsumowaniem realizacji podjętych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez podmioty odpowiedzialne za jego realizację.

## **Skuteczna profilaktyka niepełnosprawności**

**Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna**

Zakłady Opieki Zdrowotnej podległe Samorządowi Województwa Lubelskiego w ramach umów z NFZ w roku 2021 realizowały różnorodne zadania na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami. Działania obejmowały nie tylko zadania wyłącznie lecznicze, lecz także dotyczyły rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywno-hospicyjnej, opieki pielęgnacyjno-leczniczej i długoterminowej. Jednostki ochrony zdrowia w ramach swojej działalności realizowały usługi i/lub świadczenia rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze, w zależności od specjalizacji i charakteru placówki. Prowadziły także działania promocyjne dot. pierwszej pomocy.

Obok świadczeń medycznych, placówki starały się wychodzić naprzeciw potrzebom związanym z zapewnieniem opieki psychologicznej m.in. poprzez:

1. psychoedukację dotyczącą zaburzeń psychicznych, zdrowego trybu życia, odżywiania prowadzoną przez personel oddziałów,
2. tworzenie warunków do sensownej aktywności,
3. pomoc w zwalczaniu przemocy w rodzinie (pomoc medyczna, prawna),
4. umożliwienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej,
5. umożliwienie pełnej ochrony prawnej w zakresie przysługujących pacjentom praw,
6. pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom im rodzin,
7. działania aktywizujące w warsztatach terapii zajęciowej oraz w ramach terapii zajęciowej w oddziałach psychiatrycznych.

Infrastruktura placówek jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dążąc do zapewnienia dostępności różnorodnych usług w placówkach zdrowotnych oraz możliwości korzystania z nich jak najszerszej liczbie pacjentów, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnością w kontekście osób starszych, niesprawnych ruchowo, słabowidzących czy słabosłyszących, likwidowano bariery architektoniczne i językowe, oznakowywano czytelnie budynki i pomieszczenia w budynkach, instalowano system informacji wizualnej, zwiększano standard wykończenia łazienek ogólnodostępnych (zastosowano materiały antypoślizgowe na podłogach, zlikwidowano brodziki, zamontowano uchwyty) zapewniano miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz windy osobowe z sygnalizacją/ informacją głosową. Ponadto zapewniano podjazdy/rampy oraz dźwigi umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Również w zakresie dostępności cyfrowej podejmowano działania mające na celu dostosowanie strony internetowej do obowiązujących wymogów prawnych, szczególnie tłumaczenia na język migowy.

Szpital Neuropsychiatryczny im. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie w 2021 udzielał świadczeń rehabilitacyjnych m.in. w zakresie:

* porady w poradni rehabilitacyjnej – w ciągu roku udzielono 669 porad,
* zabiegów fizjoterapeutycznych w gabinecie fizjoterapii – wykonano 64 460 świadczeń,
* pobytów w oddziałach stacjonarnych: w oddziale rehabilitacji neurologicznej leczono 123 pacjentów.

Ponadto szpital udzielał świadczeń w ramach umów z NFZ dot. psychiatrii i leczenia uzależnień (pobyty w całodobowych oddziałach szpitalnych, opieka dzienna, środowiskowa i ambulatoryjna), rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (świadczenia w poradniach oraz realizacja diagnostycznych badań).

W centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oddano do użytkowania i funkcjonowania wysoce skomunikowaną bryłę kompleksu budynków umożliwiającą przemieszczanie się przy wykorzystaniu zarówno dwóch platform dla osób o niepełnosprawności ruchowej, jak również czternastu wind, których lokalizacja w pełni umożliwia poruszanie się osób o niepełnosprawności ruchowej. Wszystkie ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, również toalety i łazienki przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wizualizacja szpitala oparta jest o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz oraz system tablic i punktów informacyjnych, a także system kiosków informacyjnych z interaktywnymi mapami w kluczowych punktach kompleksu. W 2021 roku udzielono świadczeń medycznych dla 207 pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wśród świadczeń dla wskazanej grupy pacjentów zrealizowano:

* 11 badań endoskopowych przewodu pokarmowego,
* 33 badania genetyczne,
* 7 badań z zakresu medycyny nuklearnej,
* 43 badania rezonansu magnetycznego,
* 73 badania tomografii komputerowej,
* 346 świadczeń związanych z podaniem chemioterapii oraz realizacją programów lekowych hospitalizacji w oddziałach zabiegowych,
* 23 hospitalizacji w oddziałach zachowawczych,
* 13 świadczeń z zakresu teleradioterapii i brachyterapii,
* 8 913 zabiegów i wizyt fizjoterapeutycznych,
* 278 porad rehabilitacyjnych,
* 472 osobodni leczenia w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
* 24 świadczenia w Poradni Medycyny Paliatywnej,
* 57 sesji psychoterapii indywidualnej,
* 1 046 świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu w 2021 roku wykonywał świadczenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie gruźlicy płuc oraz choroby płuc dla 31 pacjentów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia, uwzględniające poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami. W 2021 roku udzielono 189 806 świadczeń zdrowotnych pacjentom w 18 oddziałach szpitalnych, 5 zakładach, 2 ośrodkach, 35 poradniach specjalistycznych Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielono świadczeń zdrowotnych m.in. z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej czy lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ prowadził turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami dofinansowane ze środków PFRON. Ponadto prowadził wewnętrzną edukację na temat czynników ryzyka choroby wieńcowej i prozdrowotnego stylu życia dla wszystkich nowoprzyjętych pacjentów, w tym osób z niepełnosprawnościami w formie wykładów oraz projekcji filmów edukacyjnych.

W celu podniesienia jakości usług medycznych i rehabilitacyjnych upowszechniano nowoczesne metody rehabilitacyjne. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie prowadził rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału dziennego. W Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L w Lublinie wykonywane były zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie fizjoterapii wg nowoczesnych metod terapeutycznych:

* PNF – metoda reedukacji nerwowo-mięśniowej – przy usprawnianiu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi i dysfunkcjami narządu ruchu o różnym podłożu (ortopedycznym, neurologicznym, reumatologicznym),
* NDT BOBATH – metoda neurorozwojowa stosowana przy usprawnianiu pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (udary mózgu, urazy kręgosłupa),
* Mobilizacje tkanek miękkich, ocena i terapia dysbalansu mięśniowo-powięziowego,
* Kinesiology Taping (plastrowanie dynamiczne) – metoda mobilizacji tkanek miękkich wykorzystująca elastyczne plastry K -Active Tape,
* Manipulacje Powięziowe wg Stecco - ocena i terapia zaburzeń systemu powięziowego wykorzystująca tkanki rozluźniania punktów, gdzie występują zrosty powięziowe,
* GDS – Łańcuchy mięśniowo-stawowe, analiza zaburzeń psychosomatycznych oraz terapia łańcuchów mięśniowych.

W ramach kontraktu z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej-fizjoterapia w warunkach domowych, świadczone były wizyty domowe fizjoterapeutów, aby umożliwić osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na transport, udział w specjalistycznej fizjoterapii w warunkach domowych. Pacjenci z niepełnosprawnością realizowali wizyty w poradni rehabilitacyjnej, pracowni fizjoterapii na zabiegach ambulatoryjnych w ośrodku oraz zabiegi w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji. W 2021 r. wyżej wymienionych zabiegów zostało wykonanych niemal u 15 000 pacjentów.

WOMP ponadto zatrudnia w Praktyce Lekarza Rodzinnego lekarzy i pielęgniarki, którzy uczestniczyli w działaniach mających na celu poprawę warunków życia i usprawnienie osób z niepełnosprawnością poprzez:

* wykonywanie we współpracy z fizjoterapeutą zabiegów i procedur rehabilitacyjnych stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji,
* przygotowanie do samoopieki, samopielęgnacji w niepełnosprawności,
* działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta, z uwzględnieniem warunków życiowych całej rodziny oraz podnoszeniem wiedzy i umiejętności jej członków w zakresie opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
* wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek mające na celu m.in. rozpoznanie środowiska chorych i dostosowanie opieki do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnością,
* współpracę z instytucjami opieki społecznej,
* udzielenie wsparcia informacyjnego oraz wskazywanie placówek i instytucji pozarządowych mogących udzielić wsparcia rodzinnego, społecznego, psychologicznego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej świadczył nowe rodzaje rehabilitacji leczniczej, tj. Rehabilitację Pulmonologiczną w warunkach Stacjonarnych oraz Rehabilitację Kardiologiczną w Ośrodku/Oddziale Dziennym, co pozwoliło na objęcie chorych z zaburzeniami układu krążenia oraz z zaburzeniami układu oddechowego. W poszczególnych oddziałach hospitalizowano:

* Rehabilitacja Pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych – 0 pacjentów,
* Rehabilitacja Kardiologiczna w warunkach stacjonarnych – 44 pacjentów,
* Rehabilitacja Kardiologiczna w Ośrodku/Oddziale Dziennym – 17 pacjentów,
* Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku/Oddziale Dziennym – 78 pacjentów.

Ponadto realizował liczne zadania na rzecz poprawy warunków życia niepełnosprawnych, których stan zdrowia wymaga nie tylko specjalistycznego leczenia, lecz także rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywno-hospicyjnej, opieki pielęgnacyjno-leczniczej i długoterminowej. Poradnia rehabilitacyjna Szpitala w 2021 roku udzieliła 1291 porad natomiast w Dziale Rehabilitacji wykonano 88 748 różnych zabiegów 1788 pacjentom. W oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala hospitalizowanych było 95 pacjentów. Dodatkowo w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej od lat funkcjonuje Rehabilitacja Neurologiczna w warunkach stacjonarnych, gdzie świadczone są usługi pacjentom po przebytych udarach mózgu w 2021 hospitalizowanych było 17 pacjentów.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy w 2021 roku wykonał łącznie 21 712 zabiegów gabinetach fizjoterapii w zakresie fizykoterapii m.in. elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii oraz kinezoterapii m.in. roweru rehabilitacyjnego i eliptycznego, atlasu, stepperu, ćwiczeń indywidualnych.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Celejowie w ubiegłym roku udzielił całodobowych świadczeń zdrowotnych dla 260 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Działania te w głównej mierze opierały się na udzielaniu specjalistycznych konsultacji lekarskich, różnych form rehabilitacji psychiatrycznej (terapia zajęciowa, trening relaksacyjny) oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. W 2021 roku zostały również przeprowadzone zajęcia psychoedukacyjne dla pacjentów mające na celu wzbogacenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych i profilaktyki zdrowotnej, w tym chorób otępiennych. Pacjenci zakładu uczestniczyli również w spotkaniach z personelem, na których nabywali umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i ograniczeniami w funkcjonowaniu codziennym, rodzinnym oraz społecznym, związanymi z pandemią COVID-19.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu prowadził specjalistyczne i kompleksowe leczenie osób z niepełnosprawnościami. W 2021 roku z leczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej oraz kardiologicznej w warunkach stacjonarnych skorzystało 572 pacjentów. Zakład rehabilitacji przeprowadził rehabilitację u 2533 pacjentów. Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej realizował rehabilitację u 93 pacjentów. Ponadto w trosce o osoby głuchonieme Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zapewnił dostępność przez całą dobę osób posiadających znajomość języka migowego.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w 2021 roku udzielał świadczenia medyczne związane z leczeniem, diagnostyką pielęgnacyjną, rehabilitacyjną, profilaktyką wraz z edukacją pacjenta przyczyniającą się do utrwalania prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez wczesne wykrycie i leczenie, zahamowania postępu choroby oraz ograniczenia powikłań. Udzielane świadczenia medyczne z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji obejmowały m.in.:

* edukację i poradnictwo zdrowotne,
* ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne, redresyjne, wspomagane,
* masaże ręczne, mechaniczne, podwodne,
* zabiegi fizjoterapeutyczne,
* laseroterapię, rehabilitację przyłóżkową,
* zapobieganie deformacjom oraz korekta istniejących zniekształceń,
* naukę chodzenia przy pomocy kul i balkoników,
* skinezyterapię indywidualną,
* aktywizację chorych do wykonywania czynności dnia codziennego, terapię zajęciową, psychoterapię,
* terapię psychologiczną,
* warsztaty terapeutyczno-edukacyjne.

W 2021 roku hospitalizowanych było ogółem 14 127 pacjentów, natomiast w poradni lekarze specjaliści przyjęli łącznie 83 650 pacjentów.

Profilaktyka niepełnosprawności prowadzona w jednostkach samorządu województwa w roku 2021 obejmowała następujące programy:

1. Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki – program finansowany przez NFZ (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej),
2. Program profilaktyki raka szyjki macicy- etap pogłębionej diagnostyki (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej),
3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – cytologia: diagnostyka wstępna i pogłębiona (Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli),
4. Program profilaktyki raka piersi- mammografia (Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli),
5. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy oraz pogłębionej diagnostyki- program finansowany przez NFZ (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej),
6. Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy oraz pogłębionej diagnostyki (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie),
7. Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie),
8. Program badań w kierunku wykrywania raka płuca – tomografia płuc (Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli),
9. Program Profilaktyka 40 PLUS (Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli),
10. Program badań przesiewowych raka jelita grubego – kolonoskopia (Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli),
11. Program Badań Posiewowych dla wczesnego wykrywani raka jelita grubego w systemie oportunistycznym (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie),
12. Program profilaktyki raka skóry (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie),
13. Program wczesnego wykrywania raka piersi (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie),
14. Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie),
15. Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi grypy (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie).

W ramach skutecznej profilaktyki niepełnosprawności Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A podejmował działania w obszarze zdrowia i edukacji prozdrowotnej realizując projekt pn. Stop Boreliozie! – działanie 10.3 programu polityki zdrowotnej w ramach RPO WL na lata 2021-2027. Głównym celem projektu jest wdrożenie Programu profilaktycznego dot. wykrywania zarażeń Borrelia Burgdorferi.

Profilaktyka m.in. niepełnosprawności w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej prowadzona była w szpitalach również poprzez realizację własnych opracowanych programów i materiałów edukacyjnych, w tym m.in:

1. Programu edukacji zdrowotnej dot. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi,
2. Programu edukacji zdrowotnej dla pacjentów chorujących na astmę oskrzelową,
3. Programu edukacji zdrowotnej dot. profilaktyki raka szyjki macicy,
4. Programu edukacji zdrowotnej dla pacjentów przed i po wyłonieniu stomii,
5. Programu edukacji zdrowotnej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego,
6. Programu edukacji zdrowotnej dla osób chorych z cukrzycą, ich rodzin i opiekunów,
7. Szpitalny program edukacji zdrowotnej na lata 2019-2021 „Wolny czas bez nikotyny”
8. Szpitalny program edukacji zdrowotnej na lata 2019-2021 „Młodość bez dopalaczy i narkotyków”,
9. Znaczenie żywienia w profilaktyce miażdżycy – prezentacja,
10. Żywienie dietetyczne w chorobach przewodu pokarmowego,
11. Żywienie dietetyczne w chorobach układu krążenia,
12. Żywienie w nadwadze i otyłości – porady dietetyczne dla osób odchudzających się,
13. Tryb życia po protezoplastyce biodra – materiały informacyjne dla pacjenta,
14. Program Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego,
15. Program Terapeutyczny Oddział Terapii Uzależniania od Alkoholu.

**Kultura fizyczna i sport**

W 2021 r. Marszałek Województwa Lubelskiego przyznał nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe 11 sportowcom z niepełnosprawnością na kwotę 50 500,00 zł oraz ufundował stypendia sportowe dla 48 sportowców z niepełnosprawnością na łączną kwotę 216 900,00 zł.

W ramach dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego na zadania publiczne Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę w wysokości 101 000,00 zł. Liczba uczestników obejmowała 635 osób. Dofinansowanie na realizację zadań publicznych ze wspomnianego zakresu otrzymały trzy podmioty:

1. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "START" w kwocie 25 000,00 zł na zadanie: „Realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”.
2. Lubelski Klub Sportowy Głuchych "SPARTAN" w kwocie 53 000,00 zł na zadanie: „Realizacja zadań i szkolenia w sportach osób niepełnosprawnych na poziomie województwa, w szczególności organizacja rywalizacji sportowej oraz organizacja zawodów i udział reprezentantów województwa lubelskiego w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych”,
3. Kolarski Klub Tandemowy "HETMAN" w kwocie 23 000,00 zł na zadanie: „XXIV Wyścig w Kolarstwie Paraolimpijskim”.

Ponadto, w obszarze turystyki ramach otwartego konkursu ofert Samorząd Województwa udzielił dofinansowania na realizację zadania pn. „(NIE)Pełnosprawni turystycznie”, którego organizatorem było Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”. W ramach tego zadania bezpośrednim wsparciem zostało objętych 30 osób z niepełnosprawnościami. Celem konkursu było zaspokajanie potrzeb społecznych i podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu.

## **Efektywne ograniczenie i łagodzenie skutków niepełnosprawności**

W zadaniu tym podejmowane są różnorodne inicjatywy oraz przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie integracji społecznej oraz działań mających na celu umożliwienie osobom o różnym stopniu niepełnosprawności uczestnictwa w środowisku kulturalnym. Zapewnienie im dostępności do kultury, dziedzictwa narodowego, integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizują je poszczególne oddziały Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz podległe mu wojewódzkie samorządowe instytucje kultury, m.in. Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Badań Polarnych w Puławach, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Teatr Muzyczny w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Z informacji przekazanej przez wspomniany Departament wynika, że instytucje kulturalne funkcjonujące w województwie lubelskim systematycznie podejmują działania zmierzające do zapewnienia dostępności do dóbr kultury osobom o różnych stopniach niepełnosprawności. Starają się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom poprzez m.in. zapewnienie przewodnika dla osób z autyzmem, stworzenia bezpłatnej aplikacji mobilnej do obsługi głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących. Ponadto dbają o przeszkolenie kadry w kierunku pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym niesłyszącymi, niewidomymi, z autyzmem. Pracownicy instytucji uczestniczą również w szkoleniach online dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, modelu dostępności w instytucjach kultury. Służą profesjonalnym wsparciem klientom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym. Pomagają w organizacji wydarzeń artystycznych, szkoleń czy innych imprez kulturalnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących lub niewidomych, instytucje udostępniają np. aparaturę umożliwiającą odbiór osobom słabo słyszącym, przewodniki i podpisy eksponatów w alfabecie Braille’a, tyflomapy terenu placówek, tyflografiki, audiodeskrypcje, obiekty 3D, tłumaczenia informacji na język migowy, filmy z informacjami przewodnickimi, dostępnymi przez system QR kodów. Organizują wystawy czasowe dostosowane do potrzeb osób głuchych, lekcje muzealne w tekście dostępnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia warsztatowe dla osób z autyzmem i grupy dzieci z zespołem autystycznym. W niektórych budynkach kulturalnych zamontowane są tablice informacyjne zawierające piktogramy czytelne również dla osób głuchych oraz QR kody przekierowujące do filmów w Polskim Języku Migowym. Ponadto instytucje realizują różne programy m.in. „Dotknij Muzeum”, „Ze sztuką nam do twarzy”, których celem jest niwelowanie barier w dostępie do zbiorów muzeum poprzez np. przygotowanie przewodników w brajlu i druku powiększonym, mapy tyflograficznej ułatwiającej poruszanie się po założeniu pałacowo-parkowym, przedstawienie wybranych eksponatów w formie wypukłej. Osoby z niepełnosprawnością mogą bezpłatnie skorzystać z wirtualnego spaceru po muzeum, taka możliwość jest m.in. w Muzeum po Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Wsi Lubelskiej.

Część instytucji dostosowuje ofertę do możliwości odbioru przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, przygotowuje specjalne programy zwiedzania, lekcje muzealne, usługi przewodnika, oferty i zajęcia edukacyjne, imprezy integracyjne. Przygotowywane są także projekty skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Niektóre instytucje zapewniają możliwość bezpłatnego skorzystania ze swojej oferty, zwłaszcza zorganizowanym grupom osób z niepełnosprawnością.

Większość instytucji wprowadzała ułatwienia w dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiającą zapoznanie się z zasobami muzealnymi m.in. wprowadzono ułatwienia dla osób z dysfunkcją wzroku dzięki zastosowaniu kontrastu, a także możliwości powiększenia czcionki, możliwość odsłuchania lub obejrzenia w Polskim Języku Migowym.

Teatr im. Juliusza Osterwy w 2021 roku zorganizował trzy spektakle z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz z pętlą indukcyjną oraz dwa pokazy finałowe warsztatów teatralnych tłumaczonych na PJM.

Muzeum Wsi Lubelskiej w 2021 roku odwiedziło 496 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, działania podejmowane w ramach stałej oferty kulturalnej obejmowały głównie zwiedzanie z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne.

Teatr Muzyczny w Lublinie zrealizował w 2021 roku dwa festiwale teatralno-muzyczne: Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku oraz Spotkania z Piosenką „Marzenie/Relacje”, oba wydarzenia odbyły się w siedzibie Teatru oraz były transmitowane online. Pierwszy przegląd został przygotowany przez amatorskie zespoły teatralne osób z niepełnosprawnościami z całej Polski, a także z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. W drugim uczestniczyły dzieci z niepełnosprawnościami i występowały z własnymi interpretacjami ulubionych piosenek.

Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zorganizowała koncerty symfoniczne, kameralne i audycje edukacyjne skierowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami. W przypadku osób o deficycie słyszalności Filharmonia zainstalowała w sali dodatkowe, profesjonalne nagłośnienie. Dodatkowo poza instytucją odbyły się koncerty w dwóch placówkach na stale współpracujących z instytucją.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi na terenie kraju z powodu pandemii koronawirusa działania kulturalne prowadzone przez instytucje były mocno ograniczone. Wiele z nich zostało przeniesionych do sieci celem upowszechniania w Internecie.

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” organizował warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działalności „Galerii Gardzienice” - projektu artystyczno-edukacyjnego w zakresie sztuk wizualnych oraz warsztaty dla seniorów, w większości osób z różnymi niepełnosprawnościami. Odbywały się również projekty artystyczne i edukacyjne, w których osoby mogły brać udział. Ponadto jako odpowiedź ośrodka na ograniczenia związane z pandemią uruchomiono projektu OPT- Gardzienice online- w ramach którego wyprodukowano i wyemitowano poprzez kanały Ośrodka w mediach społecznościowych specjalnie przygotowane materiały: podróż filmowa po kompleksie parkowo pałacowym Ośrodka, kurs cheironomii, relacje z pracy nad nowymi spektaklami. W ramach projektu emitowano również w Internecie rejestracje filmowe i telewizyjne spektakli z repertuaru teatru „Gardzienice”. Ponadto w ramach wspomnianego projektu online emitowane były koncerty poświęcone promocji młodych twórców, a także festiwal, na którym prezentowane były pokazy studentów Akademii Praktyk Teatralnych oraz premiery spektaklów. Działalność Ośrodka w Internecie objęła również wystawy i warsztaty z cyklu „Sztuka do drzwi puka”.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zamieszczał na stronie internetowej Ośrodka wystawy oraz prezentacje.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie organizowała w 2021 roku konferencje, wystawy, szkolenia, spotkania autorskie. Miały one charakter edukacyjno-integracyjny pozwalający na aktywność twórczą seniorów i osób z niepełnosprawnością. Większość działań odbywała się hybrydowo: stacjonarnie oraz online, co umożliwiło osobom z niepełnosprawnościami na udział w tych przedsięwzięciach. Przyjmuje się szacunkowo, że w 2021 roku z platform wideo, mediów społecznościowych, kanału YouTobe skorzystało ok. 5 000 osób z niepełnosprawnościami.

Z informacji przekazanej przez Departament Kultury, edukacji i Dziedzictwa Narodowego wynika, że w działalności placówek oprócz likwidacji barier architektonicznych, czy remontów uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością, obiekty doposażone zostają w sprzęt, pomoce, zdobycze techniki umożliwiające korzystanie z oferty wszystkim gościom, również tym z niepełnosprawnością.

Większość placówek nie prowadzi ewidencji odwiedzających indywidualnie osób z niepełnosprawnościami. Odnotowują udział grup zorganizowanych zwłaszcza przez organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, jednostki pomocy społecznej. Istotnym problemem w dostępności obiektów kulturalnych w niektórych placówkach są w dalszym ciągu bariery architektoniczne. Jest to głownie związane z ich zabytkowym charakterem i związanym z tym wpisaniem do rejestru zabytków. Jednak w większości z nich udostępnia się część ekspozycji, dostawia prowizoryczne podjazdy, pomocą służą pracownicy, niemniej do osiągnięcia wysokich standardów w zakresie dostępności tych obiektów pozostaje nadal wiele do zrobienia.

Placówki kulturalne współpracują również z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz szkołami specjalnymi. W ramach tej współpracy tworzone są specjalne wystawy, warsztaty, wycieczki, imprezy adresowane do grup z określonym rodzajem niepełnosprawności. Placówki kulturalne korzystają także ze stron internetowych i mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), umieszczając tam zdjęcia, relacje z przygotowań do prób, zwiastuny, fragmenty video koncertów, a także ofertę.

W 2021 roku w ramach dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano kwotę w wysokości 17 918,00 zł.

Liczba uczestników obejmowała ok. 870 osób. Dofinansowanie na realizację zadań publicznych ze wspomnianego zakresu otrzymało pięć podmiotów:

1. Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice I 19, 23-114 Jabłonna w kwocie 8 500,00 zł na zadanie: XXXI Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku,
2. Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Skrzynice I 19, 23-114 Jabłonna w kwocie 2 860,00 zł na zadanie: Świąteczny Przegląd Małych Form Artystycznych,
3. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca, ul. Bohaterów Monte Cassino 12/12, 22-400 Zamość w kwocie 4 000,00 zł na zadanie Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”,
4. Stowarzyszenie na Recz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń w kwocie 1 600,00 zł na zadanie; Wspieranie twórczości ludowej, umiejętności artystycznych oraz zapewnienie dostępu do dóbr kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnościami pt. „Kulturalna prawda o nas pisana obrazem, wierszem i muzyką”,
5. Fundacja ALPHA w kwocie 958,00 zł na zadanie Kulturalna jesień.

W ubiegłym roku w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WL na lata 2014-2020 realizowano 1 projekt, objęty umową samorządu województwa z gminą Kodeń. Wartość inwestycji w roku 2021 wyniosła ogółem 1 620 246,06 zł. Celem projektu było wsparcie systemu pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez inwestycję w infrastrukturę warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu pomocy oraz mieszkań socjalnych, w tym jednego mieszkania chronionego. Zgodnie informacją otrzymaną z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pozostałe projekty realizowane w ramach przedmiotowego działania zostały już zakończone.

Z informacji przekazanych przez Lubelskie Centrum Konferencyjne wynika, że osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych w Centrum, w tym w wystawach, spektaklach, pokazach kinowych czy warsztatach. Obiekt posiada stosowne oznaczenia i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym windy, w których panel sterowania jest dodatkowo oznakowany dla osób niewidomych, sanitariaty, automatyczne drzwi zewnętrzne, bezprogową i odpowiednio szeroką komunikację, co przekłada się na łatwy i przyjazny dostęp do przestrzeni, w których realizowane są wydarzenia kulturalne. Dodatkowo do budynku i wszystkich jego przestrzeni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W 2021 roku w LCK odbyło się jedno wydarzenie online dotyczące tematyki niepełnosprawności, tj. konferencja informacyjna dla społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego organizowana przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A wpisuje w swą misję działania zmierzające do zmniejszenia skutków niepełnosprawności poprzez wspieranie różnorodnych form aktywizacji zawodowej, zdobywania doświadczenia zawodowego i motywacji w celu pokonywania barier wejścia na rynek pracy, zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej oraz ograniczenia bezrobocia i ubóstwa. Z informacji przekazanej przez wspomniany podmiot, wynika, że osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez LPNT S.A dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 RPO WL 2021-2027. Wsparcie z zakresu wspominanych projektów obejmuje szkolenia, doradztwo, udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Budynek LPNT S.A jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (utwardzone dojścia, stanowiska postojowe, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, szerokie korytarze, drzwi bez progów, winda z szerokimi drzwiami automatycznymi) nie stwarza barier architektonicznych czy w komunikowaniu się w instytucji.

Działania podejmowane w Centrum Spotkani Kultur w Lubliniena rzecz osób z niepełnosprawnościami w roku 2021 obejmowały m.in. warsztaty w zakresie dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami, spotkania on-line autorskie z twórcami opery „Anhelli” czy spotkania Pasjonatów Tańca w Powietrzu.

Osoby z niepełnosprawnościami były uczestnikami różnych wydarzeń organizowanych przez CSK np. oprowadzanie kuratorskie po 3 wystawach w ramach V edycji Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”, warsztaty i spektakl w ramach Międzypokoleniowego Festiwali Literatury Dziecięcej Ojce i Dziatki, udział w wydarzeniach związanych z Wschodnioeuropejskim Festiwalem Cyrku Współczesnego. Poza tym w CSK w 2021 roku odbyło się ponad 20 wystaw, w których mogły uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami.

Na poziomie samorządów powiatowych w ubiegłym roku zrealizowano 338 projektów w obszarze profilaktyki niepełnosprawności dot. promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz promowania i wspierania programów profilaktycznych oraz 45 projektów mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, w tym polepszenie dostępu do dóbr kultury, rozrywki, sportu. Objęto wsparciem 144 organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 99 otrzymało środki PFRON, a 45 środki z budżetu powiatu i innych źródeł. W 77 placówkach publicznych na terenie województwa lubelskiego zlikwidowano bariery architektoniczne i w komunikacyjno-informacyjnych. Wdrożono 45 projektów w ramach rozwoju infrastruktury społecznej, które zabezpieczają m.in. potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 989 nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcenia specjalnego podniosło kwalifikacje zawodowe. 5 organizacji pozarządowych otrzymało do realizacji 6 zadań zleconych dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

## **Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym w ramach działań instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego**

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie prowadziły różnorodne działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami mające na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnościami, pełne i równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Przedsięwzięcia te opierały się głównie na wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami we wszystkich płaszczyznach życia publicznego oraz zapewnienie im różnorodnych form wsparcia środowiskowego, oraz dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych. Działania podejmowane przez PCPR prowadziły również do zwiększenia efektywności pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy warunków życia poprzez udzielanie różnorodnych świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej, rzeczowej i pozamaterialnej (usługowej, poradnictwa).

PCPR realizowały te zadania przeważnie wykorzystując środki PFRON przyznawane wg algorytmu oraz pochodzące z funduszy europejskich. Powiaty, poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie zabezpieczały z tych środków funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami związane z codziennym funkcjonowaniem oraz ze zdrowiem, sportem, kulturą, rekreacją i wypoczynkiem, a także z rehabilitacją zdrowotną i społeczną. Prowadziły punkty informacji i doradztwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Z analizy danych przesłanych przez PCPR funkcjonujące na Lubelszczyźnie wynika, że największe środki przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 43 566 510,74 zł oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 15 168 357,62 zł. Wg danych przesłanych przez PCPR wynika, że złożono 19 492 wniosków na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, z czego rozpatrzono 18 333 na kwotę 5 533 215,67 zł. Natomiast spośród 5 274 wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych rozpatrzono 2 761 wniosków na kwotę 2 874 044,00 zł.

W ramach współpracy powiatów z organizacjami pozarządowymi pozytywnie rozpatrzono 152 na 193 złożonych wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 525 605,69zł.

W odniesieniu do zadań realizowanych na podstawiestrategii i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, powiaty wymieniały przedsięwzięcia związane z realizacją Programu „Aktywny samorząd”, Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ,Programu „Wspieraj Seniora”, Programów „Opieka wytchnieniowa –edycja 2021”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej.

Powiaty również podejmowały działania w kierunku integracji osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem oraz wspierania ich aktywności, a także przeciwdziałanie marginalizacji oraz izolacji i wykluczeniu społecznym poprzez włączanie ich w różnego typu przedsięwzięcia dot.:

* wydarzeń kulturalnych, imprez integracyjnych (wyjazdy do kina, wyjścia do Biblioteki Publicznej, spotkania muzyczne, wyjazdy, festyny, zajęcia rehabilitacyjne w plenerze, pikniki, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze itp.),
* programów i projektów aktywizujących oraz poprawiających ich funkcjonowanie (promowanie ich umiejętności i osiągnieć, promowanie rozwijania pasji i zainteresowań, organizowanie występów artystycznych, uczestnictwo w konkursach plastycznych, warsztatach teatralnych),
* zajęć terapeutycznych (manualnych, kulinarnych, komputerowych czy edukacyjnych),
* promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej: prelekcje pogadanki, konkursy itp.

Ponadto samorządy realizowały działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego poprzez m.in. kampanie informacyjne, nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, wsparcie psychologów i pracowników socjalnych prowadzonych przez ŚDS.

Zapewniają również wsparcie funkcjonowania rodzin z osobą z niepełnosprawnością, poprzez ofertę usług świadczonych w miejscu zamieszkania rodziny (rozwój usług opiekuńczych oraz usług asystenckich), podejmują również działania wspomagające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży np. wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dzieci.

Samorządy odwołują się również do prowadzenia domów pomocy społecznej, dofinansowywania warsztatów terapii zajęciowej, a także tworzenie mieszkań chronionych do samodzielnego zamieszkania i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz integrację osób w nich przebywających ze społecznością lokalną. Powiatowe centra pomocy rodzinie współpracują z organizacjami pozarządowymi, m.in. poprzez dofinansowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, artystycznych, kampanii społecznych i innych przedsięwzięć oraz wspierają rozwój ekonomii społecznej. Prowadzą działania upowszechniające ideę wolontariatu oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Są inicjatorami tworzenia grup wsparcia psycho-społecznego dla osób z trudnościami wynikającymi z ich niepełnosprawności lub faktu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

W 2021 roku powiaty realizowały szereg programów ukierunkowanych na wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, m.in. Program „Aktywny Samorząd”. Wg informacji uzyskanej z PFRON Oddział Lubelski we wspomnianym programie w województwie lubelskim uczestniczyły 24 samorządy powiatowe. Zawarto 24 umowy na kwotę 9 855 803,00 zł.

W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III zawarto 44 umowy na kwotę 8 516 816,61 zł.

Poza tym w ramach działań podejmowanych przez PFRON znalazły się również programy pn.:

* Absolwent, w ramach którego zawarto 2 umowy na kwotę 4 176 366,60 zł,
* Rehabilitacja 25+, w ramach którego zawarto 7 umów na kwotę 980 252,17 zł,
* Zajęcia klubowe WTZ, w ramach którego zawarto 2 umowy na kwotę 80 257,50 zł,
* Stabilne Zatrudnienie, w ramach którego zawarto 2 umowy na kwotę 58 000,00 zł.

Ponadto Fundusz dofinansował koszty szkolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zawarto 226 umów na kwotę 116 807,50 zł. Podpisano 61 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji na kwotę 37 403 363,20 zł.

Oprócz tego PFRON Oddział Lubelski zawarł 5 umów na kwotę 1 191 489,00 zł, na refundację dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zpch oraz 2 umowy na kwotę 2 781 922,50 zł na centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

Do Funduszu złożono 124 wniosków przeznczonych na pomoc osobom o różnym stopniu niepełnosprawności poszkodowanym w wyniku żywiołu, z czego zawarto 122 umowy na kwotę 10 602 760,37 zł.

Łączna kwota zawartych umów przeznaczonych na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w roku 2021 podejmowana przez PFRON Oddział Lubelski wyniosła 75 763 838,50 zł. W odniesieniu do 2020 roku była wyższa o 22 930 248,12 zł.

Tabela Infrastruktura pomocy społecznej - obiekty oferujące wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w roku 2021

| **Wyszczególnienie** | **Liczba obiektów** | **Liczba miejsc** |
| --- | --- | --- |
| Domy Pomocy Społecznej | 46 | 4 527 |
| Placówki zapewniające całodobową pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku | 22 | 719 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy i Kluby Samopomocy | 61 | 2 468 |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej\* | 59 | 2 189 |
| Centra Integracji Społecznej | 10 | 320 |
| Kluby Integracji Społecznej | 32 | bd |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz \* opracowanie na podstawie informacji z PCPR woj. lubelskiego

Tabela 2 Liczba uczestników środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w latach  
 2000-2021

| **Lata** | **ŚDS** | **WTZ** |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 480 | 690 |
| 2001 | 548 | 715 |
| 2002 | 647 | 785 |
| 2003 | 767 | 1110 |
| 2004 | 813 | 1241 |
| 2005 | 1197 | 1642 |
| 2006 | bd | 1718 |
| 2007 | 1360 | 1874 |
| 2008 | 1414 | 1933 |
| 2010 | 1601 | 1922 |
| 2011 | 1708 | 1938 |
| 2012 | 1816 | 1991 |
| 2013 | 1856 | 2022 |
| 2014 | 2003 | 2046 |
| 2015 | 2081 | 2066 |
| 2016 | 2134 | 1981 |
| 2017 | 2174 | 2103 |
| 2018 | 2208 | 2119 |
| 2019 | 2247 | 2152 |
| 2020 | 2436 | 2171 |
| 2021 | 2393 | 2189 |

## **Ułatwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami dostępu do edukacji na każdym poziomie**

**Edukacja na poziomie przedszkole - szkoła średnia**

Z danych przesłanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, opracowanych na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, wynika, że łączna liczba dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającej do placówek edukacyjnych wszystkich typów wynosi w województwie lubelskim 12 053. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią 2,26 % w ogólnej liczbie uczniów. Analiza danych z lat 2018-2020 wskazuje na systematyczny wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na różne niepełnosprawności (rok 2018 - 9188 uczniów, rok 2019 – 10748 uczniów, rok 2020 – 13 309), natomiast w 2021 roku zauważalny jest spadek liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w jednostkach systemu oświaty o 1256 w odniesieniu do poprzedniego roku.

Liczba placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością z województwa lubelskiego wynosi 1 444, w tym 129 szkół specjalnych i 1315 ogólnodostępnych.

W roku szkolnym 2021/2022 wśród 129 placówek kształcenia specjalnego w województwie lubelskim funkcjonują w następujące placówki:

1. przedszkole specjalne – 28,
2. szkoła podstawowa specjalna – 44,
3. liceum ogólnokształcące specjalne – 4,
4. technikum specjalne – 2,
5. branżowa szkoła I stopnia specjalna – 16,
6. branżowa szkoła II stopnia specjalna – 1,
7. szkoła policealna – 1,
8. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 33.

Natomiast wśród 1315 placówek ogólnodostępnych w województwie lubelskim, do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością funkcjonują następujące placówki:

1. przedszkole – 281,
2. przedszkole z oddziałami integracyjnymi – 46,
3. szkoła podstawowa – 760,
4. liceum ogólnokształcące – 93,
5. technikum – 79,
6. branżowa szkoła I stopnia – 56.

Z informacji otrzymanej z Lubelskiego Kuratorium Oświaty wynika, że w roku 2021/2022 w województwie lubelskim funkcjonuje również 11 Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, które są placówkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonym, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. Liczba wychowanków ww. ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 329.

Ponadto Lubelski Kurator Oświaty wspierał działania i inicjatywy promujące edukację wśród i na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji był współorganizatorem spotkania informacyjno-konsultacyjnego pn. „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, którego celem było przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW, jego pilotażowego wdrożenia, a tym samym poprawy dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów i słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Za pośrednictwem strony internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz panelu kontaktowego przekazywane były wszelkie informacje, zarówno dla dyrektorów szkół i placówek z całego województwa lubelskiego, jak i organów prowadzących nt. działań Kuratora Oświaty i instytucji wspierających jednostki systemu oświaty, o możliwości udziału w projektach: „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż, Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, oraz „Dostępna szkoła”.

**Uczelnie wyższe**

Z danych przekazanych przez uczelnie funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego, wykształcenie wyższe na uczelniach w województwie lubelskim zdobywa obecnie ponad 1 080 studentów i doktorantów o różnym stopniu niepełnosprawności.

Tabela 3 Liczba studentów z niepełnosprawnością na lubelskich uczelniach w latach 2010-2021

| Uczelnia | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej | 465 | 417 | 382 | 438 | 438 | 395 | 442 | 444 | 432 | 358 | 340 | 308 |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 600 | 461 | 450 | 450 | 387 | 347 | 326 | 295 | 261 | 235 | 215 | 192 |
| Uniwersytet Przyrodniczy | 144 | 135 | 145 | 149 | 149 | 149 | 143 | 144 | 135 | 116 | 114 | 109 |
| Politechnika Lubelska | 124 | 136 | 118 | bd | 145 | 130 | 113 | 114 | 86 | 90 | 81 | 82 |
| Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  i Administracji w Lublinie | 62 | 43 | 39 | bd | 28 | bd | bd | 28 | bd | 36 | 24 | 36 |
| Wyższa Szkoła Ekonomii  i Innowacji w Lublinie | 219 | 226 | 217 | bd | 220 | 172 | 160 | 177 | 182 | 189 | 152 | 152 |
| Wyższa Szkoła Nauk Społecznych  w Lublinie | - | - | 15 | bd | 11 | bd | bd | 12 | 13 | 18 | 12 | 14 |
| Uniwersytet Medyczny | 86 | 101 | 108 | 95 | 91 | 82 | 82 | 71 | 79 | 79 | 84 | 87 |
| Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie | - | 38 | 45 | 38 | 29 | bd | 21 | 23 | 19 | 14 | 21 | 22 |
| Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie | - | 13 | 10 | 8 | 3 | 2 | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Wyższa Szkoła Zarządzania  i Administracji w Zamościu | - | 36 | 38 | bd | 19 | 12 | 6 | 9 | 10 | 1 | x | bd |
| Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu | - | 3 | 4 | bd | 4 | 4 | bd | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | - | 60 | 57 | bd | 44 | 52 | 47 | 47 | 57 | 55 | 43 | 49 |
| Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego  i Sportu, Wydział Turystyki  i Zdrowia w Białej Podlaskiej | - | 3 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach | - | 12 | 10 | bd | 10 | 9 | 9 | 4 | bd | bd | bd | bd |
| Puławska Szkoła Wyższa z siedzibą  w Puławach | - | 6 | 2 | 3 | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu | - | 15 | 15 | 20 | 15 | 23 | 23 | 18 | 21 | 22 | 18 | 24 |
| Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP  w Warszawie Wydział Zamiejscowy  w Lublinie | - | - | 14 | 3 | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd |

Informacja za 2021 rok obejmuje dane dotyczące uczelni funkcjonujących w Lublinie oraz w pozostałych miastach województwa. Co wpływa na pełniejsze ukazanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, w tym w odniesieniu do osób zamieszkałych poza Lublinem, dla których dojazd i koszty utrzymania i edukacji w tym mieście mogą stanowić poważną barierę w kontynuowaniu nauki. Działania na rzecz studentów o różnym stopniu niepełnosprawności, podejmowane na uczelniach, obejmują nie tylko takie, które zmierzają do likwidowania barier architektonicznych, w tym dostosowanie obiektów dydaktycznych i bazy socjalnej do potrzeb tych osób (podjazdy, windy, toalety, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych). Na uczelniach funkcjonuje rozbudowany system pomocy studentom z niepełnosprawnościami, którego celem jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających im pełny udział w procesie kształcenia na prowadzonych przez uczenie kierunkach studiów.

Uczelnie dbają o zorganizowanie nauki w miarę indywidualnych potrzeb studentów o różnym stopniu niepełnosprawności. Większość uczelni, posiada Pełnomocników Rektorów ds. studentów niepełnosprawnych. Poza tym na uczelniach funkcjonują punkty konsultacyjno-informacyjne dla studentów z niepełnosprawnością oraz system wsparcia w postaci bezpłatnej pomocy psychologicznej lub funkcjonują programy wsparcia zdrowia psychicznego.

Działania podejmowane przez uczelnie w minionym roku polegały na objęciu studentów z niepełnosprawnościami programem stypendialnym, monitorowaniu dostosowań testów i egzaminów, odpowiednim zorganizowaniu sesji egzaminacyjnych, umożliwieniu, bądź ułatwieniu uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w zajęciach, w tym organizowanie transportu na uczelnię dla studentów z dysfunkcją ruchu, zorganizowaniu pomocy asystenta dydaktycznego, umożliwieniu alternatywnej formy zaliczenia zajęć dydaktycznych, uczestniczenia i możliwości zmiany grup ćwiczeniowych, konwersacyjnych, laboratoryjnych, zagwarantowania prawa do wykonywania notatek w formie alternatywnej. Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością mają możliwość uczestniczenia w konferencjach tematycznych, olimpiadach sportowych integracyjnych, obozach sportowych czy obozach sportowo-edukacyjno-rekreacyjnych. Na niektórych uczelniach funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, w celu umożliwienia im lepszego przygotowania do zajęć dydaktycznych, lepszego zrozumienia zajęć i przekazywanych podczas nich informacji. Coraz powszechniej wprowadzane są rozwiązania regulaminowe mające na celu dostęp do pełnego procesu dydaktycznego. Ponadto uczelnie dbają o doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i urządzenia ułatwiające niepełnosprawnym studentom pozyskiwanie i przyswajanie wiedzy, m.in. mobilne tablice multimedialne. Studenci mogą bezpłatnie korzystać z Internetu, dyktafonów, laptopów, notebooków, rzutników multimedialnych, aparatów słuchowych, powiększalników kieszonkowych, przenośnych lup, oprogramowania powiększająco - mówiącego, przenośnych komputerów, odpowiednich klawiatur, myszy komputerowych, skanerów. Są wdrażane aplikacje na urządzenia mobilne ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie na uczelni oraz w obrębie miasteczka akademickiego. W bibliotekach uczelni powstają stanowiska wolne od barier architektonicznych, wyposażone w komputer, drukarkę, lupę powiększającą oraz fotel, są również mobilne stanowiska komputerowe wyposażone w komputer przenośny z ekranem o dużej przekątnej, przystosowany do programów wspomagających pracę osób z niepełnosprawnościami, a także stanowiska komputerowe z oprogramowaniem udźwiękawiającym tekst. W większości uczelni wprowadzono także dodatkowe zajęcia korekcyjne, sportowe, usprawniające, dostosowane do możliwości osób o  różnym stopniu niepełnosprawności, zajęć rytmiczno- tanecznych, ćwiczeń na orbitrekach, rowerkach rehabilitacyjnych, platformach z piłkami lekarskimi, zajęć z pływania, zajęć usprawniających na siłowni oraz zajęć z gimnastyki kompensacyjnej. W niektórych uczelniach są sale aktywizacyjne, w których studenci z niepełnosprawnością oprócz urządzeń wspomagających mogą skorzystać z lamp antydepresyjnych, które sprawdzają się przed sesją oraz u studentów w „kryzysie”. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych w ramach Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS m.in. z narciarstwa Alpejskiego, w podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, w szachach, w żeglarstwie. Ponadto pracownicy uczelni, mogą brać udział w szkoleniach, kursach oraz konferencjach w zakresie skutecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Materiały dydaktyczne są udostępniane przez prowadzących w formie dostosowanej dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością. Tworzone są strony internetowe zawierające informacje dla osób z niepełnosprawnościami czy portal internetowy dla kandydatów na studia.

Wartym podkreślenia jest coraz lepsze rozeznanie w potrzebach osób z niepełnosprawnościami studiujących na uczelniach w województwie lubelskim, zwłaszcza większych poprzez m.in. wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych oraz kreatywnych wdrażanych po to, żeby umożliwić i ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami na uczelni. Ponadto, z informacji nadesłanych przez uczelnie wynika, że wdrażane są różne inicjatywy mające na celu ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami w społeczności akademickiej. Uczelnie organizują szkolenia, warsztaty, wykłady i prezentacje poszerzające wiedzę na temat niepełnosprawności oraz sprzyjające integracji osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie sami studenci i doktoranci z niepełnosprawnościami zakładają stowarzyszenia, zrzeszenia, wiedząc jak najpełniej zabezpieczyć swoje potrzeby w życiu akademickim. Uczelnie realizują projekty miękkie dot. np. podniesienia kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego, innowacyjnych zasobów edukacyjnych w kształceniu zdalnym, zwiększenia dostępności edukacyjnej, czy np. wsparcia asystenta z ASD oraz projekty w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dotyczące m.in. projektu modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społeczne, architektonicznej i sportowej (zakup samochodu, wyposażenie wybranych sal zajęciowych w sprzęt multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne oraz pętle indukcyjne, zakup sprzętu sportowego). Uczelnie realizują projekty, w ramach których podejmowane są działania mające na celu popularyzację wiedzy nt. zdrowia psychicznego, propagowania i szerzenia dobrych praktyk w zakresie psychoedukacji czy budowania sieci i wsparcia dla studentów i społeczności akademickiej (m.in. cykle spotkań filmowych z panelami dyskusyjnymi o tematyce zdrowia psychicznego, spektakle teatralne, warsztaty psychologiczno-filmowe, warsztaty ze wsparcia osób o szczególnych potrzebach, udostępnianie na stronie internetowej artykułów dot. dbania o siebie oraz własną higienę psychiczną). Niektóre uczelnie zaangażowane są w międzynarodowe projekty badawcze dot. wyposażenia dydaktyków, nauczycieli akademickich w wiedzę na temat organizacji i koordynacji procesów edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami. Ponadto biorą udział w programach promujących edukację wśród osób z niepełnosprawnościami, poprzez udział: w targach promujących kierunki studiów, konferencjach, wydarzeniach kulturalnych, podczas dni otwartych uczelni, gdzie przedstawiana jest oferta obejmująca informacje dotyczące możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z form wsparcia oferowanych przez uczelnię.

**Działalność samorządu województwa w zakresie edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych**

Jednostki oświatowe prowadzone przez Województwo Lubelskie podejmują liczne działania zmierzające do wyrównywania szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami. **Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli** prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego w postaci konferencji, kursów doskonalących, warsztatów, seminariów, wykładów, szkoleń oraz kompleksowego wspomagania szkół/placówek. W swojej ofercie edukacyjnej posiada bogatą ofertę działań dotyczących zagadnień niepełnosprawności. Konsultacji udzielono w 39 dziedzinach m. in z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, organizacji zajęć specjalistycznych dla ucznia z niepełnosprawnością i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacji zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dziecka z opinią, pracy z dzieckiem z ADHD, działania szkoły po samobójstwie ucznia, funkcjonowania i edukacji dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz zrealizowano 51 innych form dydaktycznych m.in. z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, pracy z uczniem autystycznym i uczniem z Zespołem Aspergera, metod wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.

Ważną rolę w działaniach w zakresie edukacji przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami prowadzą biblioteki. Placówki te w swojej działalności prowadzą zajęcia edukacyjne, warsztaty, konkursy, wystawy, akcje charytatywne, projekcje filmów skierowane także do osób z niepełnosprawnościami. Współpracują ze szkołami, przedszkolami oraz z organizacjami pozarządowymi, a także z terapeutami, logopedami oraz rehabilitantami. Promują tematykę niepełnosprawności i metodykę pracy z osobami z niepełnosprawnościami poprzez opracowanie zestawień bibliograficznych i udostępnianie ich na stronach internetowych. Wykorzystują sprzęt multimedialny do udostępnienia zbiorów jak najszerszemu gronu odwiedzających m.in. CZYTAKI PLUS (odtwarzacze cyfrowe książki mówionej osobom niewidomym i słabowidzącym), udostępniają książki elektroniczne z platformy PWN IbukLibra. W swojej ofercie posiadają powieści wydane dużym drukiem, czasopisma o tematyce związanej z niepełnosprawnością, upowszechniają literaturę wspomagającą nauczycieli w pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W niektórych bibliotekach prowadzone są wirtualne i stacjonarne escape roomy, wirtualne pokoje zagadek, wirtualny literacki kalendarz adwentowy. Biblioteki współkreują życie kulturalne w województwie, propagują i udostępniają treści edukacyjne, popularnonaukowe, artystyczne w nowoczesnej i dostępnej formie. Dostosowują strony internetowe do wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, udostępniają zbiory graficzne ze specjalną warstwą dotykową, pozyskują nowe zbiory dotyczące pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji i rewalidacji, niepełnosprawności itp. Udostępniają książki dla seniorów z dysfunkcją ruchu w ramach usługi „Książka na telefon”, jak również dla innych osób z niepełnosprawnościami, systematycznie gromadzą i upowszechniają literaturę (książki, czasopisma, zbiory specjalne, w tym audiobooki i filmy z audio deskrypcją) wspomagającą nauczycieli w pracy dydaktycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

## **Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami**

Na podstawie danych przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie dotyczących liczby zakładów pracy chronionej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych zakładach wynika, że na koniec roku 2021 liczba podmiotów gospodarczych posiadających status zakładów pracy chronionej wyniosła 19. Wspomniane zakłady zatrudniały ogółem 2053 osoby, w tym 1 345 osób z niepełnosprawnościami. Tabela poniżej obrazuje liczbę zakładów pracy chronionej w województwie lubelskim oraz liczbę pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych w tych zakładach, począwszy od roku 2000.

Tabela 4 Liczba zakładów pracy chronionej i zatrudnionych w nich pracowników z niepełnosprawnościami

| **Lata** | **Liczba zakładów pracy chronionej** | **Liczba pracowników z niepełnosprawnościami** |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 57 | 4 917 |
| 2001 | 56 | 4 829 |
| 2003 | 55 | 4 442 |
| 2003 | 53 | 4 188 |
| 2004 | 45 | 3 965 |
| 2005 | 43 | 3 818 |
| 2006 | 43 | 3 748 |
| 2007 | 42 | 3 805 |
| 2008 | 42 | 3 770 |
| 2009 | 39 | 3 400 |
| 2010 | 38 | 3 183 |
| 2011 | 32 | 2 887 |
| 2012 | 28 | 2 582, w tym: |
| 154 ze znacznym stopniem niepełnosprawności |
| 1 085 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności |
| 1 343 z lekkim stopniem niepełnosprawności |
| 2013 | 25 | 2 311, w tym: |
| 144 ze znacznym stopniem niepełnosprawności |
| 1 062 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności |
| 1 107z lekkim stopniem niepełnosprawności |
| 2014 | 23 | 1 653, w tym: |
| 120 ze znacznym stopniem niepełnosprawności |
| 724 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności |
| *809 z lekkim stopniem niepełnosprawności* |
| *2015* | *21* | *1 509, w tym:* |
| *109 ze znacznym stopniem niepełnosprawności* |
| *677 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności* |
| *723 z lekkim stopniem niepełnosprawności* |
| *2016* | *20* | *1 461, w tym:* |
| *109 ze znacznym stopniem niepełnosprawności* |
| *673 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności* |
| *680 z lekkim stopniem niepełnosprawności* |
| *2017* | *18* | *1 377, w tym:* |
| *104 ze znacznym stopniem niepełnosprawności* |
| *678 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności* |
| *595 z lekkim stopniem niepełnosprawności* |
| *2018* | *18* | *1341* |
| *2019* | *18* | *1347* |
| *2020* | *18* | *1279* |
| *2021* | *19* | *1345* |

W województwie funkcjonuje 9 zakładów aktywności zawodowej, zatrudniających 324 osoby z niepełnosprawnościami finansowane ze środków PFRON. W 2021 roku na utworzenie zaz oraz działalność wszystkich zakładów przeznaczono 74% środków przyznanych algorytmem dla Województwa Lubelskiego na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Tabela 5 Liczba zakładów aktywności zawodowej i zatrudnionych w nich pracowników z niepełnosprawnością

| ***Lata*** | ***Liczba ZAZ*** | ***Liczba osób z niepełnosprawnościami finansowanych ze środków PFRON*** | ***Ogólna liczba pracowników*** |
| --- | --- | --- | --- |
| *2005* | *2* | *46* | *67* |
| *2006* | *3* | *87* | *108* |
| *2007* | *3* | *94* | *134* |
| *2008* | *5* | *134* | *188* |
| *2009* | *5* | *173* | *239* |
| *2010* | *5* | *174* | *242* |
| *2011* | *5* | *176* | *244* |
| *2012* | *5* | *176* | *246* |
| *2013* | *5* | *176* | *246* |
| 2014 | 6 | 212 | 336 |
| 2015 | 7 | 237 | 345 |
| 2016 | 7 | 237 | 345 |
| 2017 | 7 | 247 | 353 |
| 2018 | 8 | 278 | 388 |
| 2019 | 8 | 286 | 409 |
| 2020 | 8 | 295 | 410 |
| 2021 | 9 | 324 | 451 |

Według danych przesłanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, na koniec roku 2021 liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami wyniosła w województwie lubelskim 3 451 (tj. do ogółu bezrobotnych 5,2 %) w tym 1374 kobiety.

W rejestrach urzędów pracy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku zarejestrowano 914 osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy (tj. do ogółu poszukujących pracy 44,7%), w tym 336 kobiet.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej skierowanych do osób z niepełnosprawnościami zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy województwa lubelskiego wyniosła w ciągu 2021 roku 1 179 (tj. do ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 2,5%), tj. o 245 więcej ofert i miejsc aktywizacji zawodowej niż w roku 2020.

Tabela 6 Liczba ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami w latach 2005-2021

| **Lata** | **Liczba ofert pracy** |
| --- | --- |
| 2005 | 750 |
| 2006 | 794 |
| 2007 | 767 |
| 2008 | 799 |
| 2009 | 750 |
| 2010 | 815 |
| 2011 | 1200 |
| 2012 | 1944 |
| 2013 | 1618 |
| 2014 | 1916 |
| 2015 | 1474 |
| 2016 | 1065 |
| 2017 | 1998 |
| 2018 | 1515 |
| 2019 | 1314 |
| 2020 | 934 |
| 2021 | 1 179 |

Tabela 7 Liczba osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych i poszukujących pracy w latach 2005-2021

| **Lata** | Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami | Liczba osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2983 | 1486 |
| 2006 | 2912 | 1571 |
| 2007 | 2834 | 1523 |
| 2008 | 3284 | 1511 |
| 2009 | 4939 | 1310 |
| 2010 | 5367 | 1374 |
| 2011 | 5169 | 1219 |
| 2012 | 5663 | 1321 |
| 2013 | 6189 | 1271 |
| 2014 | 6671 | 1170 |
| 2015 | 6365 | 1057 |
| 2016 | 5829 | 926 |
| 2017 | 5551 | 803 |
| 2018 | 5316 | 801 |
| 2019 | 5094 | 670 |
| 2020 | 3369 | 393 |
| 2021 | 3 451 | 914 |

Osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne i poszukujące pracy w 2021 roku korzystały z różnych form aktywizacji sprzyjających włączeniu ich w rynek pracy.

Tabela 8 Formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych i poszukujących pracy  
 w 2021 r.

| Wyszczególnienie | Bezrobotni z niepełnosprawnościami | Poszukujący pracy z niepełnosprawnościami | Procentowy wskaźnik udziału bezrobotnych z niepełnosprawnościami, którzy skorzystali z poszczególnych form wsparcia do ogółu bezrobotnych, którzy skorzystali z danej formy |
| --- | --- | --- | --- |
| Podjęcia pracy | 1270 | 17 | 2,5% |
| w tym praca subsydiowana | 291 | 9 | 3,4% |
| podjęcie działalności gospodarczej | 31 | 4 | 1,5% |
| prace interwencyjne | 66 | 1 | 2,9% |
| roboty publiczne | 58 | X | 5,5% |
| podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie | 17 | X | 1,5% |
| podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego pow. 50 roku życia | 11 | X | 8,0% |
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 29 | 0 | 14,6% |
| Praca niesubsydiowana | 1252 | 8 | 3,0% |
| podjęcie działalności gospodarczej | 25 | 0 | 1,4% |
| rozpoczęcie szkolenia | 109 | 4 | 2,1% |
| w tym w ramach bonu szkoleniowego | 3 | 0 | 0,8% |
| rozpoczęcie stażu | 281 | 71 | 2,8% |
| rozpoczęcie prac społecznie użytecznych | 42 | X | 7,3% |

Tabela na podstawie danych powiatowych urzędów pracy opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Z informacji przesłanych bezpośrednio przez powiatowe urzędy pracy wynika, że wszystkie urzędy pacy funkcjonujące w woj. lubelskim podejmują działania z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także szkoleń i przekwalifikowania. Zapisy dotyczące działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych znalazły się w powiatowych strategiach i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Urzędy pracy w ramach swoich działań i kompetencji oferują poradnictwo indywidualne i grupowe, indywidualną informację zawodową, pomoc w podnoszeniu kompetencji zawodowych, usługi pośrednictwa pracy oraz rozpowszechniania wśród pracodawców informacji o korzyściach, jakie mogą uzyskać z tytułu zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. W ramach pośrednictwa pracy wymienione zostały zbieranie ofert pracy, wydawanie skierowań do pracy, na staż, informowanie o serwisach internetowych podających oferty pracy, organizowanie spotkań informacyjnych dla pracodawców, wydawanie informatorów o usługach i instrumentach rynku pracy. Urzędy pracy współpracują z osobami bezrobotnymi opracowując Indywidualne Plany Działania.

Na podstawie uzyskanych informacji z urzędów pracy w zakresie przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wkład do spółdzielni socjalnej w 2021 roku złożono 37 wniosków, z czego podpisano 35 umów na kwotę 1 160 352,88 zł. Liczba wniosków dot. zwrotu kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników z niepełnosprawnościami w ubiegłym roku wynosiła 38, z czego podpisano 37 umów na kwotę 269 136,31 zł. Złożono 64 wnioski dot. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością, z czego podpisano 57 umów na kwotę 1 433 215,30 zł.

Wystawiono 24 skierowań na szkolenie do ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej. W niewielkim stopniu realizowano przedsięwzięcia we współpracy z organami rentowymi oraz inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych. W najmniejszym stopniu osoby z niepełnosprawnościami korzystały z doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej (w ciągu 2021 roku zaledwie 3 osoby). W dalszym ciągu tylko niewielka część powiatowych urzędów pracy podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Polega ona przede wszystkim na upowszechnianiu informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, kierowaniu osób niepełnosprawnych na staże bądź pomocy w rekrutacji beneficjentów dla organizacji pozarządowych, organizacji spotkań przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu czy nawiązywaniu porozumienia o współpracy partnerskiej. Powiatowe urzędy pracy ponadto realizowały projekty pilotażowe, programy regionalne oraz projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, oferując różne formy aktywizacji w tym m.in. staże, szkolenia czy doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby.

Według informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w 2021 roku programy/projekty ukierunkowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami obejmowały następujące obszary wsparcia[[1]](#footnote-1)

**Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa**

Celem realizowanych działań jest wsparcie, poprzez skuteczną aktywizację zawodową, osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Uczestnicy projektów mogą otrzymać wsparcie w postaci programów aktywizacji zawodowej, obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

* poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
* staże i praktyki zawodowe,
* szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
* subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
* wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy,
* wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych działaniem – 207.

**Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy**

Celem interwencji jest wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich skuteczna aktywizacja zawodowa.

Grupą docelową obejmowaną wsparciem w ramach Działania są osoby w wieku 30 lat i więcej (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin), zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,

b) osoby długotrwale bezrobotne,

c) kobiety,

d) osoby z niepełnosprawnościami,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizatorami projektów były Powiatowe Urzędy Pracy, dofinansowanie można było otrzymać na instrumenty i usługi rynku pracy wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, w tym m.in. następujące formy wsparcia:

* szkolenia,
* staże,
* przygotowanie zawodowe dorosłych,
* wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
* prace interwencyjne
* środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych działaniem – 185.

**Działanie 11.1 Aktywne włączenie**

Celem Działania 11.1 jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie.

W ramach Działania realizowane są przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej. Uczestnicy projektów mogą otrzymać wsparcie w ramach programów na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:

* programy na rzecz społeczności marginalizowanych na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej,
* programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
* kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI),
* programy wychodzenia z bezdomności,
* programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków placówek opiekuńczo  
   –wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,
* programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności;
* programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głownie przez ZAZ, WTZ, CIS, KIS.

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych działaniem – 1 247.

**Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**

Celem aktywnego włączenia w ramach ZIT jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie. W ramach Działania będą realizowane przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej. Wdrożenie standardów oraz wykorzystanie nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji przyczyni się do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji pomocy i integracji na rzecz włączenia społecznego. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych działaniem – 6.

**Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)[[2]](#footnote-2)**

**Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe**

Działania na rzecz wsparcia osób młodych na rynku pracy mają na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoby młode otrzymają wysokiej jakości ofertę wsparcia, obejmującą takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem.

Z uwagi na rodzaj Działania, w ramach którego Wnioskodawcami były Powiatowe Urzędy Pracy, dofinansowanie można było otrzymać na instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

* identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
* kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

* kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
* nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

* nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
* wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

* wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
* wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami: niwelowanie barier, jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami   
    w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Liczba projektów ukierunkowanych na aktywizację osób z niepełnosprawnościami w roku 2021 wynosiła 42, w ramach, których wsparciem objęto 183 osoby.

**Projekty realizowane w woj. lubelskim w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością przystępujących do projektów w 2021 r.**

Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego DW EFS UMWL w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością w woj. lubelskim realizowano projekty w ramach Osi Priorytetowych 9,10,11 i 12 RPO WL 2014- 2020.

**Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości** realizowano 6 projektów, w których uczestniczyło 306 osób, w tym 19 osób z niepełnosprawnością, tj. 6,2 % ogółu uczestników.

**Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego** realizowano 8 projektów, w których uczestniczyło 191 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnością, tj. 5,3% ogółu uczestników.

**Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MMŚP** realizowano 2 projekty, w którym uczestniczyło 597 osób, w tym 4 osób z niepełnosprawnością, tj. 0,7 % ogółu uczestników.

**Działanie 10.3** **Programy polityki zdrowotnej** kontynuowano realizację 9 projektów, w których uczestniczyło 18 134 osoby, w tym 599 osób z niepełnosprawnościami, tj. 3,3 % ogółu uczestników.

**Działanie 10.4** **Programy typu outplacment** **w ramach ZIT LOF** realizowano 8 projektów, w których uczestniczyło 527 osób, w tym 42 osoby z niepełnosprawnością,  
 tj.7,8 % ogółu uczestników.

**Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne** realizowano 81 projektów, w których uczestniczyło 13 721 osób, w tym 1388 osób z niepełnosprawnością, tj. 10,1% ogółu uczestników.

**Działanie 11.3 Ekonomia społeczna** realizowano 4 projekty, w których uczestniczyło 597 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnością, tj. 16,8 % ogółu uczestników.

**Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna** realizowano 6 projektów, w których uczestniczyło 259 osób, w tym 22 osoby z niepełnosprawnością, tj. 8,5 % ogółu uczestników.

**Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe** kontynuowano realizację 26 projektów w ramach, w których uczestniczyło 3651 osób, w tym 60 osób z niepełnosprawnością, tj. 1,6% ogółu uczestników.

Łącznie w 2021 roku kontynuowano realizację 150 projektów dla 37 983 osób, w tym 2 244 osób z niepełnosprawnością, co stanowi 5,9% ogółu uczestników.

## **Skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami (art.35 ust. 1 pkt 8 ustawy)**

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłosił w 2021 roku dwa otwarte konkursy ofert na zadania zlecone w ww. zakresie, a także prowadził nabór ofert uproszczonych w trybie pozakonkursowym. Na powyższy cel samorząd województwa zabezpieczył środki finansowe w wysokości 1 473 948,00 zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

* 1 227 948,00 zł w ramach otwartych konkursów ofert,
* 246 000,00 zł w trybie pozakonkursowym.

W rezultacie podjętych działań w ramach wspomnianych zadań, podpisano 84 umowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:

* 58 umów w ramach otwartych konkursów ofert,
* 26 umów w trybie pozakonkursowym.

Wsparcie otrzymało ogółem 4031 osób, w tym:

* 3 417 osób z niepełnosprawnościami, w tym 279 osób z zaburzeniami psychicznymi,
* 614 osób będących członkami rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy.

Największym zainteresowaniem cieszyły się następują zadania:

**Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć**, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

**Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy** bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze  szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

**Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.**

**Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów, grup środowiskowego wsparcia** oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

**Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.**

**Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych** wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Analiza sprawozdań nadesłanych przez oferentów wykazała, że zadania w przeważającej większości zostały wykonywane i rozliczone prawidłowo, zgodnie z harmonogramami i kosztorysami określonymi w umowach. Uchybienia odnotowane w części sprawozdań zostały skorygowane przez oferentów.

W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach dwóch otwartych konkursów ofert dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

**Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek**: udzielona kwota dotacji 136 919,00 zł.

1. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” Folwark 20, 23-275 Gościeradów, kwota dotacji 32 174,00 zł.
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych, ul. 11 listopada 5, 24-320 Poniatowa, kwota dotacji 12 545,00 zł.
3. Stowarzyszenie "Bez granic", ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, kwota dotacji 18 400,00 zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie, ul.Zamojska 16A, 22- 500 Hrubieszów, kwota dotacji 6 100,00 zł.
5. Fundacja "Zakątek Terapeutyczny", ul. Krucza 17/9, 22-500 Hrubieszów, kwota dotacji 15 300,00 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”, Trubakowska 59, 22- 100 Chełm, kwota dotacji 16 400,00 zł.
7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Jedność serc", ul. Oboźna 36, 23- 200 Kraśnik w kwocie 10 500,00 zł.
8. Fundacja "Liderzy Sukcesu" Wólka Rudnicka 11 A, 23- 212 Wilkołaz, kwota dotacji 9 500,00 zł.
9. Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa ‘’Ukryty Skarb”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20- 950 Lublin, kwota dotacji 16 000,00 zł.

**Zadanie 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych -aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby:** udzielona kwota dotacji 210 815,00 zł.

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, kwota dotacji 17 150,00 zł.
2. Fundacja "Zakątek Terapeutyczny", ul. Krucza 17/9, 22-500 Hrubieszów, kwota dotacji 5 800,00 zł.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”, Trubakowska 59,  
    22-100 Chełm, kwota dotacji 53 340,00 zł.
4. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, ul. Dr.Męcz.Majdanka 20,   
   20-319 Lublin, kwota dotacji 44 300,00 zł.
5. Fundacja Aktywator Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin, kwota dotacji 37 760,00 zł.
6. Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz, kwota dotacji 30 000,00 zł.
7. Stowarzyszenie Spełnić marzenia ul. Żeromskiego 35/11, 27-630 Zawichost, kwota dotacji 22 465,00 zł.

**Zadanie 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji:** udzielona kwota dotacji 210 727,00 zł.

1. Fundacja "Zakątek Terapeutyczny", ul. Krucza 17/9, 22-500 Hrubieszów, kwota dotacji 22 100,00 zł.
2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość, kwota dotacji 37 619,00 zł.
3. „Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, kwota dotacji 8 228,00 zł.
4. Integracyjny Klub aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR”, Al. Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, kwota dotacji 10 460,00 zł.
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin, kwota dotacji 18 485,00 zł.
6. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, Al. J. Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin, kwota dotacji 50 700,00 zł.
7. Fundacja Kapitału Społecznego, ul. Oboźna 11, 23-400 Zamość, kwota dotacji 19 100,00 zł.
8. Stowarzyszenie Abrakadabra, ul. M. Dąbrowskiej 11, 22-400 Zamość, Fundacja "Wspaniale, że jesteś", Armii Krajowej 20/15 20-200 Hajnówka, kwota dotacji 29 985,00 zł.
9. Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa ‘’Ukryty Skarb”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20- 950 Lublin, kwota dotacji 14 150,00 zł.

**Zadanie 4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych:** udzielona kwota dotacji 10 000,00 zł.

1. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin, kwota dotacji 10 000,00 zł.

**Zadanie 5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:**

1. **mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,**
2. **rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,**
3. **usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach:** udzielona kwota dotacji 261 382,00 zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów, kwota dotacji 23 300,00 zł.
5. Fundacja "Zakątek Terapeutyczny" ul. Krucza 17/9, 22-500 Hrubieszów, kwota dotacji 37 000,00 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”, Trubakowska 59, 22-100 Chełm, kwota dotacji 46 692,00 zł.
7. Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, kwota dotacji 33 400,00 zł.
8. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”, ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów, kwota dotacji 23 125,00 zł.
9. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin, kwota dotacji 7 210,00 zł.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Razem”, ul. Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik, kwota dotacji 5 145,00 zł.
11. Stowarzyszenie Abrakadabra ul. M.Dąbrowskiej 11, 22-400 Zamość, kwota dotacji 8 400,00 zł.
12. Fundacja "Powiemy To", ul Narutowicza 74A, 20-013 Lublin, kwota dotacji 12 850,00 zł.
13. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, ul. Dr.Męcz.Majdanka 20, 20-319 Lublin, kwota dotacji 28 370,00 zł.
14. Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb", ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, kwota dotacji 30 000,00 zł.
15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Camino" ul. Jana Sawy 5/8B, 20-632 Lublin, kwota dotacji 5 890,00 zł.

**Zadanie 6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:**

1. **doradztwo zawodowe,**
2. **przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,**
3. **prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:** udzielona kwota dotacji 45 450,00 zł.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”, Trubakowska 59, 22-100 Chełm, kwota dotacji 32 850,00 zł.
5. "Nadzieja" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od alkoholu, ul Abramowicka 2F, 20-442 Lublin, kwota dotacji 12 600,00 zł.

**Zadanie 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników: brak dofinansowania**

**Zadanie 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników:** brak dofinansowania

**Zadanie 9. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach:** udzielona kwota dotacji61 204,00 zł.

1. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, kwota dotacji 14 550,00 zł.
2. Lubelska Liga Gier Miejskich, ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, kwota dotacji 13 956,00 zł.
3. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" Al. Józefa Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin kwota dotacji 10 440,00 zł.
4. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, ul. Dr.Męcz.Majdanka 20, 20-319 Lublin, kwota dotacji 10 360,00 zł.
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Integracja" ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin, kwota dotacji 11 898,00 zł.

**Zadanie 10. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego:** udzielona kwota dotacji216 351,00 zł.

1. Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka, ul. Oboźna 11, 22-400 Zamość, kwota dotacji 18 100,00 zł.
2. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, kwota dotacji 8 900,00 zł.
3. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie, ul. Dr.Męcz.Majdanka 20, 20-319 Lublin, kwota dotacji 36 540,00 zł.
4. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, kwota dotacji 59 986,00 zł.
5. Stowarzyszenie Spełnić marzenia, ul. Żeromskiego 35/11, 27-630 Zawichost, kwota dotacji 27 470,00 zł.
6. Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne, ul. Spółdzielcza 17a, 24-150 Nałęczów, kwota dotacji 9 355,00 zł.
7. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" Al. Józefa Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, kwota dotacji 26 000,00 zł.
8. Fundacja Teatroterapia Lubelska, ul. Młodej Polski 32/144 20, 20-863 Lublin, kwota dotacji 30 000,00 zł.

**Zadanie 11. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych):** udzielona kwota dotacji 22 200,00 zł.

1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, kwota dotacji 22 200,00 zł.

**Zadanie 12. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:**

1. **dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,**
2. **kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania:** udzielona kwota dotacji 38 900,00 zł.
3. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, kwota dotacji 12 100,00 zł.
4. Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" ul. Powstania Styczniowego 95d/2,   
   20-706 Lublin, kwota dotacji 15 000,00 zł.
5. Integracyjny Klub aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR”, All.Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin w kwocie 11 800,00 zł.

**Zadanie 13. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej:** udzielona kwota dotacji 14 000,00 zł.

1. Fundacja Kapitału Społecznego ul. Oboźna 11, 23-400 Zamość, kwota dotacji 14 000,00 zł.

W ramach procedury pozakonkursowej w 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do ROPS w Lublinie wpłynęło 34 ofert uproszczonych. Zawarto 26 umów na kwotę 246 000,00 zł.

Tabela Wykaz organizacji, które otrzymały dotację z pominięciem procedury konkursowej w 2021 r.

| Lp | **Nazwa organizacji** | **Nazwa zadania** | **kwota dotacji** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski ul. Stanisława Leszczyńskiego 50, 20-068 Lublin | Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Nazwa własna zadania: "Obchody Międzynarodowego Dnia Głuchego 2021 w Kołach Terenowych Polskiego Związku Głuchych w Lublinie, Chełmie, Białek Podlaskiej i Łukowie". | 8 400,00 |
| 2 | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin | Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Nazwa własna: „Mikołajki dla osób z autyzmem” | 10 000,00 |
| 3 | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki z siedzibą w Lublinie przy ulicy Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy § 1 pkt 3  Tytuł własny zadania: „Sprawna komunikacja". | 10 000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb"  ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin | Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej. Nazwa własna zadania: "Radzimy sobie wsparcie specjalistyczne na pomoc rodzinie". | 10 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość | Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Tytuł własny zadania: "Indywidualne poradnictwo socjalno-prawne, zwiększające dostęp do przysługujących usług, sprzętu rehabilitacyjnego i terapii ruchowej osobom z niepełnosprawnościami z powiatów zamojskiego i m. Zamość". | 10 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy § 1 pkt 3 Tytuł własny zadania: "Profesjonalne kadry wspierające osoby z niepełnosprawnościami w trakcie trwania stanu epidemii”. | 10 000,00 |
| 7 | Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych hospicjum Dobrego Samarytanina  ul. Bernardyńska 11A, 20-109 Lublin | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy § 1 pkt 3  Tytuł własny zadania: „Bliżej Pacjenta". | 10 000,00 |
| 8 | Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki z siedzibą w Lublinie przy ulicy Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin | Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, (w tym działania związane z promocją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych) Tytuł własny zadania: „Godność i Dostępność” | 10 000,00 |
| 9 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Zamościu ul. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość | Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Tytuł własny zadania: "Niech wiedzą o nas" | 10 000,00 |
| 10 | Fundacja Teatroterapia Lubelska ul. Młodej Polski 32/144, 20-863 Lublin | Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Tytuł własny zadania: "Wyjazd na Festiwal XX Jubileuszowy Przegląd Teatralny "MASSKA" w Sopocie" | 10 000,00 |
| 11 | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Tytuł własny zadania: Warsztaty aktywizujące dla osób z autyzmem" | 10 000,00 |
| 12 | Fundacja "Świat według Ludwika Braille a"  ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin | Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość § 1 pkt 12 Tytuł własny; " Mój iPhone - przewodnik obsługi dla osób niewidomych". | 10 000,00 |
| 13 | Fundacja "Victor" Babianka 56,  21-200 Parczew | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Tytuł własny zadania: "Jestem samodzielny wsparcie dzieci niepełnosprawnych" | 10 000,00 |
| 14 | Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych "IKAR" Al.Józefa Piłsudskiego 17, 20-407 Lublin | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających § 1 pkt 5 Tytuł własny zadania: "Sensoryczny piękny świat" | 10 000,00 |
| 15 | Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" ul. Abramowicka 2  20-442 Lublin | Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego  Tytuł własny zadania: "Barwy sukcesu" | 10 000,00 |
| 16 | Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski ul. Stanisława Leszczyńskiego 50, 20-068 Lublin | Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników. Tytuł własny zadania: " Kurs języka migowego na poziomie zaawansowanym - KSS-3" | 7 500,00 |
| 17 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin | Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Tytuł własny: " Efektywny czas spędzony poza domem". | 10 000,00 |
| 18 | Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie ul. Towarowa 19 20-205 Lublin | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy § 1 pkt 3  Tytuł własny zadania: „Choroba Alzheimera-prawidłowa opieka nad chorym -szkolenia". | 10 000,00 |
| 19 | Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Jedność serc" ul. Oboźna 36,  23-200 Kraśnik | Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Tytuł własny: " Wsparcie i integracja osób niepełnosprawnych" | 10 000,00 |
| 20 | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" Popkowice 1, 23-250 Urzędów | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Tytuł własny zadania: "W drodze do kultury, tradycji i polskości" | 9 150,00 |
| 21 | Fundacja Szansa dla Niewidomych ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających § 1 pkt 5 Tytuł własny zadania: "Rehabilitacja - integracja" | 9 000,00 |
| 22 | Stowarzyszenie Pactum,  ul. Kosynierów 13, 74-400 Dębno | Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość § 1 pkt 12 Tytuł własny: "Niepełnosprawni Pełnosprawni- przewodnik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin" | 9 400,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" Folwark 20, 23-275 Gościeradów | Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Tytuł własny zadania: "Realizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych po przechorowaniu COVID-19". | 10 000,00 |
| 24 | Fundacja Nieprzetartego Szlaku Skrzynice Pierwsze 19, 23-114 Jabłonna | Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Tytuł własny zadania: "Świąteczny Przegląd Małych Form Artystycznych" | 9 100,00 |
| 25 | Fundacja Clark im. Erica i Very Clark ul. 1 Maja 17/16, 20-410 Lublin | Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy § 1 pkt 3  Tytuł własny zadania: "Poznajemy lepiej nasze ograniczenia". | 9 100,00 |
| 26 | Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "Hetman" ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin | Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Tytuł własny: " XVIII Ogólnopolski Puchar Niepodległości w Bowlingu Niewidomych i Słabowidzących" | 4 850,00 |
|  | Razem |  | 246 000,00 |

W 2021 roku w ramach zadań zleconych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski zawarł z organizacjami pozarządowymi 61 umów na łączną kwotę 37 403 363,20 zł.

# **Realizacja wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi**

Program został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w kwietniu 2019 r. Podstawą realizacji Programu jest ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz Narodowy Program Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Program obejmuje następujące obszary:

1. Monitorowanie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
2. Przełamywanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy i podnoszenie świadomości pracodawców dotyczącej zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Promowanie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w zróżnicowanych formach przedsiębiorczości społecznej.
4. Promowanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

Programrealizowany jest przez departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Agencje Zatrudnienia, OWES, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, w tym prowadzone ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz ROPS w Lublinie. W ramach corocznego monitoringu realizacji Programu, Ośrodek będzie gromadził i opracowywał informacje o działaniach podejmowanych w ww. obszarach.

## **Monitorowanie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej**

Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie wzrasta, co więcej przewidywane jest jeszcze wyraźniejsze kształtowanie się tej tendencji w przyszłości, ze względu na zwiększenie poziomu społecznych zagrożeń dla zdrowia psychicznego, takich jak stres i pęd życia. Zagrożenia wynikające z epidemii COVID-19 są kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko pogorszenia stanu psychicznego.

Powiatowe Urzędy Pracy, Agencje Zatrudnienia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej są ukierunkowane na prowadzenie monitoringu sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi w obszarze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Prowadzą działania zmierzające do włączenia tych osób w rynek pracy poprzez objęcie ich zróżnicowanymi formami wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej. Istotne znaczenie ma szybka interwencja, a także dostęp do pełnej pomocy psychiatrycznej świadczonej w środowisku.

## **Przełamywanie stereotypów dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy i podnoszenie świadomości pracodawców dotyczącej zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021 roku w ramach działań wynikających z wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi zrealizował spotkanie w formie webinariów z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz organizacjami zrzeszającymi osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. W spotkaniu w formie online wzięło udział 41 osób. Tematem przewodnim wspomnianego spotkania był wpływ aktywności zawodowej i podejmowania pracy na stan zdrowia os. z zaburzeniami psychicznymi, omówione zostały również korzyści jakie mogą otrzymać osoby podejmując zatrudnienie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z „Telewizją Polską” S.A z siedzibą w Warszawie przy ulicy Woronicza 17 Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Raabego 2, 20-030 Lublin przeprowadził kampanię informacyjną o zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi. Kampania polegała na emisji trzech reportaży społecznych pt. „Przełamywanie stereotypów w zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi”. Reportaże poświęcone były następującym podmiotom zatrudniającym osoby z zaburzeniami psychicznymi: Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem”, Zakładowi Aktywności Zawodowej w Puławach. Podmioty biorące udział w kampanii przedstawiły informacje o pozytywnych aspektach zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznym przez pracodawców. Emisja reportaży trwała 3 miesiące – łącznie 9 emisji.

Z danych przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie dotyczących liczby spotkań z pracodawcami mających na celu podnoszenie świadomości pracodawców dotyczącej zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi wynika, że w 2021 r. przeprowadzono 1 spotkanie zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w formie webinariów. Z informacji pozyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wynika, iż uczestniczył w nim pracownik urzędu jako prelegent. Spotkania poruszały tematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc urzędu w tym zakresie.

## **Promowanie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w zróżnicowanych formach przedsiębiorczości społecznej**

W promowanie zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi zaangażowane były Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują dwa tego typu Ośrodki:

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach lubelskim i bialskim, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”,
2. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie puławskim, chełmsko- zamojskim „Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw.

Najwięcej działań przeprowadził OWES w subregionie lubelskim i bialskim, tj. zorganizował 58 spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 72 spotkań z organizacjami pozarządowymi poświęcone zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje oraz tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.

Ogółem w 2021 r. w województwie lubelskim OWES zorganizowały 98 spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 96 spotkań z organizacjami pozarządowymi poświęcone zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje oraz tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.

Ponadto ROPS w Lublinie w 2021 r. zorganizował w formie webinariów spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych dotyczące zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone zatrudnieniu osób z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej oraz tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej. W obu ww. spotkaniach wzięło udział 48 osób, ich głównym tematem było przedstawienie korzyści płynących dla pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

## **Promowanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy**

W promowanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy wpisuje się świadczenie usług poradnictwa zawodowego. Z informacji przekazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wynika, że w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie z indywidulanego poradnictwa zawodowego skorzystały 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że z usług informacji/poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz grupowej skorzystało ogółem 140 osób z zaburzeniami psychicznymi. Agencje zatrudnienia również prowadziły działania w zakresie poradnictwa zawodowego, z ich usług skorzystało 306 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie prawa zamówień publicznych ROPS w Lublinie zlecił usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia asystentów/trenerów pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do pełnienia zadań asystentów/trenerów pracy poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i ujemności. W szkoleniu uczestniczyło 32 osoby, obejmowało 30 godzin w formie wykładów, warsztatów i praktyk.

W ramach finasowania usług asystenta/ trenera pracy ROPS ogłosił zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług asystentów lub trenerów pracy osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których celem jest włączenie w rynek pracy”. Usługa została realizowana przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” polegała na wsparciu 5 osób z zaburzeniami psychicznymi przez 5 asystentów podczas wykonywania ich pracy. Opieką asystentów zostały osoby, które podjęły pracę po raz pierwszy. Usługa została świadczona przez okres 5 miesięcy. Efektem realizacji zadania było zatrudnienie osób objętych wsparciem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lublinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021 roku wdrażał zindywidualizowane formy wsparcia skutkujące włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy w formie zlecania zadań organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert.

Celem zadania było opracowanie i wdrożenie programu zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy. Zadanie obejmowało w szczególności:

1. prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego,
2. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
3. prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu,
4. nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami,
5. prowadzenie szkolenia zawodowego lub praktyk zawodowych u pracodawców

Tabela Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w ramach procedury konkursowej dot.zadania "Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy" w 2021 r.

| **Podmioty, które otrzymały dofinansowanie** | **Kwota przyznanej dotacji** | **Liczba odbiorców zadania** |
| --- | --- | --- |
| Stowarzyszenie Inicjatyw lokalnych „SIL”,  ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów | 14 940,00 | 12 |
| Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin | 15 000,00 | 7 |
| Fundacja Clark im. Erica i Very Clark ul. 1 Maja 17/16, 20-410 Lublin | 15 000,00 | 6 |
| SDESIGN Spółdzielnia Socjalna ul. Urzędowska 36 C, 23-200 Kraśnik | 14 780,00 | 5 |
| **Razem:** | **59 720,00** | **30** |

W wyniku realizacji ww. zadania spośród 30 osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem 22 osoby odbyło staże/praktyki zawodowe.

Z pisma Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wynika, że w 2021 r. podejmowano działania promujące zindywidualizowane formy wsparcia skutkujące włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy w ramach Działania 11.3 Ekonomia społeczna. W to działanie wpisuje się kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych oraz usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Z informacji przekazanej przez wspomniany Departament w 2021 roku kontynuowane były 4 projekty rozpoczęte w poprzednich latach w ramach Działania 11.3, uczestniczyło w nich 100 osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawcami były Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Ponadto w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 realizowane były dwa projekty z zakresu usług ochrony zdrowia psychicznego. Pierwszy projekt realizowany przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego w Chełmie, a drugi przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie. Z przedstawionej informacji DW EFS wynika, iż projekty były w końcowej fazie realizacji i tylko pierwszy z projektów obejmował wsparciem 16 osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących ich włączeniem w rynek pracy. Przeprowadzono również szkolenia asystentów/trenerów pracy osób z zaburzeniami psychicznymi dla 16 osób.

# **Opracowanie i przedstawienie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej działalności (art.35 ust. 1 pkt 3 ustawy)**

Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o prowadzonej działalności Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za rok 2020 została opracowana przez pracowników Oddziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ROPS w drugim kwartale ubiegłego roku. Obejmowała dane własne ROPS, a także uzyskane od departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dane dotyczące samorządu województwa odnosiły się do wydatkowania środków PFRON przez ROPS oraz zadań w sferze edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia, rynku pracy, infrastruktury.

# **Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji (art.35 ust. 1 pkt 5 ustawy)**

W 2020 r. złożono do ROPS w Lublinie 6 wniosków o dofinansowanie robót na rok przyszły. Projekty zostały przeanalizowane pod względem ewentualnych nieścisłości i uchybień formalnych, a wnioskodawcy wezwani do koniecznych uzupełnień. W 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął do realizacji 3 projekty uzasadnione formalnie   
i merytorycznie oraz koszt zobowiązania umowy dwuletniej z Powiatem Chełmskim na łączną kwotę 3 416 649,05 zł. Jeden z beneficjentów, po podpisaniu umowy z Województwem Lubelskim oraz po wyłonieniu wykonawcy poinformował ROPS, o niższej wartości robót w stosunku do pierwotnie zakładanej. W związku z powyższym, umowę aneksowano i zmniejszono wartość dofinansowania. Ponadto jeden beneficjentów (Gmina Ryki) złożył wniosek o zmianę harmonogramu robót i realizację całości zadania w 2022 r. Prośbę argumentował m.in. złożoną dokumentacją projektową. Samorząd Województwa przychyli się do tej prośby. Kwotę przeznaczoną na dofinansowanie robót budowlanych zmniejszono do 2 012 849,05 zł. Powstała w wyniku tego oszczędność została przeniesiona na inne zadania województwa, w tym na zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

Projekty zostały rozliczone i dofinansowane w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

W roku 2021 złożono do ROPS w Lublinie 6 wniosków o dofinansowanie robót na rok przyszły.

Tabela Wykaz umów o dofinansowanie robót budowlanych w roku 2021

| Lp | Beneficjent | Obiekt budowlany | Kwota dotacji | Wypłacona kwota dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powiat Zamojski  Ul. Przemysłowa 4  22-400 Zamość | Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim  Majdan Wielki 392,  22-440 Krasnobród | 292 257,00 | 292 257,00 |
| 2. | Powiat Kraśnicki  Aleja Niepodległości 20  23-204 Kraśnik | Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie  Ul. Folwark 20,  23-275 Gościeradów | 560 940,00 | 560 940,00 |
| 3. | Powiat Chełmski  Plac Niepodległości 1  22- 100 Chełm | Dom Pomocy Społecznej w Gminie Rejowiec  ul. Przemysłowa 4  22- 360 Rejowiec | 1 159 652,05 | 1 159 652,05 |
| 4. | Gmina Ryki  ul. Karola Wojtyły 29  08-500 Ryki | Samorządowe Przedszkole nr 2 z grupami integracyjnymi im. Marii Konopnickiej  ul. Żytnia 28a, 08-500 Ryki | 0 | 0 |

Tabela Liczba obiektów służących rehabilitacji objętych dofinansowaniem robót budowlanych w latach 2003-2021

| **Lata** | **Liczba obiektów** | **Kwota dofinansowania** |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 8 | 3 383 308,00 |
| 2004 | 10 | 3 703 255,00 |
| 2005 | 18 | 5 123 085,00 |
| 2006 | 13 | 1 728 158,00 |
| 2007 | 12 | 5 027 874,00 |
| 2008 | 9 | 1 990 500,00 |
| 2009 | 8 | 1 268 089,00 |
| 2010 | 5 | 1 546 492,00 |
| 2011 | 6 | 2 014 184,00 |
| 2012 | 5 | 1 490 479,00 |
| 2013 | 12 | 3 027 820,00 |
| 2014 | 11 | 2 672 873,04 |
| 2015 | 10 | 1 052 843,30 |
| 2016 | 5 | 911 398,00 |
| 2017 | 8 | 2 784 046,00 |
| 2018 | 3 | 1 827 850,16 |
| 2019 | 10 | 3 528 358,06 |
| 2020 | 9 | 3 558 726,06 |
| 2021 | 3 | 2 012 849,05 |

# **Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy)**

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego zakładom aktywności zawodowej funkcjonującym na terenie województwa lubelskiego przyznano łączną kwotę 10 511 649,00 zł, z czego: ze środków PFRON w wysokości 9 692 203,00 zł, ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 819 446,00 zł. W 2021 roku na utworzenie i działalność nowego zaz przeznaczono środki PFRON w wysokości 970 818,81 zł, pozostała kwota w wysokości 8 721 384,14 zł została przeznaczona na działalność pozostałych.

# **Opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych (art.35 ust.1 pkt 9 ustawy)**

Oddział ds. rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych w ROPS w Lublinie przygotowuje opinie w sprawie ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych finansowanych z PFRON, które wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Wydanie opinii poprzedzone jest wizytacją prowadzoną przez pracowników oddziału dotyczącą spełniania przez wnioskodawcę odpowiednich przepisów w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Opiniowaniu podlega dostępność obiektu oraz poziom bezpieczeństwa oraz komfortu, jakie zapewnia ośrodek.

W 2021 r. wydano 3 opinie dotyczących następujących ośrodków:

1. „Dom Przy Parku” Ośrodek opiekuńczo – rehabilitacyjny z siedzibą w Nałęczowie, ul. Wiejska 37, 24-150 Nałęczów – opinia pozytywna.
2. NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego - ZG z siedzibą w Nałęczowie, ul. Głowackiego 7, 24-140 Nałęczów – opinia pozytywna.
3. M4 Sp. z o.o. Rodzinny Klub Wypoczynkowy Niebieskie Migdały z siedzibą w Włodawie, Okuninka IX-4, 22-200 Włodowa – opinia negatywna.

# **Współpraca z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie współpracuje z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, do której przekazywane są wnioski   
o zaopiniowanie projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Lubelskiego. ROPS zapewnia ze swojej strony wsparcie merytoryczne obecnych na posiedzeniach pracowników i Dyrekcji ROPS, oraz przedstawicieli innych instytucji, ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych. Organizowanie posiedzeń Rady obejmuje m.in. zapewnienie: miejsca, pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie protokołu oraz w razie potrzeby oprawy multimedialnej i zdalnej posiedzenia, opracowywanie określonych zagadnień na potrzeby członków WSRON. Przechowywana jest dokumentacja z działalności Rady oraz sporządzana jest jej archiwizacja.

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady:

1. 18 marca 2021 r. – spotkanie online, omówienie sytuacji organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w dobie pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem ich trudnej sytuacji.
2. 19 maja 2021 r. – tematem przewodnim spotkania było omówienie sytuacji organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzebie ich finansowania w ramach konkursów organizowanych przez ROPS w Lublinie.
3. 14 czerwca 2021 r.– posiedzenie poświęcone powstawaniu jednostek Centrum Zdrowia Psychicznego z udziałem pana dr Artura Kochańskiego, a także sytuacji prawnej dotyczącej pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy borykają się z problemami od podopiecznych.
4. 11 października 2021 r. – posiedzenie poświęcone powstałym oszczędnościom z zadań ustawowych realizowanych przez Województwo ze środków PFRON i propozycji przeznaczenia tych oszczędności na inne zadania możliwe do realizacji z tego źródła finansowania oraz dotychczasowe wydatkowanie środków Funduszu.

Ponadto członkowie Rady opiniowali stacjonarnie i drogą elektroniczną projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego. Sporządzono i podpisano łącznie 10 uchwał:

1. 1/2021 z 12 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021.
2. 2/2021 z 19 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, tj. obejmujący lata 2021 i 2022.
3. 3/2021 z 19 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021.
4. 4/2021 z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021.
5. 5/2021 z 17 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
6. 6/2021 z 17 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.
7. 7/2021 z 30 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim.
8. 8/2021 z 13 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021.
9. 9/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w organizacji).
10. 10/2021 z 13 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury-Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i nadania jej statutu.

Dodatkowo, Przedstawiciel Rady brał udział w Komisjach powołanych w celu rekomendacji dot. podziału środków PFRON na zadania ustawowe realizowane przez Województwo z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

# **Współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań**

Współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy jest prowadzona we wszystkich obszarach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Przybierała różnorodne formy, m.in. udzielania dofinansowania jednostkom samorządów powiatowych i gminnych w ramach realizowanych zadań. ROPS corocznie gromadzi i analizuje dane dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami, w tym w poszczególnych samorządach terytorialnych.

# **Kontrole umów zawartych w ramach zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych**

W 2021 r. pracownicy Oddziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przeprowadzili 31 kontroli, w tym 16 dot. wykonania umów dot. zadań zleconych w 2020 r. przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, 2 dot. działalności zakładów aktywności zawodowej oraz 13 dot. wykonania robót budowlanych współfinansowanych ze środków PFRON. W odniesieniu do zadań zlecanych sprawdzeniu podlegały oryginały i kserokopie dokumentów rozliczeniowych, tj. faktur, rachunków, umów, przelewów dot. realizacji zadania, dokumenty i inne nośniki informacji obrazujące faktyczną realizację zadania, ewidencja czasu pracy osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania oraz listy uczestników poszczególnych projektów, potwierdzające wojewódzki charakter zadań. W wypadku kontroli wykonania robót w obiektach, w których prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, kontrolujący przeprowadzili wizytację tych obiektów oraz zapoznali się z dokumentacją obrazującą zakres i koszt przeprowadzonych robót związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych. Kontrole w Zakładach Aktywności Zawodowej obejmowały przede wszystkim sprawdzenie działań rehabilitacyjnych zaoferowanych niepełnosprawnym pracownikom.

## **Wykaz tabel**

[Tabela 1 Infrastruktura pomocy społecznej - obiekty oferujące wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w roku 2021 25](#_Toc98485802)

[Tabela 2 Liczba uczestników środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w latach 2000-2021 26](#_Toc98485803)

[Tabela 3 Liczba studentów z niepełnosprawnością na lubelskich uczelniach w latach 2010-2021 28](#_Toc98485804)

[Tabela 4 Liczba zakładów pracy chronionej i zatrudnionych w nich pracowników z niepełnosprawnościami 33](#_Toc98485805)

[Tabela 5 Liczba zakładów aktywności zawodowej i zatrudnionych w nich pracowników z niepełnosprawnością 34](#_Toc98485806)

[Tabela 6 Liczba ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami w latach 2005-2021 35](#_Toc98485807)

[Tabela 7 Liczba osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych i poszukujących pracy w latach 2005-2021 35](#_Toc98485808)

[Tabela 8 Formy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych i poszukujących pracy w 2021 r. 36](#_Toc98485809)

[Tabela 9 Wykaz organizacji, które otrzymały dotację z pominięciem procedury konkursowej w 2021 r. 49](#_Toc98485810)

[Tabela 10 Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w ramach procedury konkursowej dot.zadania "Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy" w 2021 r. 56](#_Toc98485811)

[Tabela 11 Wykaz umów o dofinansowanie robót budowlanych w roku 2021 58](#_Toc98485812)

[Tabela 12 Liczba obiektów służących rehabilitacji objętych dofinansowaniem robót budowlanych w latach 2003-2021 59](#_Toc98485813)

# **Podsumowanie**

Środki przyznane przez samorząd województwa, na podstawie zawartych umów, na zadania w zakresie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem funduszy unijnych, wyniosły w 2021 r. 14 364 214,05 zł, w tym:

1. 9 692 203,00 zł na dofinansowanie PFRON kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
2. 819 446,00 zł dotacja województwa do działalności zakładów aktywności zawodowej,
3. 2 012 849,05 zł na dofinansowanie PFRON do robót budowlanych,
4. 1 473 948,00 zł środków PFRON na otwarty konkurs ofert na zadania zlecane organizacjom pozarządowym oraz zadania w trybie pozakonkursowym,
5. 246 850,00 zł środków z budżetu województwa na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
6. 101 000,00 zł w ramach dotacji z budżetu województwa na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
7. 17 918,00 zł środków z budżetu województwa na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku dominującą pozycją w strukturze wydatków były koszty przeznaczone na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej, drugim co do wielkości kosztem było dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, trzecim organizacja otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz zadań w trybie pozakonkursowym.

Samorząd Województwa Lubelskiego zapewnia finansowanie wszystkich zadań województwa w obszarze rehabilitacji, ujętych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Corocznie przeważającą pozycją w wydatkach Województwa Lubelskiego są koszty poniesione na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej (utworzenie oraz działalność). W 2021 roku na wspomniane zadanie przeznaczono 74% środków przyznanych algorytmem dla Województwa Lubelskiego, co jest związane również z podniesieniem kwoty przeznaczonej na roczne zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej w ZAZ tj. 27 500,00 zł. Skutkiem zobowiązań finansowych Województwa na dofinansowywanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej są mniejsze nakłady finansowe na pozostałe zadania, w tym dofinansowanie robót budowlanych w obiektach, w których prowadzona jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Wydatkowanie środków na zakłady aktywności zawodowej istotnie też obniża kwoty, jakie pozostają w dyspozycji samorządu na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym. Co jest niekorzystne zwłaszcza dla niewielkich organizacji, które nie mają stałego finansowania i trudno im pozyskać środki na różne projekty na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Samorząd Województwa Lubelskiego stara się zwiększać środki na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, by zabezpieczyć najbardziej zróżnicowane potrzeby związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, począwszy od podnoszenia kompetencji i umiejętności kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnościami, poprzez kompleksową, systematyczną, rehabilitację i aktywizację osób o różnym stopniu niepełnosprawności, aż do zabezpieczenia potrzeb tych osób związanych z codziennym funkcjonowaniem. W 2019 roku na ten cel przeznaczył 770 829,00 zł, w kolejnym roku 801 106,99 zł, natomiast w 2021 roku 1 473 948,00 zł, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na realizację zadań publicznych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wartym podkreślenia jest również fakt, że liczba uczestników w ramach zadań zleconych wynosi corocznie klika tysięcy osób.

Samorząd Województwa Lubelskiego dostrzega potrzebę systematycznego zwiększania środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przy zachowaniu stałego zobowiązania Województwa jakim jest dofinansowywanie kosztów działalności 9 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących na Lubelszczyźnie, zabezpieczenie środków na pozostałe zadania w sferze rehabilitacji jest dużym wyzwaniem.

1. Pismo z WUP w Lublinie znak:BiA.031.6.2022.ASA z 7 lutego 2022 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamże s.7-9 [↑](#footnote-ref-2)