**Diagnoza potrzeb i potencjału**

**wspólnoty samorządowej**

**w zakresie usług społecznych**

**Gminy Gromadka**





Spis treści

[I. WPROWADZENIE 4](#_Toc210919560)

[I 1. Cel diagnozy i synteza metodologiczna 4](#_Toc210919561)

[I 2. Podstawa prawna 6](#_Toc210919562)

[II DIAGNOZA DANYCH INSTYTUCJONALNYCH 7](#_Toc210919563)

[II 1. Lokalizacja 7](#_Toc210919564)

[II 2. Demografia 8](#_Toc210919565)

[I 2.1. Dane USC 8](#_Toc210919566)

[II 2.2. Dane GUS 8](#_Toc210919567)

[II 3. Podmioty wykonujące usługi społeczne w gminie 9](#_Toc210919568)

[I 3.1. Podmioty publiczne 10](#_Toc210919569)

[I 3.2. Współpraca z podmiotami trzeciego sektora 10](#_Toc210919570)

[II 4. Pomoc społeczna 11](#_Toc210919571)

[II 4.1. Klienci 11](#_Toc210919572)

[II 4.2. Przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej w Centrum Usług Społecznych. 14](#_Toc210919573)

[II 5. Przeciwdziałanie przemocy domowej 16](#_Toc210919574)

[II 5.1. Procedura „Niebieskie Karty” 16](#_Toc210919575)

[II 5.2. Podmioty odpowiedzialne 17](#_Toc210919576)

[II 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom 18](#_Toc210919577)

[II 6.1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnym oraz Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gromadka na lata 2025-2028. 18](#_Toc210919578)

[II 6.2. Punkt Konsultacyjny 19](#_Toc210919579)

[II 7. Wspieranie rodziny 20](#_Toc210919580)

[II 7.1. Podmioty odpowiedzialne 20](#_Toc210919581)

[II 7.2. Asystent rodziny 20](#_Toc210919582)

[II 7.3. klub Dziecięcy w Modle 21](#_Toc210919583)

[II 7. 4. Świadczenia alimentacyjne 21](#_Toc210919584)

[II 8. Rynek pracy 22](#_Toc210919585)

[II 9. Oświata i poziom wykształcenia 23](#_Toc210919586)

[II 10. Podsumowanie i wnioski z analizy danych instytucjonalnych 24](#_Toc210919587)

[III. POTRZEBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GMINY GROMADKA W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH – BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 26](#_Toc210919588)

[III 1. założenia diagnozy (cel, pytania, zasady) 26](#_Toc210919589)

[III 2. Opis zastosowanych procedur metodologicznych 27](#_Toc210919590)

[III 3. Prezentacja wyników badań ankietowych 27](#_Toc210919591)

[III 3.1. Grupa badana 27](#_Toc210919592)

[III 3.2. Ocena swojej sytuacji życiowej 29](#_Toc210919593)

[III 3.3. Warunki życia w gminie 31](#_Toc210919594)

[III 3.4. Problemy społeczne w wybranych grupach mieszkańców 36](#_Toc210919595)

[III 3.5. Wykluczenie społeczne 41](#_Toc210919596)

[III 3.6. Pomoc społeczna 45](#_Toc210919597)

[III 3.7. Zapotrzebowanie na usługi społeczne 47](#_Toc210919598)

[III 3. 8. Kwestie wychowawcze 51](#_Toc210919599)

[III 3. 9. Kultura 53](#_Toc210919600)

[III 3.10. Działania ekologiczne 55](#_Toc210919601)

[III 3.11. Działalność społeczna 55](#_Toc210919602)

[III 4. Prezentacja wyników badań focusowych 57](#_Toc210919603)

[III 5. Wnioski z badań 60](#_Toc210919604)

[III 5.1. Wnioski z badań ankietowych 60](#_Toc210919605)

[III 5.2. Wnioski z badań focusowych 61](#_Toc210919606)

[III 6. Rekomendacje działań 62](#_Toc210919607)

# WPROWADZENIE

## I 1. Cel diagnozy i synteza metodologiczna

Niniejszy raport pt. *Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych Gminy Gromadka* ma na celu:

1) przedstawić obecny stan usług społecznych w Gminie Gromadka;

2) wskazywać możliwości i zasady współpracy między jednostkami świadczącymi usługi społeczne w gminie;

3) precyzować potrzeby wspólnoty samorządowej występujące w zakresie usług społecznych i działań wspierających;

4) wskazać grupy mieszkańców, które powinny w szczególności zostać objęte wsparciem w ramach usług społecznych;

5) wskazać usługi społeczne, jakie należy realizować na terenie Gminy Gromadka w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców;

6) wskazywać potencjał instytucji, organizacji sektora obywatelskiego, sektora ekonomii społecznych i podmiotów prywatnych, jaki można wykorzystać w celu zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców oraz poszerzenia oferty usług społecznych.

Zrealizowaniu przyjętych założeń posłużyło przeprowadzenie badania z wykorzystaniem metod opisanych w poniższej tabeli.

**Tab. 1. Metodologia badań przeprowadzonych w ramach Diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych Gminy Gromadka w 2025 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Analiza statystycznych danych zastanych (desk research)** | Opiera się na analizowaniu treści danych zastanych oraz dokumentów strategicznych. Dzięki temu możliwe jest odniesienie uzyskanych danych ankietowych do informacji statystycznych oraz zawartych w dokumentach strategicznych. |
| **Indywidualne wywiady**  **pogłębione (IDI)** | Cel badania: ocena adekwatności świadczonych już usług społecznych i ich użyteczność, a także ocena skuteczności instytucji i organizacji pod kątem współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych i działań wspierających, ale także skatalogowanie obecnie świadczonych usług jak i zasobów i potencjału do poszerzania ich oferty w Gminie Gromadka.  Indywidualne wywiady pogłębione z min. 3 osobami**,**będącymi przedstawicielami lokalnych jednostek organizacyjnych, liderami lokalnymi, samorządowcami, z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), działającymi na terenie  Gminy Gromadka. |
| **Ankiety internetowe**  **(CAWI):** | Cel badania: analiza potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych działań wspierających z wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem zasobów organizacji pozarządowych służących zaspokajaniu potrzeb w omawianym zakresie.  Kwestionariusz ankiety udostępniony zostanie przez Zamawiającego na stronach internetowych (portalach) m.in. Urzędu Gminy Gromadka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, szkół (np. informacje poprzez dziennik elektroniczny rodziców), na stronach innych jednostek samorządu terytorialnego.  Szacowana ilość próby to min. 50 ankiet. |
| **Ankiety papierowe**  **(PAPI)** | Cel badania: analiza potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych i działań wspierających z wykorzystaniem potencjału organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem zasobów organizacji pozarządowych służących zaspokajaniu potrzeb w omawianym zakresie.  Kwestionariusz papierowy przeprowadzany będzie wśród osób odwiedzających instytucje/organizacje, w tym: ZOZ w Gromadce, Urząd Gminy Gromadka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej , pozostałe jednostki organizacyjne Gminy. Szacowana ilość próby to min. 50 ankiet. |

Analiza danych zastanych polega na zestawieniu danych i informacji pochodzących z dostępnych źródeł, a następnie sformułowaniu na ich podstawie wniosków w zakresie badanego problemu. Przeprowadzenie badania ankietowego i wywiadu ma na celu zaangażowanie w proces diagnostyczny przedstawicieli różnych środowisk społeczności lokalnej, co umożliwia zidentyfikowanie potrzeb w zakresie usług społecznych i potencjałów służących ich zaspokajaniu z różnych punktów widzenia.

Badania ankietowe przeprowadzono przy użyciu techniki CAWI poprzez internetowe narzędzie badawcze CORIGO. Jest to program pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który pozwala na efektywne badanie postaw respondentów. Forma ankiety internetowej (metoda CAWI - *Computer Assisted Web Interviews*) pozwala na upewnienie się, że wszystkie pytania zostaną wypełnione.

## I 2. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych[[1]](#footnote-2), przy opracowywaniu programu usług społecznych gmina bierze pod uwagę diagnozę potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych, opracowaną przez centrum usług społecznych.

Ponadto w art. 13 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wśród zadań centrum usług społecznych zawarto wprost opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.

Natomiast zakres przedmiotowy diagnozy określono w sposób otwarty w art. 21 podanej ustawy. Zgodnie z ust. 2 art. 21 diagnoza jest opracowywana na okres 5 lat i podlega aktualizacji w przypadku istotnej zmiany wniosków wynikających z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.

Przywołana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. definiuje pojęcie „usług społecznych”, jako

* + działania podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych lub ogółu mieszkańców,
* z zakresu 14 obszarów kompetencyjnych gminy, które zostały wymienione poniżej,
* na podstawie podanych ustaw,
* działania świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, jeżeli wymogi w tym zakresie wynikają z przepisów odrębnych.

Usługi społeczne to termin szerszy niż usługi pomocy społecznej, ale węższy niż usługi użyteczności publicznej. Obejmują problematykę z zakresu:

1) polityki prorodzinnej,

2) wspierania rodziny,

3) systemu pieczy zastępczej,

4) pomocy społecznej,

5) promocji i ochrony zdrowia,

6) wspierania osób z niepełnosprawnością,

7) edukacji publicznej,

8) przeciwdziałania bezrobociu,

9) kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki,

11) pobudzania aktywności obywatelskiej,

12) mieszkalnictwa,

13) ochrony środowiska,

14) reintegracji zawodowej i społecznej.

# II DIAGNOZA DANYCH INSTYTUCJONALNYCH

## II 1. Lokalizacja

Gmina Gromadka jest jedną z czterech gmin wiejskich powiatu bolesławieckiego w województwie dolnośląskim. Położona jest na północny-wschód od Bolesławca. Zajmuje powierzchnię 26729 km2 , co lokuje ją na 3 miejscu w rankingu gmin wiejskich powiatu bolesławieckiego oraz na 4 miejscu w rankingu gmin wiejskich województwa dolnośląskiego. Graniczy z dwoma gminami powiatu bolesławieckiego, jedną gminą powiatu legnickiego, dwoma gminami powiatu polkowickiego oraz jedną gminą powiatu żagańskiego. Od zachodu graniczy z Gminą Wiejską Bolesławiec, od południa z Gminą Warta Bolesławiecka, od wschodu z Gminą Wiejską Chojnów powiatu legnickiego oraz z Gminą Chocianów powiatu polkowickiego, od północy z Gminą Przemków należącą do powiatu polkowickiego i Gminą Szprotawa powiatu żagańskiego województwa lubuskiego. Największym naturalnym bogactwem gminy są lasy, zajmujące ok. 60% ogólnej powierzchni.

Położenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej oraz pozyskiwaniu runa leśnego. Siedziba gminy mieści się we wsi Gromadka.

## II 2. Demografia

### I 2.1. Dane USC

W latach 2018-2024 liczba mieszkańców gminy Gromadka zmniejszyła się z 5377 osób do 5061 osób, czyli o 6%.

**Tab. 2. Liczba mieszkańców gminy Gromadka z podziałem na sołectwa – porównanie lat 2018 i 2024 (stan na 31.12).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018 r.** | **2024 r.** |
| **Borówki** | 212 | 206 |
| **Gromadka** | 1988 | 1935 |
| **Krzyżowa** | 572 | 554 |
| **Modła** | 492 | 428 |
| **Motyle** | 63 | 66 |
| **Nowa Kuźnia** | 377 | 338 |
| **Osła** | 551 | 538 |
| **Pasternik** | 140 | 129 |
| **Patoka** | 129 | 110 |
| **Różyniec** | 386 | 379 |
| **Wierzbowa** | 467 | 428 |
| **RAZEM** | **5377** | **5061** |

*Źródło: Raport o stanie Gminy za 2024 rok.*

### II 2.2. Dane GUS[[2]](#footnote-3)

Gmina Gromadka ma 4 997 mieszkańców, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2024 liczba mieszkańców zmalała o 11,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy gminy Gromadka zawarli w 2023 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 29,1% mieszkańców gminy Gromadka jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy. Gmina Gromadka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,16 na 1000 mieszkańców gminy Gromadka. W 2023 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2023 roku 42,6% zgonów w gminie Gromadka spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,7% zgonów w gminie Gromadka były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności gminy Gromadka przypada 9.93 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju. W 2023 roku zarejestrowano 49 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 67 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Gromadka -18. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2. 58,3% mieszkańców gminy Gromadka jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

## II 3. Podmioty wykonujące usługi społeczne w gminie

W myśl art. 21 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych zawiera wykaz jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz osób fizycznych i prawnych, wykonujących usługi z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, na obszarze działania centrum usług społecznych wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nie usług.

### I 3.1. Podmioty publiczne

Podmioty publiczne, będące jednostkami pomocniczymi Gminy Gromadka, które wykonują różne usługi społeczne na obszarze właściwości władz Gminy, to:

* Urząd Gminy Gromadka,
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej,
* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gromadce,
* Zespół Interdyscyplinarny w Gromadce ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
* Punkt Konsultacyjny w Gromadce,
* Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce,
* Gminny Ośrodek Sportu,
* Gminna Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce,
* Placówki oświatowe,
* placówki wspierające dzieci i młodzież (m.in.: placówki wsparcia dziennego, świetlice, koła zainteresowań, grupy wspierające),
* Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

### I 3.2. Współpraca z podmiotami trzeciego sektora

Lokalny sektor podmiotów ekonomii społecznej nie jest znacząco rozbudowany, niemniej lokalne podmioty trzeciego sektora aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym, organizując wiele imprez, spotkań i konkursów.

Sprawne współdziałanie władz samorządu oraz podmiotów trzeciego sektora sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wzrostowi zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne oraz bardziej efektywne realizowanie celów, jak w szczególności rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Wzajemne pozytywne doświadczenia z przebiegu dotychczasowej współpracy i potencjał trzeciego sektora dają mocne podstawy do prowadzenia dalszej kooperacji w zakresie realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Na dzień sporządzenia niniejszej Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej obowiązuje UchwałaNr LXIV/492/23 Rady Gminy Gromadka z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2026, która:

- zakłada za cel główny „efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy”.

- przewiduje realizację zadania bądź wspieranie realizacji zadań w dwóch obszarach w trybie zlecania zadań organizacjom pozarządowym:

•wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Gromadka w 2024 r (dotacja 150 000,00 zł),

•organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie Gminy Gromadka w 2023 r. (dotacji nie udzielono ze względu na brak zainteresowanych podmiotów zł).

W 2024 r. złożono ponadto oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (obydwie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).

## II 4. Pomoc społeczna

### II 4.1. Klienci

Liczba rodzin, którym GOPS w Gromadce udzielił pomocy społecznej w l. 2018-2024 wykazuje duże wahania, ale uwzględniając tylko dane za lata krańcowe widać wzrost o 9,6%

W tym samym czasie liczba osób w rodzinach wspartych przez pomoc społeczną stale malała do 2022 r., aby w roku 2023 osiągnąć rekordowo wysoki poziom (skokowy przyrost o 112%) i następnie ponownie zacząć maleć. Biorąc pod uwagę tylko dane z lat krańcowych badanego okresu, widać wzrost o 10%.

**Tab. 3. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie Gromadka w l. 2018-2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba rodzin** | **Liczba osób w rodzinach** |
| **2018** | 177 | 357 |
| **2019** | 180 | 345 |
| **2020** | 158 | 320 |
| **2021** | 127 | 237 |
| **2022** | 120 | 236 |
| **2023** | 271 | 501 |
| **2024** | 194 | 394 |

*Źródło: MOPS (Ocena zasobów pomocy społecznej)*

Główne powody udzielania rodzinom pomocy społecznej stanowią od lat w gminie Gromadka ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i niepełnosprawność.

**Tab. 4. Powody udzielania pomocy społecznej rodzinom w gminie Gromadka w l. 2022-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Powody** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Ubóstwo** | 61 | 75 | 60 |
| **Bezdomność** | 6 | 5 | 3 |
| **Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym** | 8 | 11 | 8 |
| **- potrzeba ochrony wielodzietności** | 6 | 11 | 8 |
| **Bezrobocie** | 34 | 32 | 37 |
| **Niepełnosprawność** | 42 | 47 | 52 |
| **Długotrwała lub ciężka choroba** | 50 | 43 | 37 |
| **Bezradność opiek.-wych. i prowadzenie gosp. domowego ogółem, w tym** | 21 | 29 | 16 |
| **- rodziny niepełne** | 14 | 17 | 12 |
| **- rodziny wielodzietne** | 5 | 11 | 4 |
| **Przemoc domowa** | 0 | 0 | 1 |
| **Alkoholizm** | 1 | 6 | 4 |
| **Narkomania** | 1 | 2 | 2 |
| **Zdarzenie losowe** | 3 | 2 | 1 |
| **Sytuacja kryzysowa** | 0 | 2 | 0 |
| **Klęska żywiołowa lub ekologiczna** | 0 | 0 | 0 |
| **Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK** | 3 | 1 | 0 |

*Źródło: MOPS (Ocena zasobów pomocy społecznej)*

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych wykazuje wahania, lecz mieści się od lat w granicach 28-34 osoby w roku. Wyjątkiem był rok 2019, w którym z tej formy wsparcia skorzystała rekordowa liczba 44 klientów.

W przypadku usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba klientów jest znacznie mniejsza i waha się od lat w granicach 1-4 osób.

**Tab. 5. Liczba osób korzystających z różnych rodzajów usług opiekuńczych w gminie Gromadka w l. 2018-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych** | 33 | 44 | 34 | 31 | 30 | 28 | 28 |
| **Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi** | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |

*Źródło: MOPS (Ocena zasobów pomocy społecznej)*

Wskaźnik pracy socjalnej jest obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%. Wartość tego wskaźnika wzrosła w gminie 3,5 krotnie na przestrzeni ostatnich 7 lat.

**Tab. 6. Wskaźnik pracy socjalnej w gminie Gromadka w l. 2018-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Wskaźnik pracy socjalnej** | 47,16% | 44,07% | 55,07% | 54,92% | 28,33% | 222,88% | 167,96% |
| **Liczba rodzin, którym**  **przyznano świadczenia** | 176 | 177 | 138 | 122 | 120 | 118 | 103 |
| **Praca socjalna ogółem** | 83 | 78 | 76 | 67 | 34 | 263 | 173 |

*Źródło: MOPS (Ocena zasobów pomocy społecznej)*

### II 4.2. Przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej w Centrum Usług Społecznych.

25 lipca 2025 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu a Gminą Gromadka - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej zawarto umowę o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych w Gminie Gromadka". Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej. Utworzenie CUS zostało zawarte w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 (ZIT ZOF)

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS. Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Typ: 7.10.B Tworzenie i rozwój CUS

Nr projektu: FEDS.07.10-IP.02-0005/25-00

Czas realizacji projektu: 01.07.2025 - 30.06.2027

Wartość całkowita projektu wynosi 2 500 080,00zł, w tym:

- 1 750 056,00zł środki z Unii Europejskiej,

- 625 020,00zł środki z Budżetu Państwa,

- 125 004,00zł wkład własny (niepieniężny 111 036,00zł + finansowy 13 968,00zł).

Celem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gromadce (CUS), którego zadaniem będzie integrowanie i koordynowanie usług społecznych świadczonych przez lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych). CUS zostanie utworzone poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej, przejmując przy tym obecne zadania GOPSu.

CUS jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczne. W CUS będzie można znaleźć pomoc i doradztwo z różnych dziedzin życia codziennego - od wsparcia finansowego po pomoc zdrowotną i społeczną.

W odróżnieniu od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koncentruje się głównie na pomocy finansowej i materialnej dla osób potrzebujących, CUS będzie obejmował szerszy zakres usług. Jego misją jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych, odpowiadających na realne potrzeby lokalnej społeczności. Centrum Usług Społecznych jest również miejscem, które ma łączyć lokalną społeczność i angażować ją w działania, które sprzyjają rozwojowi i integracji. To miejsce spotkań, porad i pomocy dla każdego mieszkańca, który potrzebuje wsparcia, bez względu na wiek, sytuację życiową, czy status majątkowy.

Decyzja o przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(GOPS) w Centrum Usług Społecznych została podjęta po to, aby odpowiedzieć na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby mieszkańców. CUS pozwala na bardziej kompleksowe wsparcie, które obejmuje nie tylko pomoc finansową, ale również doradztwo i działania mające poprawić jakość życia w dłuższej perspektywie.

CUS-y zajmują się szerokim zakresem działań – od integracji i koordynowania usług, poprzez organizację wsparcia opiekuńczego, poradnictwo, działania edukacyjne i profilaktyczne, aż po świadczenia pieniężne i niepieniężne. Ich rola jest ogromna, ponieważ nie tylko pomagają rodzinom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy zagrożonym wykluczeniem społecznym, ale też wspierają rozwój kapitału społecznego. Organizują warsztaty, szkolenia, inicjatywy lokalne, które budują więzi międzyludzkie i wzmacniają aktywność mieszkańców.

W zakresie działań CUS w Gromadce jest:

- opieka nad dziećmi,

- usługi asystenckie, sąsiedzkie, wytchnieniowe i opiekuńcze,

- pomoc sąsiedzka,

- mobilny konserwator,

- programy wspomagające zdrowie i zdrowy styl życia,

- warsztaty, zajęcia, programy profilaktyczne

- grupy wsparcia,

- kawiarenki senioralne,

- punkt obsługi informatycznej,

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

- mieszkania treningowe i wspomagane,

- poradnictwo specjalistyczne

i inne wynikające z potrzeb mieszkańców.

## II 5. Przeciwdziałanie przemocy domowej

### II 5.1. Procedura „Niebieskie Karty”

Zdiagnozowanie przemocy domowej – jako zjawiska jest trudne, gdyż przemoc domowa jest problemem złożonym, o którym trudno się rozmawia. Istniejące statystyki pozwalają oszacować przybliżone rozmiary tego zjawiska, gdyż nie wszystkie przypadki przemocy są ujawniane. Skala problemu przemocy w Gminie Gromadka została określona na podstawie informacji uzyskanych z danych statystycznych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce z/s Wierzbowej. Zgodnie z tymi statystykami w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2023 na terenie Gminy Gromadka prowadzono 51 procedur „Niebieska Karta” w tym 26 kartach występował jednocześnie problem alkoholowy.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A przez jednego z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, PCPR, Zespół Interdyscyplinarny.

Zdecydowanie najczęściej procedura jest wszczynana przez Policję, a w drugiej kolejności przez GOPS.

Od 2021 r. łączna liczba wszczynanych procedur „Niebieskie Karty” waha się w granicach 16-19 rocznie.

**Tab. 7. Liczba Niebieskich Kart sporządzonych w latach 2021 - 2023 w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gromadce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lata** | **Liczba założonych**  **Niebieskich Kart** | **Policja** | **GOPS** | **Oświata** | **GKRPA** | **Z.I.** | **Służba Zdrowia** | **PCPR** |
| **2021** | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2022** | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **2023** | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

*Źródło: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Gromadka na lata 2024-2030.*

Poniższa tabela obrazuje skalę problemu alkoholowego w rodzinach, gdzie została założona procedura „Niebieska Karta”. Rodziny z problemem alkoholowym, w których wszczęto tą procedurę, stanowią bardzo znaczący odsetek. W roku 2021 wyniósł on 63%, w 2022: 43%, a w 2023 również 43%.

**Tab. 8. Liczba rodzin z założoną Niebieską Kartą, w tym z problemem alkoholowym w l. 2021-2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lata** | **liczba rodzin z założoną Niebieską Kartą** | **w tym z problemem alkoholowym** |
| **2021** | 19 | 12 |
| **2022** | 16 | 7 |
| **2023** | 16 | 7 |

*Źródło: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Gromadka na lata 2024-2030.*

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzył grupy – robocze, a od 2023 r. grupy diagnostyczno-pomocowe.

Liczba powołanych grup stale maleje – spadek wyniósł 32% w latach 2021-2023.

**Tab. 9 Posiedzenia grup roboczych i grup pomocowo – diagnostycznych w gminie Gromadka w l. 2021-2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lata** | **Liczba grup roboczych** | **Liczba posiedzeń grup roboczych**  **i pomocowo - diagnostycznych** |
| **2021** | 38 | 38 |
| **2022** | 32 | 40 |
| **2023** | 26 | 77 |

*Źródło: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Gromadka na lata 2024-2030.*

### II 5.2. Podmioty odpowiedzialne

Poszczególne działania wpisane z Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gromadka na lata 2024 – 2030 są realizowane przez instytucje i służby, które w zakresie swoich kompetencji mają za zadanie przeciwdziałać przemocy domowej. Są to przede wszystkim:

1. Zespół Interdyscyplinarny w Gromadce ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej,
3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gromadce,
4. Komisariat Policji w Kruszynie,
5. Placówki oświatowe i kulturalne, tj. Przedszkole, Szkoły, Gminny Dom Kultury   
   i Biblioteki w Gromadce,
6. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce,
7. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Gromadce,
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

## II 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom

### II 6.1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnym oraz Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gromadka na lata 2025-2028.

Zadania własne gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Jest to gremium powoływane na mocy zarządzenia wójta, działające na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do kompetencji GKRPA należy w szczególności:

1)Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych;

2)Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy;

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu;

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

GKRPA ponowi bezpośrednia odpowiedzialność za koordynowanie i realizację zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gromadka na lata 2025-2028.

Celem głównym ww. Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, używania innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Gromadka oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kształtowanie polityki alkoholowej oraz przeciwdziałanie narkomanii poprzez zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień. Wzrost kompetencji mieszkańców i uczniów szkół znajdujących się na terenie gmin z zakresu problematyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

### II 6.2. Punkt Konsultacyjny

Mieszkańcy gminy Gromadka mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistów (psychologa oraz terapeuty uzależnień) w Punkcie Konsultacyjnym w Gromadce.

Punkt mieści się w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Wsparcie specjalistów polega na:

* poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
* poradnictwie dla osób współuzależnionych,
* udzielaniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
* udzielaniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
* motywowaniu osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych (AA, DDA),
* udzielaniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniom.

## II 7. Wspieranie rodziny

### II 7.1. Podmioty odpowiedzialne

Podmiotami, które wspierają rodzinę i dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gromadka, są w szczególności:

* + Urząd Gminy Gromadka,
  + Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce z/s w Wierzbowej,
  + Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
  + Komenda Powiatowa Policji,
  + Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gromadce,
  + Zespół Interdyscyplinarny w Gromadce ds. przeciwdziałania przemocy domowej
  + Sąd Rejonowy w Bolesławcu,
  + szkoły/placówki oświatowe (poradnie, przedszkola),
  + placówki wspierające dzieci i młodzież (m.in.: placówki wsparcia dziennego, świetlice, koła zainteresowań, grupy wspierające),
  + podmioty/instytucje ochrony zdrowia,
  + Gminny Ośrodek Sportu i Biblioteki w Gromadce,
  + Gminna Biblioteka Publiczna w Gromadce.

### II 7.2. Asystent rodziny

Asystent rodziny wspiera swoim działaniem rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania asystenta rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, czyli w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Praca z rodzinami odbywa się głównie na terenie miejsca zamieszkania rodziny bądź w biurze GOPS, polega głównie na podejmowaniu szeroko rozumianych działań na rzecz poprawy sytuacji bytu dziecka i tym samym zapobieganiu umieszczania małoletnich w rodzinach zastępczych. Zasadnicze działania to: rozpoznawanie problemów zakłócających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, uświadamianie nieprawidłowości, wskazywanie możliwości poprawy sytuacji z wykorzystaniem zasobów rodziny oraz pokazanie możliwości skorzystania z pomocy z zewnątrz.

Od 2018 r. w GOPS zatrudniony pozostaje jeden asystent rodziny, a liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zmieniała się na w tym czasie znacząco: najmniej (7 rodzin) korzystało z pomocy asystenta w roku 2022, a najwięcej (16) już w roku następnym, czyli 2023.

**Tab. 10. Asystentura rodzinna w gminie Gromadka w l. 2022-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Liczba asystentów rodziny w gminie** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Liczba rodzin, które skorzystały z pomocy asystenta,** | 13 | 12 | 12 | 11 | 7 | 16 | 15 |

*Źródło: MOPS (Ocena zasobów pomocy społecznej)*

### II 7.3. klub Dziecięcy w Modle

Celem Klubu Dziecięcego w Modle jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3, wspomagającą rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem.

Klub powstał z myślą o rodzicach, którzy chcą podjąć bądź wrócić do pracy a jednocześnie  powierzyć swoje dzieci w opiekę.

W Klubie Dziecięcym dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat 3 mogą pozostawać bez obecności rodziców, pod opieką wykwalifikowanych opiekunów do 10 godzin dziennie.

### II 7. 4. Świadczenia alimentacyjne

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego zmalała o 22%, a liczba rodzin o 27%. Natomiast łączna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejszyła się w badanym okresie o 14%.

**Tab. 11. Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w gminie Gromadka oraz ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w l. 2020-2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego** | 45 | 43 | 40 | 34 | 35 |
| **Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego** | 26 | 26 | 24 | 18 | 19 |
| **Ogólna kwota świadczeń z**  **funduszu alimentacyjnego (zł).** | 219 297 | 205 823 | 193 810 | 177 236 | 188 097 |

*Źródło: MOPS (Ocena zasobów pomocy społecznej)*

## II 8. Rynek pracy

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego[[3]](#footnote-4) w gminie Gromadka jest mniejsza od średniej dla województwa dolnośląskiego oraz dla całego kraju. W gminie Gromadka bezrobocie zmalało w ostatnich trzech latach o 0,6%.

Bezrobocie rejestrowane w gminie Gromadka wynosiło w 2024 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn.

**Tab. 12. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Gromadka, woj. dolnośląskim i Polsce w l. 2022-2024 (wd. GUS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego:** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **w gminie Gromadka** | 3,7% | 2,5% | 3,1% |
| **w woj. dolnośląskim** | 4,5% | 4,4% | 4,6% |
| **w Polsce** | 5,2% | 5,1% | 5,1% |

*Źródło: GUS*

W 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Gromadka wynosiło 6 871,28 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Najwięcej, bo 45,5% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Gromadka pracuje w przemyśle i budownictwie, 7,6% w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), a 21,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

## II 9. Oświata i poziom wykształcenia

Jak podaje GUS[[4]](#footnote-5): 1 116 mieszkańców gminy Gromadka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 534 kobiet oraz 581 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,1% mieszkańców gminy Gromadka, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Gromadka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Gromadka największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,2%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,2%) oraz średnie zawodowe (24,8%). W roku 2023 w gminie Gromadka mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (44 dziewczynki oraz 46 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Gromadka mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (26 dziewczynek oraz 24 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc. 17,5% mieszkańców gminy Gromadka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 754 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,69 dzieci w wieku przedszkolnym. Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 357 uczniów (177 kobiet oraz 180 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w gminie Gromadka placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 357 uczniów (161 kobiet oraz 196 mężczyzn). W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,20. W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków). W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców gminy Gromadka w wieku potencjalnej nauki (18,9% kobiet i 22,1% mężczyzn).

## II 10. Podsumowanie i wnioski z analizy danych instytucjonalnych

Podsumowując, przeprowadzona analiza danych instytucjonalnych oraz dokumentów strategicznych pozwala na wskazanie kilku kluczowych wniosków dla funkcjonowania CUS i usług społecznych w gminie Gromadka. Gmina stoi przed wyzwaniem dostosowania systemu usług społecznych do dynamicznie zmieniających się potrzeb mieszkańców. Kluczowe znaczenie ma rozwój usług środowiskowych, zwiększenie zasobów kadrowych, wprowadzenie nowych form wsparcia i integracja działań instytucji. Utworzenie Centrum Usług Społecznych pozwoli na lepszą koordynację działań, poszerzenie oferty usług, wykorzystanie funduszy unijnych oraz stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla mieszkańców gminy, odpowiadającego na aktualne i przyszłe wyzwania społeczne.

**Tab. 13. Podsumowanie analizy danych instytucjonalnych w Gminie Gromadka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****Źródło/Dokument**** | ****Główne ustalenia/wnioski**** | ****Implikacje dla CUS**** |
| ****Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gromadka 2022–2027**** | - Starzenie się społeczeństwa i migracja młodych.  - Problemy: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, deficyty wychowawcze.  - Potrzeba rozwoju usług środowiskowych, opiekuńczych i profilaktycznych. | - Rozwój usług dla seniorów i osób niesamodzielnych.  - Wsparcie rodzin i dzieci w kryzysie.  - Integracja działań instytucji i NGO. |
| ****Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS (za lata 2018-2024)**** | - Dominują świadczenia finansowe i opiekuńcze.  - Wzrost zapotrzebowania na pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną.  - Wzrost liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie  - Wskaźnik pracy socjalnej wzrósł w gminie 3,5 krotnie na przestrzeni ostatnich 7 lat,  - Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego zmalała o 22%, a liczba rodzin o 27%,  - Główne przyczyny korzystania z pomocy: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałe choroby. | - Wzmocnienie zasobów kadrowych OPS.  - Rozwój lokalnych usług poradniczych (psycholog, prawnik, terapeuta).  - Rozszerzenie usług opiekuńczych i środowiskowych. |
| ****Gminny Program Wspierania Rodziny 2024–2026**** i ****Sprawozdanie 2024**** | - Pomoc 15 rodzinom i 39 dzieciom.  - Działania: asystentura, wsparcie psychologiczne, grupy AA i Al-Anon, współpraca z PCPR, sądami, szkołami.  - Jeden asystent rodziny obsługujący kilkanaście rodzin. | - Konieczność zwiększenia liczby asystentów.  - Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.  - Rozszerzenie systemu wsparcia środowiskowego. |
| ****Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar (2024)**** | - Prowadzone procedury „Niebieskiej Karty”.  - Wsparcie psychologiczne, prawne, praca Zespołu Interdyscyplinarnego.  - Znaczący udział rodzin z problemem alkoholowym wśród rodzin, w których wszczęto procedurę Niebieskie Karty, | - Rozwój specjalistycznych usług dla ofiar przemocy (mieszkania interwencyjne, poradnictwo).  - Większa liczba szkoleń i działań profilaktycznych.  - Lepsza koordynacja działań międzyinstytucjonalnych. |
| ****Programy profilaktyki uzależnień (2021–2024)**** | - Realizacja działań edukacyjnych i grup wsparcia.  - Dostępne konsultacje z terapeutą uzależnień.  - Problemy alkoholowe i narkotykowe utrzymują się. | - Rozszerzenie oferty profilaktycznej dla młodzieży.  - Działania integrujące rodzinę i środowisko lokalne.  - Włączenie CUS w system profilaktyki i wsparcia. |
| ****Raport o stanie gminy Gromadka 2024**** | - Starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych.  - Potrzeba rozwoju infrastruktury społecznej i zdrowotnej.  - Wzrost potrzeb opiekuńczych i integracyjnych. | - Tworzenie usług senioralnych i opiekuńczych.  - Rozwój oferty aktywizacyjnej dla mieszkańców.  - Dostosowanie usług społecznych do trendów demograficznych. |
| ****Dane GUS/BDL, EUROSTAT**** | - Spadek liczby mieszkańców.  - Wzrost udziału osób starszych.  - Utrzymujący się problem długotrwałego bezrobocia.  - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Gromadka jest mniejsza od średniej dla województwa dolnośląskiego oraz dla całego kraju.  - Bezrobocie zmalało w ostatnich trzech latach o 0,6%.  - W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy gminy Gromadka mają niższy poziom wykształcenia. | - CUS jako koordynator działań integracyjnych.  - Rozszerzenie usług aktywizacyjnych i opiekuńczych.  - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem. |

*Opracowanie własne*

# POTRZEBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GMINY GROMADKA W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH – BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW

## III 1. założenia diagnozy (cel, pytania, zasady)

Założenia diagnozy opisano w rozdziale I 1.

## III 2. Opis zastosowanych procedur metodologicznych

* CAWI (ang. *Computer-Assisted Web Interview* – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Narzędzie zostało wykorzystane w badaniach dorosłych i młodzieży.
* PAPI - (*Paper And Pen Personal Interview*) – klasyczna metoda badawcza powszechnie nazywana „papier i ołówek”. Uprzednio przeszkolony ankieter zostaje wyposażony w papierową wersję ankiety, a następnie realizuje w terenie wywiady z respondentami.
* Ponadto dnia 27 sierpnia 2025 r. przeprowadzono trzy wywiady pogłębione (focusowe, FGI) z:

– matką dwóch dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

– emerytem z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– młodą matką dwójki dzieci.

Wszyscy interlokutorzy odpowiedzieli na zestaw tych samych, ośmiu pytań.

## III 3. Prezentacja wyników badań ankietowych

### III 3.1. Grupa badana

W badaniu wzięło udział 164 pełnoletnich mieszkańców gminy Gromadka.

W tym większość stanowiły kobiety (70%).

Wykres 1. Płeć dorosłych mieszkańców

Ankietowani są bardzo zróżnicowani pod względem wieku. Największa grupa wskazała, że ma od 41 do 50 lat (24%), ale niewiele mniej wskazała na wiek 31-40 (23%) oraz 51-65 (22%).

Wykres 2. Wiek ankietowanych mieszkańców

Największa część badanych zadeklarowała, że posiada wykształcenie średnie (35%), a niewiele mniej, że zasadnicze zawodowe (30%). Wykształceniem wyższym tytułuje się 20% respondentów, a pozostałe 12% podstawowym i 3% gimnazjalnym.

Wykres 3. Wykształcenie mieszkańców

### III 3.2. Ocena swojej sytuacji życiowej

Badani mieszkańcy gminy Gromadka wyrażają się bardzo pozytywnie na temat swojej sytuacji:

- zdrowotnej (zadowolonych jest łącznie 62%)

- rodzinnej (75%),

- mieszkaniowej (75%),

- materialnej (61%)

Wykres 4. Sytuacja życiowa mieszkańców

Największa część ankietowanych oświadczyła, że utrzymuje się z pracy na etacie (46%), a najmniejsza, że nie pracuje, bowiem przebywa na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym (1%).

Wykres 5. Sytuacja zawodowa mieszkańców

### III 3.3. Warunki życia w gminie

Ponad połowa (53%) badanych mieszkańców ocenia jako dobre ogólne warunki życia w gminie, a 7%, jako bardzo dobre.

Z kolei 1/3 z badanych (30%) uważa te warunki jako dostateczne, a pozostałe 5% jako złe.

Wykres 6. Ogólne warunki życia mieszkańców gminy Gromadka

Zapytano mieszkańców również o wyrażenie opinii odrębnie na temat każdego z 14 obszarów życia w gminie. Okazuje się, że mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z poziomu edukacji przedszkolnej (dla 49% jest dobra, a 24% bardzo dobra, co daje łącznie 73%).

Natomiast najgorzej mieszkańcy ocenili stan dostępu do mieszkań komunalnych i socjalnych (zdaniem 26% jest bardzo zły, 31% zły, a 34% przeciętny).

Wykres 7. Ocena poszczególnych obszarów życia w gminie

Na dwóch następnych wykresach przedstawiono opinię na temat najczęstszych problemów mieszkańców gminy:

- według średniej zajmowanego miejsca największym problemem jest przestępczość (9,9)

- według procentowej wartości średniej zajmowanego miejsca jest to bezrobocie (70%).

**Wykres 8. Najczęstsze problemy mieszkańców gminy – średnia zajmowanego miejsca w skali od 1 do 13, gdzie 1 oznacza "najczęściej" a 13 - "najrzadziej"**

Wykres 9. Najczęstsze problemy mieszkańców gminy – procentowe wartości średniej zajmowanego miejsca w skali od 1 do 13, gdzie 1 oznacza "najczęściej" (100%) a 13 - "najrzadziej" (0%)

Problem oceniony jako najczęstszy, nie musi być jednocześnie najistotniejszym w życiu społeczności lokalnej. Za najistotniejsze problemy w środowisku lokalnym dorośli mieszkańcy uznali słabo rozwiniętą sieć komunikacji zbiorowej z innymi gminami (dla 52% jest to problem bardzo istotny, a dla 37% raczej istotny, co daje łącznie 89%) oraz w samej gminie Gromadka (dla 51% jest to problem bardzo istotny, a dla 37% raczej istotny, co daje łącznie 88%).

Wykres 10. Najistotniejsze problemy w środowisku lokalnym zdaniem dorosłych mieszkańców

Wśród proponowanych działań, które powinny zostać zrealizowane w gminie, aby poprawić jakość życia mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby społeczne, mieszkańcy wskazywali na poradnictwo prawne, spotkania rożnych miejscowościach z mieszkańcami, integrację poszczególnych miejscowości, organizowanie spotkań z mieszkańcami i wysłuchanie ich problemów, zapewnienie usług opiekuńczych oraz poprawę stanu komunikacji publicznej.

### III 3.4. Problemy społeczne w wybranych grupach mieszkańców

Na pytanie o to, jakie działania, jakie powinien podjąć samorząd, aby ograniczyć obszary problemów społecznych, ponad połowa ankietowanych (53%) opowiedziała się za zwiększeniem dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych.

Druga w kolejności sugestia dotyczyła wykorzystania budynków gminy na nowe inwestycje społeczne (48%), a trzecia na budowę nowych mieszkań socjalnych (44%).

Wykres 11. Działania, jakie powinien podjąć samorząd, aby ograniczyć obszary problemów społecznych

Ponad połowa badanych dorosłych mieszkańców uznała, że najważniejsze problemy społeczne młodzieży na terenie gminy Gromadka to: zażywanie narkotyków i dopalaczy (64%), brak miejsc spotkań (61%) oraz spożywanie alkoholu (53%).

Wykres 12. Najważniejsze problemy społeczne w kontekście młodzieży na terenie gminy Gromadka

Wśród problemów osób z niepełnosprawnościami najwięcej badanych mieszkańców wskazało na utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (60%) i problem z transportem (51%).

Wykres 13. Najczęstsze problemy osób z niepełnosprawnościami

Najistotniejsze problemy osób starszych zamieszkałych na terenie gminy to samotność i izolacja (tak podała ponad połowa ankietowanych, 59%). Podczas gdy na każdą z pozostałych opcji odpowiedzi wskazała mniej niż połowa badanych, w tym na drugim miejscu znalazły się problemy zdrowotne (49%).

Wykres 14. Najważniejsze problemy społeczne w kontekście osób starszych na terenie gminy Gromadka

Mieszkańcy w zdecydowanej większości popierają wszystkie z zaproponowanych w pytaniu form wsparcia dla osób starszych. W tym najwięcej (96%) wskazuje na konieczność zwiększenia dostępu do usług rehabilitacyjnych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Natomiast w najmniejszym stopniu (59%) mieszkańcy widza potrzebę wdrożenia systemu teleopieki.

Wykres 15. Ocena potrzeby realizacji wybranych działań dla osób starszych na terenie gminy

### III 3.5. Wykluczenie społeczne

Na pytanie o wskazanie grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gromadka, najbardziej zwrócono uwagę na: osoby starsze i samotne (54%), rodziny i osoby z problemem uzależnień (45%) oraz na równi osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny (35%) i rodziny o niskim statusie materialnym (35%).

Wykres 16. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie Gromadka

Na pytanie o wskazanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w otoczeniu ankietowanych uzyskano bardzo zbliżone odpowiedzi. W pierwszej kolejności są to osoby starsze osoby starsze (50%), w drugiej osoby o niskim statusie materialnym (43%), a w trzeciej rodziny i osoby z problemem uzależnień (39%).

Wykres 17. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w otoczeniu ankietowanych

Zdaniem największej grupy (45%) badanych zjawisko wykluczenia społecznego w gminie Gromadka jest niezbyt powszechne, a dla 9% w ogóle nie występuje. Natomiast dla łącznie 46% występuje dosyć powszechnie lub bardzo powszechnie.

Wykres 18. Powszechność zjawiska wykluczenia społecznego na terenie gminy Gromadka

Zapytano mieszkańców o to, jakie działania mogą pomóc osobom bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej lub po odbyciu kary pozbawienia wolności. Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się dwa postulaty: pomoc psychologiczna (70% badanych) oraz kursy zawodowe i szkolenia (68%).

Wykres 19. Działania mogące pomóc osobom bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej lub po odbyciu kary pozbawienia wolności

### III 3.6. Pomoc społeczna

Większość (55%) respondentów oświadczyła, że nigdy nie skorzystała z oferty GOPS w Gromadce, a przeciwnie zadeklarowało 45% badanych.

Wykres 20. Korzystanie przez mieszkańców z oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ta część badanych, która zadeklarowała skorzystanie z oferty GOPS, w największej mierze była beneficjentem usług opiekuńczych dla seniorów (47%) oraz wydarzeń animujących społeczność lokalną (45%), jak np. warsztaty, festyny, konkursy, imprezy sportowe itp.

Natomiast najmniej badanych skorzystało z usług pedagogicznych (4%), logopedycznych (4%) i aktywizacji zawodowej (4%).

Wykres 21. Rodzaj usług, z których mieszkańcy korzystali w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Mieszkańcy w zdecydowanej większości (89%) przyznali, że byli zadowoleni ze sposobu załatwienia ich sprawy w GOPS.

Wykres 22. Zadowolenie mieszkańców ze sposobu załatwienia sprawy w GOPS

### III 3.7. Zapotrzebowanie na usługi społeczne

Na następne pytanie odpowiedziało tylko 6 ankietowanych, a każdy udzielił innej odpowiedzi, co zobrazowano na poniższym wykresie.

Wykres 23. Rodzaj pomocy, której potrzebowaliby mieszkańcy (*odpowiedziało 6 osób*)

Mieszkańcy uznali za niezbędne do realizacji w ramach usług społecznych w gminie przede wszystkim otwarcie gabinetu fizjoterapii (46%).

Wykres 24. Usługi uważane przez mieszkańców za niezbędne do realizacji w ramach usług społecznych

Największa część mieszkańców podała, że najbardziej pożądane są w gminie usługi społeczne z zakresu przeciwdziałania bezrobociu (32% osób)

Wykres 25. Zakres, z jakiego według mieszkańców usługi społeczne są najbardziej pożądane

Wiedza mieszkańców o różnych miejscach pomocy dla osób potrzebujących jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej osób, a zarazem ponad połowa (74%), deklaruje, że wie, w jakich miejscach może uzyskać pomoc osoba uzależniona od alkoholu. Blisko połowa uważa, że zna takie miejsca świadczące pomoc dla osób doznających przemocy domowej (49%) oraz uzależniona od narkotyków (48%). Z kolei 38% ankietowanych wskazało, że zna miejsca wsparcia dla osób bezdomnych, a najmniej, bo 27% wskazało na miejsca pomocy dla osoby uzależnionej od hazardu.

Wykres 26. Wiedza o różnych miejscach pomocy dla osób potrzebujących

Na pytanie o to, jakie wsparcie edukacyjne jest potrzebne dla dzieci i młodzieży, najwięcej badanych wymieniło: korepetycje dla dzieci z rodzin najuboższych (73%) oraz wsparcie pedagogiczno-psychologiczne w szkole (55%).

Wykres 27. Potrzebne wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Na pytanie otwarte o to, jakich usług społecznych brakuje w gminie, mieszkańcy najczęściej podawali: spotkania władz z mieszkańcami, wsparcie osób starszych i samotnych, lepszy dostęp do lekarzy specjalistów oraz fachowych porad (psychologicznych, prawnych) oraz poprawę komunikacji

### III 3. 8. Kwestie wychowawcze

Główną przyczynę bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego stanowią w opinii mieszkańców gminy uzależnienia (65%).

W drugiej kolejności są to niskie kompetencje rodzicielskie i  wychowawcze rodziców (42%).

Wykres 28. Przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w opinii mieszkańców gminy

Na pytanie o to, jakie działania mogą zdaniem mieszkańców, poprawić sytuację rodzin z trudnościami wychowawczymi w gminie Gromadka, ponad połowa badanych opowiedziała się za pomocą terapeutyczną (51%).

Wykres 29. Działania mogące, zdaniem mieszkańców, poprawić sytuację rodzin z trudnościami wychowawczymi w gminie Gromadka

### III 3. 9. Kultura

Opinie mieszkańców na temat częstotliwości odbywania się wydarzeń kulturalnych w gminie są podzielone: zdaniem 47% jest ona wystarczająca, podczas gdy 46% ocenia, że jest zbyt mała. Pozostałe 7% podaje, że jest dużo takich wydarzeń.

Wykres 30. Częstotliwość wydarzeń kulturalnych w gminie

Ponad połowa (58%) badanych nie ma zdania na temat możliwości korzystania z oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy. Natomiast 29% uważa, że nie ma w gminie wystarczającej możliwości udziału w takiej ofercie, a pozostałe 13% ocenia ją pozytywnie.

Wykres 31. Ocena możliwości korzystania z oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy

Mieszkańcy mogli podać, czego ich zdaniem brakuje w ofercie turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy. Zdaniem respondentów brakuje bazy noclegowej, promocji gminy, ścieżek rowerowych, wycieczek dla różnych grup wiekowych, w tym seniorów, działań kulturalno-integracyjnych oraz miejsc spotkań i spędzania czasu dla dzieci i młodzieży.

### III 3.10. Działania ekologiczne

Zdaniem największej części badanych gmina powinna z zakresu ekologii zająć się przede wszystkim poprawą gospodarki odpadami (46%).

Wykres 32. Ważne działania ekologiczne do podjęcia przez gminę

### III 3.11. Działalność społeczna

Przeważająca większość mieszkańców deklaruje, że przynajmniej sporadycznie brała udział w różnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej (81%), jak np. konsultacjach społecznych, inicjatywach sąsiedzkich, wolontariacie.

Wykres 32. Udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne działające na terenie gminy Gromadka są niemal nieznane w opinii badanych mieszkańców – 87% z nich przyznało, że nie zna takich podmiotów, a przeciwnie podaje 13%.

Wykres 34. Znajomość organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń lub grup nieformalnych działających na terenie gminy

W ostatnim pytania poproszono mieszkańców o wskazanie znanych im organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych działających na terenie gminy Gromadka. Badani najczęściej wymieniali koła gospodyń wiejskich, klub seniora stowarzyszenie "Nasza Krzyżowa" i OSP Gromadka.

## III 4. Prezentacja wyników badań focusowych

**Tab. 14. Prezentacja i porównanie odpowiedzi na pytania z trzech wywiadów pogłębionych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pytania** | **Wywiad 1**  **– matka dwóch dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi** | **Wywiad 2**  **– emeryt z orzeczeniem o niepełnosprawności** | **Wywiad 3**  **– młoda matka dwójki dzieci** |
| **Najważniejsze potrzeby i problemy społeczne** | * Dostęp do opieki zdrowotnej oceniany jako bardzo zły. * Mimo bliskości ośrodka zdrowia (ta sama ulica co miejsce zamieszkania), respondentka przepisała się do poradni w miejscowości Krzywa (ok. 14 km), gdzie są dostępni specjaliści (m.in. kardiolog) i badania (USG). * W lokalnym ośrodku zdrowia – zdaniem rozmówczyni – brakuje specjalistów, badań (USG, Holter) oraz profesjonalnego podejścia do pacjentów z niepełnosprawnościami. * Lekarze nie wskazują ścieżek dalszego leczenia (brak informacji „co dalej”, dokąd udać się do specjalisty, jak uzyskać skierowanie). * Przytoczona sytuacja językowo stygmatyzująca: lekarka miała mówić o dziecku bezosobowo („to”) i kwestionować wystawianie recept na wyroby chłonne.   + Izolacja osób z niepełnosprawnościami. * Do 25. roku życia młodzież ma szkołę i zajęcia dostosowane do potrzeb; po zakończeniu edukacji często zostają w domu, co – według rozmówczyni – sprzyja izolacji i obniżeniu nastroju. * Świetlice środowiskowe przyjmują przeważnie osoby wysoko funkcjonujące. | • Zabezpieczenia przeciwpowodziowe – podczas ulew zalewane mieszkanie; istniejący rów ma zbyt małe przepusty.  • Opieka zdrowotna – negatywne doświadczenia (stan przedudarowy potraktowany receptą; w przeszłości błędne rozpoznanie problemów z kręgosłupem); skutkiem była zmiana poradni. | • Brak oferty dla nastolatków – od ok. IV klasy dzieci „są pozostawione same sobie”. Dom kultury prowadzi głównie zajęcia dla młodszych; potrzebne korepetycje „przez zabawę”.  • Opieka zdrowotna – brak zaufania do lokalnej POZ („internista pyta, co przepisać”); w ocenie respondentki brak właściwej diagnostyki (u córki o mało nie doszło do uszkodzenia nerek).  • Szkoła – zastrzeżenia dot. reagowania na przemoc rówieśniczą i równego traktowania.  o Przykłady: wyśmiewanie posiłków („kanapki z pasztetem”), sugestie zmiany zawartości śniadania; po próbie ograniczenia kontaktu z palącą koleżanką – zarzut „krzywdzenia dzieci”; wyzwiska wobec córki („grube świnie”) spotkały się – według matki – z radą „przejść na dietę albo się nie przejmować”.  o Wrażenie, że szkoła promuje dzieci rodziców „wysoko postawionych” lub konformistycznych; niski poziom dydaktyczny (po trzech latach część dzieci „nie znała literek”). |
| **Grupy szczególnie narażone na wykluczenie i bariery** | • Osoby z niepełnosprawnościami po 25. roku życia – wygasa wsparcie systemowe powiązane ze szkołą.  • Opiekunowie – o przysługujących świadczeniach i rozwiązaniach dowiadują się często od osób trzecich; w GOPS w Gromadce sprawy udaje się załatwić, ale trzeba przyjść z „gotowym” rozwiązaniem.  • Transport: bus dowożący dzieci do Bolesławca jest dostosowany głównie do uczniów; osoby starsze/na terapię zabierane są „przy okazji”. Gdy zajęcia szkolne trwają do 15:30, starsze dzieci muszą czekać lub rodzice muszą je odebrać wcześniej.  • Potrzeba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami (odpowiednik „kółek” dla dzieci zdrowych) – przestrzeń do wyjścia z domu, kontaktu rówieśniczego, pracy twórczej z wykwalifikowaną kadrą.  • Dzieci – zdaniem rozmówczyni – potrzebują kontaktu z osobami spoza rodziny (cieszą się na widok asystentki). | • Osoby starsze i z trudnościami w poruszaniu się – OPS niedostosowany (schody).  • Brak klubu seniora (według rozmówcy – „i długo nie będzie”).  • Punkt wyborczy na piętrze świetlicy – dostęp wyłącznie po schodach. | Seniorzy i osoby niezmotoryzowane – utrudniony dostęp do OPS, bo znajduje się w innej miejscowości. |
| **Co działa dobrze** | • Gminny bus (problem w ferie i wakacje – kursuje w roku szkolnym).  • Dopłaty do rehabilitacji.  • Rehabilitantka zatrudniana przez gminę – możliwe wizyty domowe po zaświadczeniu od psychiatry.  • Asystentki – choć w niewielkim wymiarze godzin, stanowią dużą pomoc (spacery, wyjścia kulturalne, chwila wytchnienia dla opiekunów). | Rozmówca – z powodu ograniczonej mobilności po trzech udarach – nie wskazuje działających dobrze usług; mówi o izolacji („jedynym towarzystwem jest telewizor”). | • OPS – bardzo prężny i pomocny.  • Dom kultury – bogata oferta, także w wakacje (zajęcia, wycieczki); szczególnie silne działania dla przedszkolaków i klas I–III.  • Przedszkole – aktywne.  • Urząd gminy – sprawna informacja i załatwianie spraw.  • Klub seniora – prężny, widoczny w gminie. |
| **Niezaspokojone potrzeby** | • Brak miejsca/klubu, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogłyby uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach.  • Poprawa jakości pracy ośrodka zdrowia – podejście do pacjenta, poszerzenie katalogu świadczeń. | • Rewitalizacja ośrodka zdrowia.  • Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej.  • Ożywienie świetlicy – zajęcia dla dzieci (obecnie stoi pusta).  •Przeciwdziałanie izolacji osób starszych i z niepełnosprawnościami. | • Zdrowie – poprawa jakości i dostępności świadczeń.  • Zajęcia dla nastolatków – w tym formy wspierające edukację. |
| **Zaangażowanie mieszkańców** | W gminie odbywają się festyny, działa Koło Gospodyń Wiejskich. Respondentka nie korzysta z takich wydarzeń z powodu obowiązków opiekuńczych; czas z asystentką przeznacza na własną terapię i sprawy codzienne (zakupy, gotowanie – syn nie radzi sobie w sklepie). | • Około 10 lat temu było – zdaniem rozmówcy – duże; wiele inicjatyw zrealizowano, a obecnie zaangażowanie spadło.  • Poprzedni sołtys organizował festyny i doposażył infrastrukturę (ławki, namioty, scena, nagłośnienie); po zmianie sołtysa (od ubiegłego roku) „niewiele się dzieje”. | Widoczne grupy i inicjatywy: przedszkolaki (występy, konkursy), grupa gitarowa, klub seniora, zespół zumby. |
| **Bariery w korzystaniu z usług i pomocy** | • OPS poza siedzibą gminy (ok. 5 km) – problem dla osób niezmotoryzowanych.  • Bariery architektoniczne – schody w budynku OPS; pracownicy muszą schodzić do petentów.  • Bariery mentalne i społeczne – bezosobowy język w ochronie zdrowia; brak zrozumienia specyficznych reakcji osób z niepełnosprawnościami (np. panika na dźwięk głośnego motocykla); komentarze światopoglądowe i stygmatyzacja matek. | • Schody w OPS – utrudniony dostęp.  • Lokal wyborczy na piętrze – trudności z oddaniem głosu. | Bariery mentalne – negatywne komentarze/oceny inicjatyw (np. nieprzychylne reakcje podczas występu zespołu zumby na „Dniach Gromadki”). |
| **Zasoby do lepszego wykorzystania** | • Sala gimnastyczna z zapleczem – możliwa baza działań dla OZNS.  • Dom kultury – potencjał rozszerzenia oferty inkluzywnej.  • Ośrodek zdrowia – potencjał lokalowy; potrzeba profesjonalizacji.  • Basen – możliwość dedykowanych godzin i zajęć z asystą. | Rozmówca nie wskazał potencjalnych zasobów. | • Ośrodek zdrowia – wymaga rewitalizacji.  • Szkoły – większy nacisk na wsparcie psychologiczne i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli. |
| **Rekomendacje** | • Edukacja społeczna (oswajanie, wyjaśnianie zachowań wynikających z choroby, starości).  • Alternatywa publiczna wobec prywatnego DPS, o którym rozmówczyni mówiła krytycznie.  • Dzienny dom pomocy dla OZNS – pomysł był, istniało miejsce i osoby chętne do pracy; gmina nie podjęła tematu. | • OZE (biogazownia, wiatraki) – tańsza energia.  • Zabezpieczenia przeciwpowodziowe.  • Rewitalizacja ośrodka zdrowia. | • Zatrudnienie wykwalifikowanych lekarzy (pediatrzy, interniści).  • Korepetycje i zajęcia edukacyjne dla nastolatków (brak nauczycieli udzielających lekcji prywatnie).  • Wsparcie logopedyczne – według respondentki dzieci „słabo mówią”. |

*Opracowanie własne*

## III 5. Wnioski z badań

### III 5.1. Wnioski z badań ankietowych

* **Warunki do życia w gminie** – są oceniane pozytywnie przez ponad połowę (53%) badanych mieszkańców. Mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z poziomu edukacji przedszkolnej (73%), a najmniej z dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych (57%). Za najistotniejsze problemy w środowisku lokalnym dorośli mieszkańcy uznali słabo rozwiniętą sieć komunikacji zbiorowej z innymi gminami (89%) i słabo rozwiniętą sieć komunikacji zbiorowej w gminie (88%).
* **Działania, jakie powinien podjąć samorząd, aby ograniczyć obszary problemów społecznych** – to zdaniem największej części badanych zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych (53%), wykorzystanie budynków gminy na nowe inwestycje społeczne (48%) i budowa nowych mieszkań socjalnych (44%).
* **Najważniejsze problemy społeczne młodzieży** **na terenie gminy Gromadka** – to zdaniem badanych mieszakańców zażywanie narkotyków i dopalaczy (64%), brak miejsc spotkań (61%) oraz spożywanie alkoholu (53%).
* **Najważniejsze problemy społeczne osób z niepełnosprawnościami** **na terenie gminy Gromadka** – to zdaniem badanych mieszkańców utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (60%) i problem z transportem (51%).
* **Najważniejszy problem osób starszych na terenie gminy Gromadka** - to samotność i izolacja (59%).
* **Kilka grup społecznych w gminie jest zagrożona wykluczeniem** – są to w opinii badanych osoby starsze i samotne, rodziny i osoby z problemem uzależnień, osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny i rodziny o niskim statusie materialnym.
* **Najbardziej potrzebne usługi społeczne** - mieszkańcy uznali za niezbędne do realizacji w ramach usług społecznych w gminie przede wszystkim otwarcie gabinetu fizjoterapii (46%). Natomiast zapytani o to, jaki obszar usług wymaga interwencji, wskazali na przeciwdziałanie bezrobociu (32%).
* **Bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego** – ich główną przyczyną stanowią w opinii mieszkańców gminy uzależnienia (65%) i niskie kompetencje rodzicielskie i wychowawcze rodziców (42%). Natomiast pomocne w tym zakresie jest przede wszystkim - zdaniem mieszkańców - pomoc terapeutyczna (51%).
* **Działalność społeczna mieszkańców** – badani mieszkańcy wykazują wysoki potencjał do angażowania się w różne działania na rzecz społeczności lokalnej (81%), natomiast rozpoznawalność lokalnych organizacji pozarządowych stoi na dużo niższym poziomie (19%).

### III 5.2. Wnioski z badań focusowych

• **Opieka zdrowotna** – w trzech wywiadach pojawiają się krytyczne opinie o jakości, dostępności badań i specjalistów oraz o podejściu do pacjentów z niepełnosprawnościami.

• **Dostępność usług społecznych i przestrzeni** – bariery architektoniczne (schody), lokalizacja OPS poza siedzibą gminy, punkt wyborczy na piętrze.

• **Oferta dla młodzieży** – brak zajęć dla nastolatków; potrzeba systemowego wsparcia edukacyjnego (korepetycje, kółka).

• **Inkluzywność** – po 25. roku życia osoby z niepełnosprawnościami wypadają z systemu wsparcia; potrzebne miejsca i programy dzienne.

• **Kapitał społeczny** – istnieją aktywne środowiska (DK, przedszkole, klub seniora), ale odczuwalne są bariery mentalne i spadek zaangażowania (wg jednego respondenta) w porównaniu z wcześniejszym okresem.

## III 6. Rekomendacje działań

Przeprowadzona diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych Gminy Gromadka umożliwiła sformułowanie pięciu poniższych wniosków natury ogólnej oraz towarzyszących im rekomendowanych działań samorządu gminy służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do priorytetowych usług społecznych.

**WNIOSEK 1: Postępuje proces starzenia się społeczeństwa gminy.**

Systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców gminy, mających mniej niż 18 rok życia, a zwiększa się liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat). Może to przyczynić się do zahamowania rozwoju gminy, likwidacji etatów w oświacie oraz zwiększenia nakładów pieniężnych na opiekę społeczną. Ten proces będzie sukcesywnie postępować, być może nie w tak szybkim tempie, jak w innych gminach i powiatach, ale będzie on z czasem bardzo ważnym problemem społecznym.

**REKOMENDACJA 1:**

W związku ze zmianami demograficznymi i procesem starzenia się społeczeństwa, konieczne jest podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych i zmierzających do rozwiązania najważniejszych problemów osób starszych.

Z myślą o seniorach zamieszkałych na terenie gminy rekomenduje się wdrożenie usług opiekuńczych i asystenckich, opieki wytchnieniowej, poradnictwa specjalistycznego, wsparcia psychologicznego, rehabilitacji, bądź w miejscu zamieszkania, bądź poprzez ułatwienie transportu (typu „door to door”).

Zdecydowanie warte rozważania jest stworzenie infrastruktury wsparcia dla osób starszych, w formie np. dziennego domu pobytu lub klubu seniora.

**WNIOSEK 2: Sektor podmiotów ekonomii społecznej w gminie nie jest rozbudowany, ale jest ważnym partnerem w realizacji usług społecznych.**

**REKOMENDACJA 2:**

Samorząd powinien zwrócić większą uwagę na rozwój współpracy z lokalnymi organizacjami trzeciego sektora, wychodząc poza dotychczasowe dwa obszary zlecania zadań (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacja wydarzeń kulturalnych). Współpraca w wymiarze finansowym i pozafinansowym może przysłużyć się wzrostowi zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz poziomu odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sprawach publicznych wspólnoty mieszkańców.

Jest rekomendowane, aby przeprowadzić stosowne kampanie informacyjne oraz ułatwić dostęp do poradnictwa nt. zakładania, prowadzenia i finansowania NGO. Należy poszerzyć katalog konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gromadka.

Warto również rozważyć powołanie gminnej rady działalności pożytku publicznego, gminnej rady seniorów lub młodzieżowej rady gminy.

Ponadto jest rekomendowane utworzenie Centrum Aktywności Mieszkańców, jako wspólnej przestrzeni do realizacji i ogniskowania inicjatyw aktywizujących środowisko mieszkańców gminy, jak również służących bieżącemu monitorowaniu potrzeb społeczności lokalnej.

**WNIOSEK 3: Główne powody udzielania rodzinom pomocy społecznej stanowią od lat ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba.**

**REKOMENDACJA 3**:

Jest rekomendowane, aby zintensyfikować działania zapobiegających procesowi dalszej pauperyzacji i marginalizacji społecznej grup szczególnego ryzyka. W tym poprzez rozwijanie postaw samodzielności i sprawczości życiowej, wychodzenia z długotrwałego bezrobocia oraz zapobiegania poczucia osamotnienia lub wykluczenia społecznego, podtrzymywaniu kontaktów międzyludzkich oraz integracji i aktywizacji społeczeństwa lokalnego również w rozwijaniu działań na rzecz seniorów. W pierwszej kolejności są to usługi asystenta osoby starszej i osoby z niepełnosprawnością, wraz z opieką wytchnieniową dla ich opiekunów.

**WNIOSEK 4: Dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarczo gminy związane również z ekspansją nowoczesnych technologii wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego kadr** **zaangażowanych w realizację usług społecznych w gminie.**

**REKOMENDACJA 4**:

Należy zapewnić kadrze CUS w Gromadce możliwość podnoszenia swoich kompetencji oraz umiejętności w sposób dostosowany do wymogów wyzwań współczesnego świata. W tym w szczególności poprzez dostęp do szkoleń, konferencji, studiów podyplomowych, superwizji i wyjazdów studyjnych.

W pierwszej kolejności jest rekomendowane, aby rozważyć zapewnienie kadrze szkoleń i doradztwa związanego z usługami społecznymi, pomocą społeczną, przemocą domową, a także superwizję pracy socjalnej oraz podniesienie kompetencji cyfrowych.

**Spis wykresów**

[Wykres 1. Płeć dorosłych mieszkańców 28](#_Toc210919478)

[Wykres 2. Wiek ankietowanych mieszkańców 28](#_Toc210919479)

[Wykres 3. Wykształcenie mieszkańców 29](#_Toc210919480)

[Wykres 4. Sytuacja życiowa mieszkańców 30](#_Toc210919481)

[Wykres 5. Sytuacja zawodowa mieszkańców 30](#_Toc210919482)

[Wykres 6. Ogólne warunki życia mieszkańców gminy Gromadka 31](#_Toc210919483)

[Wykres 7. Ocena poszczególnych obszarów życia w gminie 32](#_Toc210919484)

[**Wykres 8. Najczęstsze problemy mieszkańców gminy – średnia zajmowanego miejsca w skali od 1 do 13, gdzie 1 oznacza "najczęściej" a 13 - "najrzadziej"** 33](#_Toc210919485)

[Wykres 9. Najczęstsze problemy mieszkańców gminy – procentowe wartości średniej zajmowanego miejsca w skali od 1 do 13, gdzie 1 oznacza "najczęściej" (100%) a 13 - "najrzadziej" (0%) 34](#_Toc210919486)

[Wykres 10. Najistotniejsze problemy w środowisku lokalnym zdaniem dorosłych mieszkańców 35](#_Toc210919487)

[Wykres 11. Działania, jakie powinien podjąć samorząd, aby ograniczyć obszary problemów społecznych 37](#_Toc210919488)

[Wykres 12. Najważniejsze problemy społeczne w kontekście młodzieży na terenie gminy Gromadka 38](#_Toc210919489)

[Wykres 13. Najczęstsze problemy osób z niepełnosprawnościami 39](#_Toc210919490)

[Wykres 14. Najważniejsze problemy społeczne w kontekście osób starszych na terenie gminy Gromadka 40](#_Toc210919491)

[Wykres 15. Ocena potrzeby realizacji wybranych działań dla osób starszych na terenie gminy 41](#_Toc210919492)

[Wykres 16. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie Gromadka 42](#_Toc210919493)

[Wykres 17. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w otoczeniu ankietowanych 43](#_Toc210919494)

[Wykres 18. Powszechność zjawiska wykluczenia społecznego na terenie gminy Gromadka 44](#_Toc210919495)

[Wykres 19. Działania mogące pomóc osobom bez pracy, w trudnej sytuacji życiowej lub po odbyciu kary pozbawienia wolności 44](#_Toc210919496)

[Wykres 20. Korzystanie przez mieszkańców z oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 45](#_Toc210919497)

[Wykres 21. Rodzaj usług, z których mieszkańcy korzystali w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 46](#_Toc210919498)

[Wykres 22. Zadowolenie mieszkańców ze sposobu załatwienia sprawy w GOPS 47](#_Toc210919499)

[Wykres 23. Rodzaj pomocy, której potrzebowaliby mieszkańcy (*odpowiedziało 6 osób*) 47](#_Toc210919500)

[Wykres 24. Usługi uważane przez mieszkańców za niezbędne do realizacji w ramach usług społecznych 48](#_Toc210919501)

[Wykres 25. Zakres, z jakiego według mieszkańców usługi społeczne są najbardziej pożądane 49](#_Toc210919502)

[Wykres 26. Wiedza o różnych miejscach pomocy dla osób potrzebujących 50](#_Toc210919503)

[Wykres 27. Potrzebne wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży 51](#_Toc210919504)

[Wykres 28. Przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w opinii mieszkańców gminy 52](#_Toc210919505)

[Wykres 29. Działania mogące, zdaniem mieszkańców, poprawić sytuację rodzin z trudnościami wychowawczymi w gminie Gromadka 53](#_Toc210919506)

[Wykres 30. Częstotliwość wydarzeń kulturalnych w gminie 54](#_Toc210919507)

[Wykres 31. Ocena możliwości korzystania z oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy 54](#_Toc210919508)

[Wykres 32. Ważne działania ekologiczne do podjęcia przez gminę 55](#_Toc210919509)

[Wykres 32. Udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 56](#_Toc210919510)

[Wykres 34. Znajomość organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń lub grup nieformalnych działających na terenie gminy 56](#_Toc210919511)

1. Dz.U. 2019 poz. 1818 [↑](#footnote-ref-2)
2. Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina\_Gromadka#dane-demograficzne. Stan na 31.12.2024 r. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie gmin są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie.

   Dane w tym rozdziale pochodzą z baz GUS: https://www.polskawliczbach.pl/gmina\_Gromadka#rynek-pracy. [↑](#footnote-ref-4)
4. Więcej: https://www.polskawliczbach.pl/gmina\_Gromadka#edukacja-i-szkolnictwo. [↑](#footnote-ref-5)