Lenka Španihelová jako předsedkyně a Matěj Karas se zúčastnili prvního online setkání sociálního výboru v tomto volebním období.

Podstatným dokumentem, který byl na výboru představen a který budeme v následujícím období pečlivě sledovat, je **Akční plán naplňování Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje**. Tento dokument představuje ambiciózní představu o tom, kam se má ubírat péče o ohrožené rodiny a děti v následujících letech. Do značné míry se shoduje s našimi představami o tom, jak v této oblasti postupovat a rádi bychom tedy na některé body krátce upozornili. Plán sjednocují prvky jako vzájemná komunikace, prevence, mezioborová spolupráce, konzultační a metodická podpora.

Plán, který připravili odborníci z praxe ve spolupráci s úředníky z Krajského úřadu, vychází z několika tezí, a to, že při sociální práci s rodinou a dítětem **je hlavním nositelem změny rodič**, případně starší dítě samo, respektive mladý dospělý. Místo zřizování vysoce specializovaných služeb, které mají reagovat na široké spektrum potřeb dětí a rodin, je **preferováno vytváření funkčních systémů spolupráce různých typů již existujících služeb**. Pomoc dětem a rodinám je začleňována do **„běžné“ sítě komunitních subjektů**, jako jsou školy, nemocnice, komunitní centra atd., čímž se výrazně zvyšuje dostupnost pomoci. Pomoc ohroženým dětem a rodinám je **deinstitucionalizována**, tzn., že pomoc probíhá přímo v rodinném prostředí. Při práci s ohroženými dětmi je hlavní pozornost věnována **vytváření bezpečných vazeb** mezi dětmi a dospělými pečujícími osobami (rodiči nebo náhradní rodiči). Sociální práce se zaměřuje také na **změnu prostředí či komunity**. V systému ochrany dětí jsou zavedeny mechanismy hodnocení kvality.

Za zásadní považujeme následující konkrétní cíle. Za účelem propojování profesionálů z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, psychiatrie a sociální práce má vzniknout **Mobilní tým včasné intervence**. Důraz při propojování oborníků a metodickou podporu má mít i **krajský metodik sociálně-právní ochrany dětí**. Krajský plán má rovněž za cíl **deinstitucionalizaci ústavní péče o děti,** například značnou podporou pěstounské péče. Zkvalitnění péče o děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči má vést i omezení příjmu do krajských ústavních zařízení dětí se skutečným pobytem v jiných krajích. Pomoci má i důraz na preventivní zapojení **sociálně-aktivizačních služeb.** Tyto služby jsou zásadní v podpoře ohrožených rodin a dětí. Cílem opatření tak je, aby byly systematicky více zapojovány do kontaktu například se zdravotnickými nebo školskými aktéry a mohli tak reagovat na potřeby těchto rodin včas a předejít zásadnějšímu ohrožení dítěte. Mezirezortní spolupráci má naplňovat i opatření věnující se **propojení psychiatrické reformy s potřebami dětí**. Plán slibuje i podporu pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny, například formou **rozvoje odlehčovacích služeb**. Za velmi slibné pro rozvoj spolupráce v síti služeb považujeme i plánované vzdělávání učitelů se zaměřením na zvyšování kompetencí v tématu ohrožených dětí.

Na výboru jsme se ptali, jak je tento plán komunikován s partnery? Proběhla diskuse na politické úrovni s gesčními radními v oblasti školství a zdravotnictví. Mezirezortní ochota ke spolupráci bude pro úspěšné naplnění plánu zásadní.