|  |
| --- |
| **Helyi Esélyegyenlőségi Program**  **(HEP)** |
| Délegyháza Község Önkormányzat |
| Leírás: HUN_Delegyhaza_COA_nagykep  **Délegyháza, 2013. 05. 20.** |

**Tartalom**

[Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3](#_Toc357675472)

[Bevezetés 3](#_Toc357675473)

[A település bemutatása 3](#_Toc357675474)

[Történelmi értékeink, jelenkori érdemeink 8](#_Toc357675475)

[Célok 8](#_Toc357675476)

[A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 10](#_Toc357675477)

[1. Jogszabályi háttér bemutatása 10](#_Toc357675478)

[2. Stratégiai környezet bemutatása 11](#_Toc357675479)

[3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 13](#_Toc357675480)

[4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 22](#_Toc357675481)

[5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 28](#_Toc357675482)

[6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 32](#_Toc357675483)

[7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 35](#_Toc357675484)

[8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 37](#_Toc357675485)

[9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 37](#_Toc357675486)

[A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 38](#_Toc357675487)

[1. A HEP IT részletei 38](#_Toc357675488)

[A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 38](#_Toc357675489)

[A beavatkozások megvalósítói 38](#_Toc357675490)

[Jövőképünk 39](#_Toc357675491)

[Az intézkedési területek részletes kifejtése 39](#_Toc357675492)

[2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 42](#_Toc357675493)

[3. Megvalósítás 44](#_Toc357675494)

[A megvalósítás előkészítése 44](#_Toc357675495)

[A megvalósítás folyamata 44](#_Toc357675496)

[Monitoring és visszacsatolás 46](#_Toc357675497)

[Nyilvánosság 46](#_Toc357675498)

[Érvényesülés, módosítás 48](#_Toc357675499)

[4. Elfogadás módja és dátuma 49](#_Toc357675500)

# Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

## Bevezetés

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések kiemelt feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A lakosság, az egyes emberek esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása azonban egymással nem azonos, egymással nem helyettesíthető fogalmak, mivel egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan passzív eljárás, amely valamit kinyit, lehetővé tesz egy adott védett csoport számára. Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Az esélyegyenlőség érvényesüléséről azonban csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. Ennek szellemében a fenntartók fogadókészségét fejleszteni szükséges, összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól, valamint az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel. Délegyháza Község Önkormányzata fenti jogszabályok alapján jelen Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Délegyháza Község Önkormányzata fenti jogszabályok, és megfogalmazott szellemiség alapján vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal fokozatosan összehangolja a település más dokumentumait[[1]](#footnote-1), valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

## A település bemutatása

Délegyháza község Budapesttől 27 km-re a Budapest–Kelebia-vasútvonal mellett, a Ráckevei-Soroksári Duna ágtól balra, mintegy 6 km-re helyezkedik el. Megközelíthető a Kőbánya-Kispest MÁV pályaudvarról közlekedő vonattal, a Budapest-népligettől induló 665-ös és 656-os, valamint a Szigethalomról induló 664-es buszjárattal és személygépkocsival az M0-s autóút, 51-es főközlekedési útvonalon, a fővárostól délre, kb. 30 km távolságra található.

Északról Dunavarsány, délről Kiskunlacháza, nyugatról Majosháza, keletről Bugyi község határolja. A település a Kiskunsági Nemzeti Park, az Ócsai Tájvédelmi Körzet és a Ráckevei (Soroksári) Dunaág közvetlen közelében fekszik. A község területén 12 db kavicsbányató található mintegy 300 ha vízfelülettel, amely fürdésre, horgászásra és különféle vízi sportokra alkalmas. Itt található az országban elsőként létesített és azóta is működő naturista strand és kemping. A településhez nagy kiterjedésű tanyás térség tartozik, ahol kirándulni, lovagolni tudnak az ide látogató turisták.

Demográfia

Délegyházát önálló községként 1949 augusztusától tartják számon, Alsó- és Felső Délegyháza valamint Galla-hegy egyesítésével jött létre. Lakosságának gyarapodása első ütemben ezt követően, az ötvenes - hatvanas években gyorsult fel. 1949-ben az egyesítéskor 1.084 fő volt az akkori település népessége, mely 1970-re közel a felével emelkedett (1.518 fő). A lakosság gyarapodása a 80-as években lényegében stagnált (1980-ban 1854 fő, és 1990-ben 1821 fő), majd a növekedés – immár új keretek között – a 90-es években tovább folyt, a 2001-ben megtartott népszámlálás idején 2.412 fő élt a faluban. Az azóta eltelt időszakban a növekedés nem ált meg (éves szinten kb. 100 fővel nőtt), 2012. december 31-én a település 3.552 lakost számlál.

A gyarapodás mögött részben a természetes szaporodás pozitívuma áll, részben pedig a faluba történő bevándorlás. A település lakossága az elmúlt 5 év folyamán közel 19 % - kal növekedett.

*Forrás: TeIR, KSH-TSTAR*

A lakónépesség évente átlagosan 111 fővel növekedett a vizsgált időszakban a településen, mely növekedés alapja a kezdeti időszakban (2007-2008-2009) inkább a betelepülők számának növekedéséből, később pedig (2010 -2011-2012) a születések számának alakulásából adódott. Mivel 6 éves távlat elég hosszú adatsornak minősül, így tájékozódási céllal kiszámíthatjuk a lakónépesség létszámalakulásának trendjét, mely terd az utolsó hat év tényadatai alapján lineáris növekedést mutat. A terdszámítás azonban múltbeli adatokból indul ki, és a jövőre vonatkozó adatokat igyekszik megjeleníteni, így viszonylag rövid időtávon belül értelmezhető. Ennek ellenére elmondható, hogy amíg a folyamatok nem változnak meg lényegesebben – a számított adatokat fokozott óvatossággal értelmezve – érdemes figyelmet fordítani a trend alapján következtethető adatokra, mert a település fejlesztésének irányát lényegesen befolyásolhatják. Ha a lakosság számának várható alakulásáról nyert információk helyesek, és tényleg lineárisan növekvő, akkor Délegyházára is jellemző az az agglomerációs folyamat, miszerint az újonnan letelepedők gyakorlatilag csak lakóhelyet vásárolnak a településen, munkahelyet továbbra is elsősorban a fővárosban találnak. A korábbi nagyarányú bevándorlás hatása a falu kedvező, fiatalosabb korösszetételén is megmutatkozott - a bevándorlók ugyanis jobbára az aktív korúak voltak - azonban az elöregedés folyamata az utóbbi években már lassan megindult.

*Forrás: TeIR, KSH-TSTAR*

A lakosság korösszetételének vizsgálata során szembetűnő, hogy mind a férfiak, mind pedig a nők esetén az aktív korúak aránya (nőknél: 18-54 évesek, férfiaknál: 18-59 évesek) meghaladja az 50 %-ot, ami azt jelenti, hogy a településünkön állandó lakhelyet létesített nők és férfiak több, mint 50%-a aktív korú. Ezt az adatot – mint azt a későbbiekben látni fogjuk a foglalkoztatásnál - sajnos torzítja a korábban már említett tendencia, miszerint a Délegyházára betelepülők leginkább csak lakóhelyet vásárolnak a településen, munkahelyet továbbra is elsősorban a fővárosban találnak.

*Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Forrás: TeIR, KSH-TSTAR*

Az aktív korúakon túl érdemes vizsgálni a 65 év felettiek számának lassú, de folyamatos növekedését, valamint a 0-14 éves korúak számának stagnálását, mely alapján már látható a lassú elöregedési folyamat, azonban a 0-14 éves korúak összlakossághoz viszonyított arányának viszonylagos állandósága kiváló trendjelző a település jelenlegi, illetve a jövőbeli oktatási, szociális ellátási funkcióinak tervezéséhez. Az elöregedés mértékének növekedése azonban jelenleg még nem számottevő, így megállapítható, hogy korcsoportokhoz kötött szociális konfliktus a közeljövőben nem fogja terhelni a település ellátási infrastruktúráját.

## Történelmi értékeink, jelenkori érdemeink

Délegyháza a honfoglalás idején fejedelmi szállásterület volt, később az Árpád­korban templomos hely lehetett a környező Taksony, Varsány helységekkel együtt. Levéltári adatok szerint ezt a területet 1459-es birtoklevél alapján Ordasháza néven Zsigmond király adományozta vitézi tetteiért a Szentiványi családnak. A község területe puszta, tanyavilág volt évszázadokon keresztül, az 1945-ös évekig földbirtokos családok gazdálkodtak rajta. A legismertebbek a visszaemlékezések szerint a Jankovich, Piróth, Kristoffy, Görgey, Vörös, Korányi, Sárossy család.

A kastélyok és udvarházak közül csupán egy épület maradt meg, a jelenleg Kölcsey Művelődési Háznak helyet adó Piróth kastély.

Délegyházát önálló községként 1949 augusztusától tartják számon, Alsó- és Felső Délegyháza valamint Galla-hegy egyesítésével jött létre. A település megszervezésében komoly érdeme volt Pest megye akkori főispánjának, Házi Árpádnak, akinek ma utca őrzi emlékét. A község az 1950-60-as években nagy fejlődésnek indult, ennek oka a munkalehetőséget biztosító Termelő Szövetkezet és a nagyarányú építkezések miatt fellendülő kavics kitermelés. Mindkét gazdasági egység nagy szerepet vállalt a község fejlődésében. A bányaművelés során keletkezett tiszta vizű tavak új lehetőséget nyitottak meg a település számára. A pihenésre, horgászásra, fürdésre vágyók felüdülést nyerhetnek a tizenkét, összesen 300 ha vízfelületű mesterséges tó vízében és annak környékén. A község ma már 1240 lakóházzal, 1100 hétvégi házzal, üdülővel rendelkezik. 1996-ban a község megalkotta saját címerét és zászlóját, amit a község határában található 400 éves vadkörtefa motívuma díszít.  Balázs Gyula a közelmúltban komponálta településünk  himnuszát. A korábbi évek fejlődéseként a község jó része teljes infrastruktúrával rendelkezik, belső útjaink zömében szilárd burkolatúak. A község iskolája tornacsarnokkal rendelkezik, az óvodában öt csoport működik jelenleg, szeptembertől 6, a kisebbeket pedig a Családi Napközi várja szeretettel. Könyvtára, sportegyesülete, body terme is van a községnek. Örömünkre szolgál, hogy a civilszervezetek aktív résztvevői a falu életének. A Szabadság téren állnak a katolikus és református felekezet impozáns templomai. Délegyháza legidősebb és legdíszesebb épülete a Kölcsey Művelődési Ház, ami Piróth István földbirtokos kúriája volt a háború előtti időkben. Az épületet a századfordulón kezdték építeni. Jelenleg egy közel 150 főt befogadó nagy teremmel, zene szobával, klub helységekkel rendelkezik, ahol művészeti csoportok, klubok tartják foglalkozásaikat és ez a nagy rendezvények színtere is. A 2007-ben felújított épület Kölcsey Művelődési és Információs Központ néven új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket.

## Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Délegyháza Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

* az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
* a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
* a diszkrimináció- és szegregációmentességet,

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén. Alapvető cél a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése, a problémák megoldása érdekében szükséges intézkedések, beavatkozások mielőbbi fogantosítása. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együtt kell működni az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba vennia 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

## A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

### 1. Jogszabályi háttér bemutatása

* 1. **A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása**

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

* a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
* a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

* a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
* a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
* a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
* a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
* az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
* a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
* a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

**1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.**

Délegyháza Község Önkormányzata 2010. június 9. napján fogadta el a község közoktatási esélyegyenlőségi tervét, mely terven túl Délegyháza nem rendelkezik az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő egyéb tervvel, szabályozással. Az Önkormányzat helyi rendelkezései a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók helyzetét érdemben - a felettes jogszabályokban foglaltakhoz képest - nem befolyásolja, a felettes jogszabályoknál a helyi rendeletek nem szigorúbbak.

### 2. Stratégiai környezet bemutatása

**2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal**

Délegyháza Község Önkormányzata – amint azt már jelen Helyi Esélyegyenlőségi Terv bevezető részében említettük - vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal fokozatosan összehangolja a település más dokumentumait, kiváltképpen a Helyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervével, mely már jelen – 2010. június 9. napján elfogadott - állapotában is sok hasonlóságot mutat a fejlesztési elképzelések, valamint az intézkedési tervek egyes pontjai között. Kiemelt célunk, hogy a már megfogalmazott, illetve jelen terv részét képező – az esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokra koncentráló - helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az érintett célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. Létre kell hozni egy olyan együttműködési rendszert, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés és az ellenőrzés rendszerét, vagyis célirányosan és gyakorlatiasan használja a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

**2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása**

Délegyháza Község Önkormányzat a terv elkészítéséhez – mint a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tagja - igénybe vette a Társulás segítségét, mintegy partnerként bevonta annak elkészítéséhez. A közös munka során – más kiemelt célcsoport ellátását végző társulás hiányában – a velük történt egyeztetés alapján előtérbe került a Társulás által ellátott települések hasonló gyermekjóléti problémái, s mint kiemelt célcsoportként a térségre jellemző hátrányos helyzetű gyermekek (és ezáltal családok) segítésének közös megoldási lehetőségei.

**2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása**

A terv elkészítésének első, és kiemelt jelentőségű lépéseként az adatgyűjtési folyamathoz segítségünkre volt e tárgykörben meghirdetett TKKI képzés, ahol az elkészítéshez olyan releváns és gyakorlati tapasztalatokra tehettünk szert, mely nélkül e terv elkészítése aligha sikerült volna. A képzésen elhangzott HEP fórum ugyan személyes találkozásban nem teljesedett ki, azonban a telefonos és e-mailes kapcsolattartás formájában megmutatkozott.

A HEP fórum résztvevői:

* Ráckevei Munkaügyi Központ
* Délegyháza Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartási előadója
* Délegyháza Polgármesteri Hivatal szociális előadója
* Délegyháza Polgármesteri Hivatal személyügyi előadója
* Délegyháza Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadója
* Délegyházi Napsugár Óvoda vezetője
* Hunyadi János Általános Iskola személyzeti asszisztense
* Dunavarsány és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője
* Védőnői Szolgálat
* Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete

Az adatgyűjtési folyamatot sajnálatos módon nagyban hátráltatta az eddigi adatgyűjtési és tárolási gyakorlat, mert korábbi évek helyi adatait öt éves távlatot meghaladó módón szinte lehetetlen volt előkeresni, s ha sikerült is, annak helyességét ellenőrizni információhiány miatt nem állt módunkban. További problémát jelentett a 2012. évi adatok hiánya, valamint ez egyes nemzetiségekhez tartozók nyilatkozatának és adatszolgáltatásának hiányossága.

### 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

**3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet**

Délegyháza községet magába foglaló ráckevei kistérség a főváros tágabb vonzáskörzetében helyezkedik el, társadalmi-gazdasági szempontból hagyományosan az ország egyik legfontosabb régiója. Az utóbbi időben a szabad területek beépítésére irányuló törekvések tapasztalhatók elsősorban a főváros határához, a főútvonalakhoz közel eső külső területeken, mivel sok esetben a környékbeli települések a beruházások szempontjából kedvezőbb terepnek mutatkoznak. Így olyan területi átalakulások mennek végbe, amelyek a területszerkezet felbomlásával, a települések vonzó karakterének elvesztésével járnak. Felgyorsult a fővárosi piacra termelő nagy területű üzemek, raktárak letelepülési folyamata. Ettől az érintett önkormányzatok előnyöket, és a rendelkezésre álló humán erőforrások kihasználását remélik. A helyi adottságok azonban sajnos ritkán hasznosulnak, a fejlesztések ad-hoc jellegűek, esetlegesek, így a helyi gazdaságot élénkítő hatásuk is gyenge. Ennek mintegy kompenzálásaként az önkormányzat igyekszik támogatni azokat a vállalkozásokat, amelyek a helyi lakosok foglalkoztatását előtérbe helyezik. Ennek elsődleges akadálya – mely gondolom nem csupán településünket érintő akadály – a helyi munkaerő szakképzettségének hiánya. Amikor a szakképzettség hiányáról beszélünk, akkor ezt már az új kor szakképzettségének hiányára értjük, azaz nem csupán arról van szó, hogy a munkaerő alulképzett, hanem arról, hogy egy bizonyos friss diplomás réteg – az ú.n. fiatal értelmiség – szakképzettsége sem megfelelő, így az elhelyezkedés lehetősége nem csupán helyben, hanem a főváros területén is lassan ellehetetlenül.

Ennek a folyamatnak a kivetülése az Önkormányzatnál látszik igazán az átmeneti segélyek számának növekedésében, egyre többen szorulnak a szegénységi küszöb alá. A segélyezés csak egy pillanatnyi segítség, ezt tudja a Község vezetősége is, és igyekeznek ezeknek az embereknek munkát találni vagy az Önkormányzat nagyobb volumenű munkálatainál alkalmazni.

**3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció**

Délegyháza lakossága iskolai végzettség szempontjából – a 2001. évben elvégzett népszámlálási adatok tükrében - némileg kedvezőtlenebb helyzetben volt, mint a megye összlakossága, de kiugró, számottevő eltérést a megyei adathoz képest nem állapíthatunk meg, csupán a főiskolát ill. egyetemet végzett lakosok aránya volt mérhetően kisebb, azonban a beköltözők szociográfiai helyzete alapján ez az adat is javult. A 15 éves vagy idősebb népesség 87,8% a végezte el az általános iskolát (megyei arány 89,9%), míg a 18 évesnél idősebb népesség 35,3 % - a rendelkezik érettségivel (megyei arány 37,5%), végül a 25 évesnél idősebb népességben 5,8 % - a főiskolát ill. egyetemet végzett lakosok aránya (megyei arány 11,7 %). Ennek megfelelően az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Délegyházán a megyei átlaghoz igazodik, azonban községünkben nem mondható el, hogy az álláskeresők többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezne.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Év* | *Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)* | *A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint* | |
| *8 általánosnál alacsonyabb végzettség (fő)* | *8 általános végzettség (fő)* |
| *2008* | *53* | *2* | *11* |
| *2009* | *111* | *0* | *33* |
| *2010* | *134* | *4* | *51* |
| *2011* | *96* | *2* | *29* |
| *2012* | *94* | *3* | *31* |

*Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal*

Az álláskeresők közül kiemelt figyelmet kell fordítani a tartósan álláskeresőkre, mert amennyiben a tartós álláskeresők problémája megoldódik úgy az az álláskeresők problémáját is vélhetően kezelni tudná. Délegyházán 2009-ben az előző évhez képest 50%-kal növekedet az álláskeresők száma (nők és férfiak száma arányosan), majd ez a folyamat 2010-ben tetőzött, amikor ráadásul a munkanélküliek közel 50 %-a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli volt. 2011 és 2012-ben részleges javulás mutatkozott (2012-ben a munkanélküliek 18%-a volt 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli), azonban a 2008-as adatokat még így is jóval meghaladja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *nyilvántartott/regisztrált  munkanélküli összesen* | | | *180 napnál régebben regisztrált  munkanélküli* | | | | | |
|  | *fő* | | | *fő* | | | *%* | | |
|  | *nő* | *férfi* | *összesen* | *nő* | *férfi* | *összesen* | *Nő* | *férfi* | *összesen* |
| *2008* | *29* | *24* | *53* | *14* | *7* | *21* | *48* | *29* | *40* |
| *2009* | *53* | *58* | *111* | *25* | *28* | *53* | *47* | *48* | *48* |
| *2010* | *73* | *61* | *134* | *35* | *32* | *67* | *48* | *52* | *50* |
| *2011* | *47* | *49* | *96* | *30* | *18* | *48* | *64* | *38* | *50* |
| *2012* | *45* | *49* | *94* | *10* | *12* | *22* | *22* | *24* | *47* |

*Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal*

Érdekes adat továbbá az, hogy 2001. évben az aktív keresők csupán 30 %-a dolgozott helyben, 70%-uk a településen kívül talált magának munkát. Ez az adat lényegében a 2008-as, 2010-es években sem változott jelentősen, melynek oka elsődlegesen a helyi munkahelyek hiánya, valamint magyarázható a főváros közelségével is. Délegyháza „csak” 25 km-re található Budapesttől, de az is elmondható, hogy településünk elérhető közelségben fekszik a környező városok központjaihoz is. A főváros (és a környező települések) megközelíthető a MÁV és a Volánbusz járataival, valamint az M0-ás körgyűrőről is, mely körgyűrű mentén több kiváló munkalehetőséget nyújtó ipari komplexum is található (pl.: Coca-Cola Comp., Swarzmüller stb.). Az M0-ás megközelítését szolgáló útvonalon azonban a tömegközlekedés nem megfelelő, csak kerülő úton lehet megközelíteni a fent említett iparterületeket, így ez nagyban befolyásolja az ingázni hajlandó potenciális munkaerőt.

1. Közfoglalkoztatás

Délegyházán a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek fele vett részt eddig közfoglalkoztatásban, ami 2012-ben 90 %-ra emelkedett, ez annak is köszönhető, hogy 2012-ben Délegyházán mindössze 22 fő volt 180 napnál régebben regisztrálva a Ráckevei Munkaügyi Hivatalnál. Délegyháza Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek foglalkoztatására. Igyekeznek mindig más és más személyeket alkalmazni a közfoglalkoztatás keretében, valamint a minden hónapban megjelenő Délegyházi Hírek elnevezésű helyi lapban ingyenes hirdetési helyet biztosít a „MISA” Alapítvány szenior álláskereső klubjának, mely szomszédos Dunavarsányban működik. Itt nem csak álláskeresők vesznek részt, hanem állás ajánlók is.

**3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások**

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt helyzetéből adódóan sújtják.

Fontos mérőszám lehet a szociális ellátások igénybe vételének aránya a Szociális helyzet mutatói, szociális támogatások, szolgáltatások

**Az ellátások formái**

A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg e törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a szociálisan rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi segítségnyújtás.

Azokon a településeken, ahol kétezer főnél több állandó lakos él, az alapszolgáltatásokon felül kötelező biztosítania családsegítést, ahol háromezer főnél több állandó lakos él, ott a nappali ellátást is.

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

A szociális alapszolgáltatások közé étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tartozik.

A települési önkormányzat az alapellátás keretében szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás és nappali ellátás keretén belül gondoskodik a rászoruló családok és betegek, az időskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséről.

Az **étkeztetés** keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg Délegyházán étkeztetést 9 fő igényelt, közülük 7 fő férfi és 2 fő nő.

**Házi segítségnyújtás** keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Az igénybevevők száma 12-13 fő.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **átmeneti segélyben** részesítette azokat az állampolgárokat, akik szorult helyzetükön az önkormányzathoz fordultak segítségért. Délegyháza átmeneti segélyt 78-an kaptak. A Polgármester hatáskörébe tartozó **rendkívüli átmeneti segélybe** 46 fő részesült.

A **temetési segély** olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segélyt esetében a jogosultak körét, valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza. Így temetési segélyt ebben az évben 4 fő (2 férfi és 2 nő) kapott. **Köztemetésben** 1 fő részesült.

**Természetbeni juttatások** közül a legnagyobb mértékű a **közgyógyellátás.** A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) állítható ki. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit is, valamint a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre. Közgyógyellátásban részesül a településen 79 fő (43 férfi 36 nő) részesült.

**Aktív korúak ellátása**

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 33. § (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, [álláskeresési járadék](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=110138), álláskeresési segély, [vállalkozói járadék](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=100334) (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az [Flt.](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1972) alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy

g) akinek esetében az [ápolási díj](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=108554), a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a [rehabilitációs járadék](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=107793), a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a [Tny. 52. §](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1271&tsid=269568#actLine)-ának [(3) bekezdése](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1271&tsid=271104#actLine) szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az [egyszerűsített foglalkoztatásról szóló](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=143936) törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma

(3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti előzetes együttműködés időtartamának számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által ezen időtartam alatt folytatott keresőtevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság

a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az [Flt.](http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=TTSZ&twhich=1972) alapján folyósított álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől,

b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétől,

c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől

számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

(5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak egy személy jogosult.

(6) Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

(7) A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek - az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania.

Délegyházán aktív korúak ellátásában 2012 évben 38 személy részesült, 18 nő és 20 férfi, 11 fő a törvényi feltételek hiánya miatt került elutasításra. A foglalkoztatottak köréből 4 fő került vissza a munka világába, és vált aktív munkavállalóvá, 4 fő nem vállalta a felajánlott közcélú munkát, és így segélyüket megszüntette az önkormányzat, 1 fő esetében pedig a vagyoni feltételekben történtek változások, és így az ő segélyezése is megszűnt.

**Rendszeres szociális segély**

A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki

a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá

- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy

- vakok személyi járadékában részesül, illetőleg

- fogyatékossági támogatásban részesül,

b) aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.

Rendszeres szociális segélyben 3 főrészesült**.**

**Ápolási díj**

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

a) súlyosan fogyatékos, vagy

b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek

a) **segédeszközzel** vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,

b) **hallásvesztesége** olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) **értelmi akadályozottsága** genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),

d) **mozgásszervi károsodása**, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

**Tartósan beteg** az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ápolási díjat 2011 év során 18 fő (3 fő férfi 15 fő nő) kapott.

Összességében megállapítható, hogy Délegyháza a szociális ellátások tekintetében átlagos képet mutat, ellátórendszere kiépített, ellátáshoz való hozzáférhetőség jó. Külön kiemelhető a fogyatékkal élők helyzete, akik a nyújtott szolgáltatások jelentős részét igénybe tudják venni.

Magas a családgondozást, védelembe vételt igénylők száma, sokan részesülnek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

**Lakhatás**

A község belső és üdülő területeinek infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz és szennyvíz az ingatlanok 2/3-ában, gázhálózat a község teljes területén kiépített, a tanyavilág ezt a szolgáltatást nem tudja igénybe venni. A belterületi önkormányzati utak felújítása, illetve aszfaltozása folyamatosan történik, ütemezve. A beépült utcák aszfaltozására az önkormányzat beruházásában kerül sor a gazdasági terv szerint, mely az igények és lehetőségek arányában változik.

Egy-egy lakásban átlag 3 fő él. A lakások közel 5 %-a tekinthető alacsony komfortfokozatúnak.

Az önkormányzata tulajdonában 2 lakás van, jelenleg 6 fő lakik az önkormányzati lakásokban.

**A lakhatási feltételeket a lakásfenntartási támogatással segíti az önkormányzat.** A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja.

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A településen lakásfenntartási támogatásban 78 fő (28 férfi 50 nő) részesült, valamennyi normatív lakásfenntartási támogatást kapott.

**3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció**

Délegyháza község e fejezet tekintetében viszonylag könnyű helyzetben van, ugyanis településünkön veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot évek óta nem tártunk fel, így amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelhetjük, hogy községünk bérlakás-állománnyal (kereslet hiányában) nem rendelkezik, azonban szükség esetén igényelhető Délegyháza Község Önkormányzat tulajdonában lévő 2 db szociális bérlakás, melyek egyike jelenleg egy gyermekeit egyedül nevelő nőnek van kiadva.

Lakáshoz jutási támogatást településünk önkormányzata jelenleg már nem ad, korábban volt egy kamatmentes lehetőség, de a jelen forráshiányos finanszírozás és költségvetés mellet már nem lehetséges.

Délegyháza földrajzi fekvéséből adódóan viszonylag nagy területen helyezkedik el, egy-egy településrészt egy komplett tó-rendszer választhat el a település központjától. Ez alapján szegregált telepről ugyan nem beszélhetünk, de a település külterületének egyes részei (tanyavilág) megközelítése sok esetben nem egyszerű. A tanyavilág és az üdülő terület fiataljai számára 2011-ben indította el Délegyháza Község Önkormányzata a saját fenntartásában és üzemeltetésében lévő térítésmentes iskolabusz járatot, mely járat - az azóta eltelt időszak gyakorlata alapján - nem csupán az iskolás gyermekeket viszi reggel az iskolába és délután haza, hanem az ügyeit a központban elintézi vágyó felnőtt embereket is szállítja.

**3.5 Telepek, szegregátumok helyzete**

A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Délegyházán.

**3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés**

A falu betegeinek alapszintű orvosi ellátását egy háziorvosi körzet biztosítja, de többen is Dunavarsányi háziorvost választanak, főleg a Kertváros/Üdülő területen élők. A fogorvosi ellátás állandó jelleggel működik a településen, a hét öt napján van rendelés, melyből egy alkalom iskolafogászati rendelés. Gyermekorvosi ellátás nincs, (a szolgáltatás szervezése folyamatban van) a háziorvos látja el a gyermekorvosi teendőket is. Az egészségügyi ellátást továbbá egy védőnő biztosította 2010-ig, azonban a gyermekek számának növekedésével ez a szám 1,5-re bővült. 2013. második felétől pedig már két teljes munkaidős védőnői állás lesz Délegyházán. Szakorvosi ellátást nyújtó rendelőintézet Szigetszentmiklóson („szigethalmi SZTK”) található, rossz tömegközlekedési lehetőségekkel, hiszen az intézményt Délegyházáról csak a volánbusz járataival lehet megközelíteni, és hétköznapokon az utolsó ilyen járat 16 órakor indul. A „szigethalmi SZTK” intézménye egyébként kifejezetten túlzsúfolt, a rendelőintézetet 60 ‐ 70 ezer ember ellátására volt tervezve, azonban jelenleg kb. 160-180 ezer embert lát el. Igaz néhány éve Uniós forrásból maga az épület megújult, de a korszerű külső mögött az ellátás minősége és mennyisége nem változott (továbbra is túlzsúfolt). Az önkormányzat még nem készített egészségügyi fejlesztési koncepciót, melyben az elkövetkező időszakra vonatkozó legfontosabb célokat, feladatokat fogalmazhatná meg az egészségügyi ellátás tekintetében. Ebben az alapellátói hálózat (általános, ‐ gyermek és fogorvosi, valamint védőnői ellátás) fejlesztését, a szolgáltatások színvonalának a javítását, a megelőzés fontosságát volna szükséges hangsúlyozni.

Egyebekben elmondható, hogy a faluban szociális tekintetben jól körülírható, problémás csoportot nem lehet körülírni. Az itt lakók többsége a múlt rendszer nagy ipari beruházásait kísérő fővárosi munkaerőhiány miatt került ide. Szociális gondozója van a településnek. Családsegítő szolgálat is működik a faluban, igaz Dunavarsányban van a központja, heti két napot tölt el a község hivatalában a kolléga. Megemlítendő még a Pető Mihály Családsegítő Szövetkezet („orros ház”) tevékenysége, mely szövetkezet székhelyéül szolgáló épületet várhatóan a Máltai Szeretetszolgálat fogja a jövőben üzemeltetni. Az önkormányzati rendszeres szociális segélyében részesülők száma 2008-tó folyamatosan növekszik.

**3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása**

A falu könyvtárral és közművelődési házzal is rendelkezik. A falu kulturális életének központi helyszíne a művelődési ház, valamint az évente megrendezendő falunap. Több kisebb évente ismétlődő rendezvénysorozat mellett (pünkösdi királyválasztás, tökfesztivál stb.) leginkább a Falunapi rendezvénysorozat mozgatja meg a lakosokat. Ezeken a rendezvényeket aktiválják magukat leginkább a község civil szervezetei, itt találkoznak meglévő és leendő tagjaik. Délegyháza civil szervezetek tekintetében az átlagosnál kicsit kedvezőbb helyzetben levő település. Különös érték, hogy megfelelően sikerült integrálódniuk és aktivizálódniuk az új beköltözőknek, hiszen ők is tevékenyen részt vesznek a település civil szférájának működtetésében. A községben több civil szervezet is található, könnyen aktivizálható tagsággal, és hozzájuk kötődő alkalmi együttműködéssel. Sajnos nincs arra vonatkozóan azonban kimutatás, hogy ezek pontosan hány fő tagságot szerveznek maguk közül. Hiányzik továbbá a civil szervezetek szerves kapcsolata. A civilek mellett a településen több sportegyesület is működik, így futball klub, karate egyesület, testépítők egyesülete, valamint sporthorgászok és a „Végelgyengülés” Sportegyesület. A sportegyesületek által szervezett tagság, mintegy 300 fős, azaz a település lakosságának majd’ 10% a tagja valamelyik helyi sportegyesületnek (még ha nem is helyi illetőségű).

**3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.**

|  |  |
| --- | --- |
| A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| Alul – és túlképzettség | Kereslethez igazított kínálat (képzések, átképzések) |
| Helyi munkalehetőségek hiánya | munkahelyteremtő beruházások |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Sajnálatos tény, hogy Magyarországon a különböző társadalmi státuszú szülők gyermekeinek teljesítménye közötti különbségek kiugróan magasak (PISA 2000 jelentése alapján), pedig minden gyermeknek egyenlő joga van megkapnia azt a tudást, illetve megszereznie azokat a képességeket, amelyekre alapozva továbbléphet a felnőtté válás rögös útján. Fontos, hogy minden gyermek képességének, adottságának megfelelő, és nem pedig anyagi – társadalmi státuszának megfelelő nevelést, oktatást, képzést kapjon. Ennek érdekében intézményhálózati szinten is biztosítani kell az egyéni fejlesztés lehetőségét mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás területén. Biztosítani kell minden óvodában és általános iskolában az esélyegyenlőséget, az egyenlőtlenséget okozó különböző területeken:

* szociális hátránnyal rendelkező;
* sajátos nevelési igényű;
* egyéb hátrányokkal rendelkező gyermekek estében.

Fontos, hogy a gyermek már óvodás korban megkapja a megfelelő fejlesztéseket annak érdekében, hogy továbblépéskor kudarcmentesen tudjon haladni, de legalábbis kevesebb kudarcnak legyen kitéve, kevesebb kudarcot éljen meg. A nemzetközi és hazai kutatások igazolják, hogy az erőteljes társadalmi polarizációval egyidejűleg az iskolában is jelen vannak az esélykülönbségek. A tanulók iskolába hozott különbségeiből adódó esélyegyenlőtlenséget hivatott a nevelési-oktatási intézmény csökkenteni, viszont ezt a feladatot jelenleg meglehetősen hiányosan tudja teljesíteni. A gyermekek szociokulturális háttere, otthoni körülményei igen meghatározóak képességeik kibontakozásában. Igaz, a gyermek fejlődése érdekében a család, saját szülei tudnak a legtöbbet tenni, de ez nem minden esetben történik meg. Így az intézmények egyik fő feladata a hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítása. Elsősorban persze nem a különbözőségek „lefaragása” a fő cél, hanem az egyes tanulók hátrányainak csökkentése, az egyenlő esélyek biztosítása.

**4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)**

Délegyháza község 3552 fős lakosságának közel 17 %-a 18 év alatti, vagyis a lakosok közül majdnem minden ötödik érintett jelen célcsoportban. A gyermekek életkori megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

|  |  |
| --- | --- |
| **állandó népesség száma** | **3552 fő** |
| 0-2 évesek | 138 fő |
| 3 % |
| 0-14 éves nők | 284 fő |
| 8 % |
| 0-14 éves férfiak | 312 fő |
| 8 % |
| 15-17 éves nők | 59 fő |
| 2 % |
| 15-17 éves férfiak | 65 fő |
| 2 % |

*Forrás: TeIR, KSH-TSTAR*

Fenti számokból kitűnik, hogy községünkben a gyermekek közül a kiskorúak (14 év alattiak) száma a leginkább meghatározó, így a célcsoport vizsgálata során kiemelt fontosságú az általuk igényelt közszolgáltatásokhoz való hozzájutás kérdése. Az alábbi táblázat a településen élők számára elérhető közszolgáltatásokra vonatkozóan nyújt összegző áttekintést.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Közszolgáltatások** | **Helyben** | **Más településen, éspedig**  **(km)** | **Helyben, más településről kijáró szakember Havonta hány alkalom?** | **A szolgáltatás ellátatlan** |
| **KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK** | | | | |
| Óvodai nevelés | X |  |  |  |
| Általános iskolai oktatás 1-4. | X |  |  |
| Általános iskolai oktatás 5-8. | X |  |  |
| Alapfokú művészetoktatás |  |  | X  24 |  |
| **KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK** | | | | |
| Korai fejlesztés, tanácsadás és gondozás |  |  | X |  |
| Fejlesztő felkészítés |  |  | X (havi 4 alkalommal) |  |
| Nevelési tanácsadás |  | X |  |  |
| Logopédiai ellátás |  |  | X (havi 4 alkalommal) |  |
| Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás |  |  | X |  |
| Gyógytestnevelés |  |  |  | X |
| **GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK** | | | | |
| Gyermekjóléti szolgáltatás |  |  | X  8 |  |
| Bölcsőde |  |  |  | X |
| Családi napközi | X |  |  |
| Iskolai napközi | X |  |  |
| Házi gyermekfelügyelet |  |  | X |
| **GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK** | | | | |
| Családok átmeneti otthona |  |  |  | X |

*Forrás: TeIR, KSH-TSTAR*

A közszolgáltatások közül az óvodai és általános iskolai nevelés, az iskolai napközi, illetve az alapfokú művészetoktatás a településen elérhető. Az alapfokú művészetoktatást a szomszédos településeken működő (Kiskunlacháza, Dunavarsány) Alapfokú Művészeti Iskola szakemberei látják el. A működéshez szükséges helyet a Hunyadi János Általános Iskola és a települési Kultúrház adja. A nevelési tanácsadás más településen, míg a családi napközi közszolgáltatások, a logopédiai ellátás, fejlesztési és pályaválasztási tanácsadás helyben valósul meg. A házi gyermekfelügyelet, a családok átmeneti otthona a településen nem megoldott. A település területén nem működnek magán-, alapítványi-, egyházi óvodák, iskolák.

A közszolgáltatások közül az alábbi feladatok ellátása nem történik meg Délegyházán:

* Gyógytestnevelés
* Bölcsőde
* Házi gyermekfelügyelt
* Családok átmeneti otthona
* Gyermekek átmeneti otthona
* „Helyettes szülő” ellátási forma

A gyermekek szociális (jóléti) helyzetéről árulkodó adat, hogy Délegyházán csupán kétszámjegyű a védelembe vett 18 év alattiak száma (2008. évben 2 fő, 2009. évben 6 fő, 2010 és 2011. években 2 illetve 9 fő), mely esetek közül minden évben minden eset megszüntetésre került.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma azonban viszonylag magas, szinte minden harmadik gyermek részesül ilyen irányú kedvezményben. A kedvezmények juttatási formája leginkább az ingyenes óvodai, valamint iskolai étkeztetésben és az ingyenes tankönyvtámogatásokban mutatkozik meg. Az utóbbi években (2011 és 2012) a nyári étkeztetésben részesülők száma is majd’ megduplázódott (2009. évben 25 fő – 2012. évben 49 fő).

Az adatok – adatsorok trendszámításra alkalmasak, mely trend ugyan helyi szinten ugyan ijesztő lehet, de korántsem lineárisan növekvő, s a megyei mutatókat arányaiban sem éri el. Nem tekinthetünk el azonban arról, hogy a probléma jelen helyzetben is fennáll, jelzés értékű, s a közeljövőben komoly beavatkozást igényelhet.

**4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége**

A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Délegyházán.

**4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése**

A gyermekvédelmi jelzőrendszer legalapvetőbb pillére, a védőnői szolgálat, mely szolgálat ellátását községünkben egy védőnő biztosította 2010-ig, azonban a gyermekek számának növekedésével ez a szám 1,5-re bővült. 2013. Második felétől pedig már két teljes munkaidős védőnői állás van Délegyházán.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | védőnői álláshelyek száma | Egy védőnőre jutó gyermekek száma |
| 2008 | 1 | 135 |
| 2009 | 1 | 156 |
| 2010 | 2 | 88,5 |
| 2011 | 2 | 92,5 |
| 2012 | 2 | 108 |

*Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés*

A gyermekjóléthez tartozó egészségügyi ellátás községünkben nem, vagyis csak részben megoldott, hiszen településünkön gyermekorvosi praxis (és ebből adódóan gyermekorvosi ellátás) nincs, a gyermekorvosi teendőket a háziorvos látja el.

Egyebekben elmondható, hogy a faluban szociális tekintetben jól körülírható, problémás csoportot nem lehet körülírni. Az itt lakók többsége a múlt rendszer nagy ipari beruházásait kísérő fővárosi munkaerőhiány miatt került ide. Szociális gondozója van a településnek. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is működik a faluban, igaz Dunavarsányban van a központja, heti két napot tölt el a község hivatalában a kolléga. Az önkormányzati rendszeres szociális segélyében részesülők száma 2088-tó folyamatosan növekszik, azonban krízishelyzetben rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény igényelhető (a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma 2008. óta 2 főről 67 főre nőtt).

**4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége**

Az óvodában sajátos nevelési igényű gyermek 2 fő van. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya közötti különbség legfeljebb 25% lehet, ezt az értéket egyik csoportban sem érik el, mivel halmozottan hátrányos gyermek nincs az óvodában.

*A gyermekek száma az egyes óvodai csoportokban*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Osztály neve**  **(évfolyam és betűjele),**  **vagy óvodai**  **csoport neve** | **Évfolyam**  **vagy óvodai**  **csoport**  **foka** | **Gyermek, tanulólétszám az osztályban, csoportban** | | | | | |
|
|
| **Összesen** | **HH** | **HH**  **%** | **HHH** | **HHH**  **%** | **SNI** |
| Süni | kiscsoport | 20 | 2 | 10 | 0 | - | 0 |
| Katica | kis-középső | 21 | 2 | 9,5 | 0 | - | 0 |
| Csiga-Biga | kis-középső | 23 | 4 | 17 | 0 | - | 2 |
| Micimackó | középső-nagy | 24 | 7 | 29 | 0 | - | 0 |
| Törpe | nagycsoport | 21 | 7 | 33 | 0 | - | 0 |

*Forrás: helyi adatszolgáltatás (2011.)*

Az óvodapedagógusok és a nem pedagógusok száma a vizsgált időszakban az alábbi táblázat szerint változott.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dolgozói létszám** | **2004/05** | **2005/06** | **2006/07** | **2007/08** | **2008/09** | **2009/10** |
| **Óvodapedagógusok** | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Ebből nem megfelelő  végzettségű | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Technikai dolgozók** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ebből dajkák | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

*Forrás: helyi adatszolgáltatás (2011.)*

A személyi ellátottság az óvodai intézményegységekben a jogszabályi feltételeknek megfelel: 100 % a felsőfokú végzettségűek aránya. Az óvodai csoportok számának növelése a 2007. évben szükségessé tette az óvodapedagógusok számának növelését A dajkák száma óvodai csoportonként 1 fő, mely a jogszabályi előírásnak megfelelő. Az óvodában Alapító Okirata szerint végzi tevékenységét. Az intézmény alap- és kiegészítő tevékenységi körébe tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

Az iskolába járók száma 2011. évben 199 fő volt, ebből 84 fő HH, 38 fő HHH, 17 fő SNI gyermek magántanuló 3 fő, 2012-ben 193 fő sz iskolába járók száma, ebből 30 fő HH, 31 fő HHH gyermek volt nyilvántartva. A település általános iskolája elsősorban körzetébe tartozó tanulók nevelését, oktatását látja el. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a tanulólétszám 19%-a, a sajátos nevelési igényű tanulók aránya 8,5%, valamint megfigyelhető volt, hogy ezen gyermekek kis arányban vesznek részt az iskolán kívüli programokban. Sajnálatos módon az SNI gyermekek aránya 2011. évben az országos arány felett volt. Sajnos a nehezedő életkörülmények, a munkanélküliség éreztetik hatásukat a szülők körében is. Több családnak szüksége van a különféle szociális támogatásra (étkeztetési, tankönyvvásárlási, gyermeknevelési támogatás) a gyermeke iskoláztatásához. A munkanélküliségre, tartós munkanélküliségre vonatkozó mutatók országos átlagot tekintve annál alacsonyabbak. A rendszeres szociális segélyt igénybe vevők, valamint a gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevők aránya folyamatosan növekszik.

**4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.**

|  |  |
| --- | --- |
| A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| Sok az SNI-s gyermek az iskolában | Gyógypedagógus helyben történő alkalmazása |
| 3 CSANA van | jelenlegi állapot fenntartása |
| iskolán kívüli programokon kis létszámban vesznek részt a HH/HHH gyermekek | ösztönző rendszer kialakítása |
|  |  |
|  |  |

### 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

**5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége**

A lakosság korösszetételének vizsgálata során szembetűnő, hogy mind a férfiak, mind pedig a nők esetén az aktív korúak aránya (nőknél: 18-54 évesek, férfiaknál: 18-59 évesek) meghaladja az 50 %-ot, ami azt jelenti, hogy a településünkön állandó lakhelyet létesített nők (és férfiak) több, mint 50%-a aktív korú. Amint azt a következő ábrából is jól látszik, az aktív korú (munkavállalási korú) nők foglalkoztatása kiemelkedően magas számot mutat, az utóbbi években az álláskereső nők száma 73 főről 45 főre csökkent, így a már korábbi alacsony (6,2%) aránya a munkaválalási korú nőkhöz képest tovább csökkent (3,5%).



Délegyháza község egészére vonatkozóan általánosságban elmondható, hogy helyi szinten foglalkoztatást segítő és képzési programok nincsenek, az illetékes Ráckevei Munkaügyi Központ az ilyen irányú képzéseit (amennyiben egyáltalán tart ilyet) a központi Ráckeve településen tartja, így mind a délegyházi nők, mind pedig a férfiak esetében elmondható, hogy a képzés helyszínére történő elutazás, és ennek költségei jelentős terhet ró a célcsoportra.

A község lakosságának egészére vetítve elmondható, hogy az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága a megyei átlaghoz igazodik, azonban - amint azt már a foglalkoztatottság esetén kimutattuk – településünkön nem jellemző, hogy az álláskeresők többsége alacsony iskolai végzettséggel rendelkezne. Sajnálatos módon a nők esetében ilyen irányú felmérések, kimutatható jellemző adatok nem állnak rendelkezésünkre, így az általános adatsorokból (nők-férfiak együttesen) levont következtetéseket a nők helyzetére is megfeleltethetjük.

**5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.**)

Délegyházán 1 óvoda, 3 darab családi napközi, melyből 2 magán, valamint egy általános iskola működik.

*Napsugár Óvoda, Zsebi-Baba Családi napközi*

A Délegyházi Napsugár Óvoda fenntartója a Délegyházi Községi Önkormányzat. Az óvoda 2012-ben sikeres pályázatnak köszönhetően átépítésre és felújításra került, 3 csoport szobával és egy univerzális tornaszobával bővült. Jelenleg 5 csoport van, 125 férőhellyel, 2013. szeptembertől már 6 csoport szobával fog működni, így 150 férőhely lesz. Az Óvoda tizenegy óvodapedagógussal működik. Nyitva tartását tekintve igazodik a munkaidőkhöz (06:30-17:00), a Családi Napközié szintén. A Családi napköziben jelenleg hét engedélyezett férőhely van, a térítési díj a vonatkozó jogszabályokban meghatározott térítési díj alatt került meghatározásra.Vállalják a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését, integrációs nevelését. Emellett megvalósítják az SNI-integrációt is, a gyerekek fejlesztése a szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény alapján történik. A szülők kérésére játékos angol nyelvoktatás folyik. Az épülete megfelelő, berendezése otthonos, esztétikus, gyermekbarát környezetet tükröz. A felszereltség megfelel a korszerű pedagógiai elveknek.

Az udvar rendezett, jól karbantartott. A kültéri játékok EU-s szabványnak megfelelőek, azonban az udvarhoz tartozó labdarugó pálya az építkezések során tönkrement, felújítást a Önkormányzat gazdasági helyzete nem tette lehetővé, de 2013. májusában a 8/2013 Bm. rendeletben megfogalmazott Óvodai sport és infrastrukturális fejlesztésekre pályázatot nyújtott be a labdarugó pálya felújítására.

*Hunyadi János Általános Iskola*

A településen két feladat-ellátási helyen működik általános iskola (Árpád u. 53 és Szabadság tér 9.). Az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, é asz Önkormányzat által működtetett intézmény. Az általános iskolában 10 osztály van, és átlagosan 193 a diákok száma egy tanévben, számuk évről-évre stagnál. Fogadni tudják a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű tanulókat is. Alapfokú művészetoktatás és a szakkörök széles palettája várja délután az érdeklődő és tehetséges gyerekeket, ahol Az alapfokú művészetoktatás és a szakkörök munkájában HH/HHH gyerekek is szép számban vesznek részt. Kisebbségi program nem működik Délegyházán. Az iskola biztosítja a napközis ellátást a gyerekek számára, amit a HH/HHH gyermekek szülei magas arányban vesznek igénybe. Nyáron lehetőség van iskolai táborozásra is, ahol a HH és HHH gyermekek nagy számban vesznek részt. Az általános iskola a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal és a védőnői hálózattal tart szorosabb kapcsolatot Az udvar rendezett, jól karbantartott. A kültéri játékok EU-s szabványnak megfelelőek. 2012-ben a Belügyminisztérium rendeletében kiírt pályázaton a kültéri labdarugó és kézilabda pálya, valamint a távolugró gödör felújításra került.

Az önkormányzat 2011-ben iskola járatot indított, melyet a település területi eloszlása indokolt.

**5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe**

Délegyháza Községben a védőnői hálózat rendkívül hatékonyan működik, állandó kapcsolatban állnak a kismamákkal, köznevelési intézményekkel, a Dunavarsányi Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal, valamint az Önkormányzattal. A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyermekek felvilágosításában. A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak, osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők, valamint megszervezik az iskolai kötelező vizsgálatokat is. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon.

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | védőnők száma | 0-3 év közötti gyermekek száma | átlagos gyermekszám védőnőnként |
| 2008 | 1 | 135 | 135 |
| 2009 | 1 | 156 | 156 |
| 2010 | 2 | 177 | 88,5 |
| 2011 | 2 | 185 | 92,5 |
| 2012 | 2 | 190 | 108 |

**5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak**

Délegyházán nincs nyilvántartott nőket ért erőszak, valamint családon belüli erőszak sem

**5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)**

Délegyházán nem működik sem anyaotthon, sem családok átmeneti otthona.

**5.6 A nők szerepe a helyi közéletben**

A községi önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között mindösszesen három nő foglal helyet. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak

**5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések**

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év feletti nők különösen, igen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon.

**5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.**

|  |  |
| --- | --- |
| A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| részmunkaidős munkahely | vállalkozások támogatása |
| Képzések helyi hiánya | helyi képzése indítása, szervezése |

### 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra.

**6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma | nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma | összes nyugdíjas |
| 2008 | 311 | 443 | 754 |
| 2009 | 314 | 438 | 752 |
| 2010 | 316 | 441 | 757 |
| 2011 | 328 | 465 | 793 |
| 2012 | 330 | 470 | 800 | 673 |

Délegyháza lakosságának 22, 5 % nyugdíjas, míg a 0-64 év közötti lakosság aránya 50%. A nyugdíjasok többsége kisnyugdíjas, akik munkával töltött éveik többségét a mezőgazdaságban (TSZ) dolgozták le. Ez a kisnyugdíjas réteg segítségre szorul mind anyagi, mind természetben.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 64 év feletti lakosság száma | nappali ellátásban részesülő időskorúak száma | |
|  | fő | fő | % |
| 2008 | 787 | 0 | 0 |
| 2009 | 814 | 0 | 0 |
| 2010 | 881 | 0 | 0 |
| 2011 | 923 | 0 | 0 |
| 2012 |  | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | időskorúak járadékában részesülők száma |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |

**6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete**

1. idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort.

*b)* tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

„Az élet nem izgalmas, ha nincs feladata”. Márai Sándor szavai arra figyelmeztetnek, hogy életünknek akkor van igazán értelme, ha tevékenyen éljük meg. Délegyháza igyekszik támogatni és segíteni az időseket tanulásra ösztönözni. A rendezvényeken aktívan részt vesznek és dolgoznak a sikeres megvalósításért.

**6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés**

1. az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését.

A község lakosságának egészségügyi ellátását 3 szakasszisztens és 1 háziorvos valamint 1 fogorvos biztosítja. A különböző speciális egészségügyi szakellátást pedig a Szigetszentmiklóson működő Szakrendelő biztosítja. Az intézmény megközelítése gépjárművel és helyközi autóbuszjárattal oldható meg.

A szociális ellátásokat, úgymint családsegítés, házigondozás a Dunavarsány és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja. Munkatársai tevékenységüket napi szinten végzik, éves szinten mintegy 13-14 idős személlyel dolgoznak.

*b)* kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A közművelődési szervezetek rendezvényeinek kulturális sokszínűsége a hagyományápolásra és új értékek teremtésére épül. A programok szervezésével, valamint közösségek létrehozásával céljuk a helyi társadalom kapcsolatrendszerének építése, civil szervezetek és egyéni kezdeményezések fogadása, támogatása és az együttműködés révén az információ áramlásának biztosítása.

A művelődési és kulturális élet szervezője Kölcsey Művelődési Háza és Könyvtár, mely közművelődési feladatokat és nyilvános könyvtári szolgáltatásokat lát el. Célja, hogy a fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan korszerű könyvtárat és információs központot működtessen, amely szolgáltatásaival magas szinten lássa el a község lakóit, és az oktatásban résztvevő tanulókat. Feladata, hogy használói számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést.

E cél megvalósítása érdekében a községi könyvtár támogatja: - az írni-olvasni tudás fejlesztését, - az egész életen át való önképzést, - az oktatás különböző szinterein folyó tanulást, - a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését, - a gazdaság, kultúra, a tudomány és művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését, a szabadidő hasznos eltöltését.

A Kölcsey Művelődési Háza és Könyvtár a kulturált szabadidő eltöltését az alábbi területeken biztosítja:- olvasás- információhoz való hozzáférés- vizuális kultúra- képzőművészet, tárgykultúra - helytörténeti hagyományok - környezeti kultúra - amatőr előadó művészet - amatőr alkotó művészet - professzionális előadó művészeti ágak (zene, tánc, színház) - ünnepi rendezvények - alkalmi, időszakos rendezvények.

Az idősek kulturális szolgáltatáshoz való jutatatását segítik még a civil szervezetek, melyek folyamatosan kínálnak programot ennek a korosztálynak (fürdő- színházlátogatás).

**6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen**

**6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.**

|  |  |
| --- | --- |
| Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| Hasznosan végezhető közmunka | Közcélú foglalkoztatás szervezése során az idős személyek házi segítségadására is kell törekedni. |
| Technikaitól, és az informatikai eszközöktől való leszakadás. | Az élethosszig tartó tanulás feltételeit a nyugdíjasok számára is biztosító helyi programok tervezése (pl. számítógép használat) |
| Elmagányosodás megakadályozása | A civil szervezeteket az önkormányzat továbbra is támogatja, hozzájárul ezáltal az aktív időskor feltételeinek biztosításához. |

### 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

**7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái**

Fogyatékossági csoportok - úgy mint:látás fogyatékos (vak, aliglátó, gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket,nagyothalló) értelmi fogyatékos (enyhe, középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos) autista, autisztikus, halmozottan fogyatékos - szerint differenciált demográfiai adatgyűjtés helyi szinten nem történt. A fogyatékkal élők egy részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, járadék, vagy segély.

*a)* fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

A településen élő megváltozott munkaképességű személyek számáról nem rendelkezik az önkormányzat sem célcsoporti, sem nemek szerinti, sem pedig kor szerinti adatokkal. (Az Európai Unióban e populáció munkavállalásának aránya jóval meghaladja a hazai értékeket, mely azt mutatja, hogy megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító politikával javítható a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek képzettségi és foglalkoztatási mutatója. A valódi esélyegyenlőség megteremtésének eszköze a helyi szinten megfogalmazott és elfogadott esélyegyenlőségi program.)

**7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei**

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem tekinti külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a betegségük kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik, továbbá a házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos személyek is jogosultak lehetnek. Feltételezhetően vannak fogyatékos személyekkel együtt élő családok, akik családsegítésre szorultak az elmúlt évben, vagy gyermekeik számára gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, azonban iskolai végzettségéről egyik fél sem nyilatkozott.

**7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés**

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. Minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége.

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadály mentesíteni.

A községben az egészségügyi ellátást biztosító központ magában foglalja a háziorvosi, fogorvosi rendelőt, a gyógyszertárat és a védőnői szolgálatot. Az épület és a parkoló akadálymentesített, ami a mozgáskorlátozott, illetve idős személyek számára az épület könnyebb megközelítését lehetővé teszi. A szakellátások azonban Szigetszentmiklóson, vagy Budapesten van, az ide történő eljutás feltételezhetően a fogyatékos személyek számára problémát jelent. A tágabb értelmezésű akadálymentesítés szép példája a község új Óvodája, mely az Európai Unióban elfogadott standardok szerint épült, így lehetőséget biztosít a gyermekek teljes integrációjára.

Sajnos a község nem rendelkezik a felnőtt fogyatékosokat ellátó nappali foglalkoztatóval, de a községben működő civil szervetek gyakran nyújtanak segítséget a fogyatékos emberek családjainak támogatva őket eszközökkel, és berendezésekkel, valamint az önkormányzat is segíti az arra rászorulókat az eszközvásárláshoz szükséges összegek előteremtésében.

**7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása**

|  |  |
| --- | --- |
| A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön | |
| beazonosított problémák | fejlesztési lehetőségek |
| Foglalkoztatás | Első lépésként az önkormányzat és az általa fenntartott intézményekben kell biztosítani a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. |
| Közlekedés | A fogyatékos személyek közlekedési feltételeinek javítása érdekében együttműködés a Volánnal, MÁV. |
| Kommunikáció | Az önkormányzat honlapjának akadálymentesítése. |

### 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

Délegyháza Községben nemzetiségi Önkormányzat nem működik, viszont számos civil szervezettel rendelkezik, akik aktívan részt vesznek a község életében. Saját klub délutánok tartanak, igyekeznek új tagokat toborozni, és még több embert bevonni a közösségért végzett munkába.

Célcsoportokkal kapcsolatos tevékenységet két civil szervezet végez a Baba-Mama Klub, és a Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete. Baba-Mama Klub a nők esélyegyenlőségének növelésében tesz lépéseket, segíti az információáramlást valamint a programszervezésben segédkeznek. A Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesületének fő profilja a fogyatékos emberek megsegítése, megfelelő egészségügyi eszközök beszerzése, elérése, valamint a Máltai Szetetszolgálattal együttműködve a szegény családok megsegítése (bútor, élelmiszerosztás).

### 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítési, megvalósítási folyamatába Délegyháza Község Önkormányzata a következő eszközökkel kívánja bevonni intézményeket és civil szervezetek:

* fórum
* lakossági fórum
* nagyobb rendezvényeken stand felállítása

## A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

### 1. A HEP IT részletei

#### 

#### A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Célcsoport | Következtetések | |
| problémák beazonosítása  rövid megnevezéssel | fejlesztési lehetőségek meghatározása  rövid címmel |
| Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők | * Alul- és túlképzettség, * helyi munkalehetőségek hiánya | * Képzések, * munkahelyteremtő beruházások és vállalkozások segítése |
| Gyermekek | * Magas SNI-s gyermek az iskolában, * HH/HHH-s gyermekek iskolán kívüli programban részvét növelése | * gyógypedagógus helyben alkalmazni, * Ösztönző rendszer |
| Idősek | * Házimunka elvégzése * Informatikai tudás hiánya * Elmagányosodás | * Közmunkások bekapcsolása * Tanulási lehetőség biztosítása * Civil szervezetek bekapcsolása |
| Nők | * Részmunkaidős munkahelyek * Képzések hiánya | * Vállalkozások támogatása * Helyi képzések |
| Fogyatékkal élők | * Közlekedés * Kommunikáció | * Egyeztetések kezdeményezése Volánbusszal és a MÁV-val * Akadálymentes honlap |

#### 

#### A beavatkozások megvalósítói

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Célcsoport | Következtetésben megjelölt  beavatkozási terület, mint  **intézkedés címe, megnevezése** | Az intézkedésbe bevont  **aktorok és partnerek**  **– kiemelve a felelőst** |
| Romák és/vagy mélyszegény-ségben élők | * Alulképzettség csökkentése * Munkalehetőség teremtése | * Felelős Polgármester, partner: Munkaügyi Központ * Felelős Polgármester, Partner: MISA alapítvány, Munkaügyi Központ |
| Gyermekek | * Gyógypedagógus helyben * HH/HHH-s gyermekek iskolán kívüli programok | * Felelős: Igazgató, Polgármester, partner: KLIK * Felelős: Intézményvezető |
| Idősek | * Közmunkások bekapcsolása a házi segítségadásba * Informatikai képzés 65 év felett * Civilekkel az idősekért | * Felelős: Polgármester, Partner: Munkaügyi Központ, Nyugdíjas Klub * Felelős: Polgármester, Partner: Hunyadi János Általános iskola * Felelős: Polgármester, Partner: Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozottak Helyi Egyesülete |
| Nők | * Részmunkaidős foglalkoztatás * Képzések, átképzések szervezése | * Felelős: Polgármester, jegyző, Partner: Baba-Mama Klub, Munkaügyi Központ |
| Fogyatékkal élők | * Közlekedési lehetőségek növelése * Község Honlap akadálymentesítése | * Felelős: Polgármester, Partner: Mozgáskorlátozottak helyi egyesülete * Felelős: Polgármester |

#### Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ……………………………

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők…………………

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek…………….

Folyamatosan odafigyelünk az idősek……………

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén……………

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők…………

#### Az intézkedési területek részletes kifejtése

|  |  |
| --- | --- |
| Intézkedés címe: |  |
| Feltárt probléma  (kiinduló értékekkel) |  |
| Célok -  Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban |  |
| Tevékenységek  (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve |  |
| Résztvevők és  felelős |  |
| Partnerek |  |
| Határidő(k) pontokba szedve |  |
| Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása  (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága |  |
| Kockázatok  és csökkentésük eszközei |  |
| Szükséges erőforrások |  |

### 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | | **B** | | | **C** | | **D** | | **E** | | **F** | | **G** | | **H** | | **I** | | **J** |
| **Intézkedés sorszáma** | **Az intézkedés címe, megnevezése** | **A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése** | | | **Az intézkedéssel elérni kívánt cél** | | **A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal** | | **Az intézkedés tartalma** | | **Az intézkedés felelőse** | | **Az intézkedés megvalósításának határideje** | | **Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)** | | **Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)** | | **Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága** | |
| I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Munkaerőpiaci kereslethez igazított képzések indítása | | | A munkaerő-piaci kereslet eltér a jelenlegi álláskeresők végzettségétől, sok az alul - (8 általános, vagy 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű, szakma nélküli) és túlképzett (főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkező) munkanélküli a településen. | | 1. Rövidtávú cél: Igényfelmérés, adatgyűjtés - olyan információs rendszer kiépítése és üzemeltetése, mely igazodik a mindenkori munkaerő-piaci helyzethez (kereslet-kínálat összehangolását segíti) 2. Középtávú: Kereslethez igazított képzések indítása 3. Hosszútávú: A képzések eredményeképpen megfelelő munkaerő-piaci kínálat (szakképzett munkaerő) megteremtése, munkanélküliség csökentése | |  | | Több alkalmas koordinációs egyeztetések a térségi munkaügyi központ és a települések között, hosszútávú együttműködés megteremtése. | | Polgármester, Munkaügyi Központ vezetője | | 2015.05.31 | | munkanélküliségi ráta, képzettségi adatok | | Humán, pénzügyi és technikai | | Hosszútávú együttműködés a térségi munkaügyi központ és a települések között. |
| 2 | Munkahelyteremtő beruházások ösztönzése | | | Jelenleg a településen nincs olyan komoly munkaerő-felvevő piac, mely helyben oldaná meg a település munkanélküliségének csökkentését, ami van, az a településtől távol van, annak megközelíthetősége tömegközlekedéssel nehézkes. | | 1. Rövidtávú cél: Tömegközlekedési szolgáltatókkal történő egyeztetés eredményeképpen felmérni a lehetőségeinket, valamint a helyi beruházás-ösztönzés eszközeinek felkutatása, kiértékelése. 2. Középtávú cél: Közlekedésfejlesztési stratégia kialakítása, valamint a beruházás ösztönző eszközök alkalmazása 3. Hosszú távú cél: A kibővített személyszállítás fenntartása, finanszírozásának biztosítása, valamint az új beruházások megtartása. | | Településfejlesztési koncepció | | A leendő munkavállalók helyben történő foglalkoztatása, valamint a munkaerő felvevőpiac megközelíthetőségének javítása. | | Polgármester, Képviselő-testület | | 2015.05.31 | | munkanélküliségi ráta, foglalkoztatottsági mutatók | | Pénzügyi, humán és technikai | | Folyamatos beruházás-ösztönzés és a személyszállítás folyamatos finanszírozhatósága. |
| II. A gyermekek esélyegyenlősége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gyógypedagógiai szolgálat - mint közszolgáltatás - helyben történő elérésének fejlesztése | | | Az utóbbi években az SNI-s gyermekek aránya településünkön az országos átlagot meghaladta, melynek oka a nehezedő körülmények mellett a gyógypedagógiai szolgálat településen kívül történő ellátása (Dunavarsány) | | 1. Rövid távon az oktatás intézményi rendszerének fejlődése, az ehhez szükséges források felkutatása és folyamatos biztosítása. 2. Középtávon új gyógypedagógus helyben történő foglalkoztatásának biztosítása. 3. Hosszútávú cél: SNI-s gyermekek száma csökken a településen. | | Közoktatási esélyegyenlőségi terv | | Gyógypedagógus helyben történő foglaltkoztatása | | Polgármester, Képviselő-testület, Iskolaigazgató | | 2015.09.01 | | SNI-s gyermekek aránya | | pénzügyi és humán | | A szükséges források rendelkezésre állása esetén fenntartható. |
| 2 | Családi napközi fenntartása | | | Jelenleg Délegyházán 2 db CSANA működik, melyek kihasználtsága jelentős így ezek szükségessége már jelenleg is megkérdőjelezhetetlen. Amennyiben a kormány engedélyezi az óvodás korú gyermekek ellátását is a CSANA rendszerében, úgy akár még a jelenleg működő 2 db CSANA fejlesztésének lehetőségét is vizsgálni kell. | | A jelenlegi ellátási rendszer fenntartása, valamint hosszútávon - egy esetleges helyzetelemzést követő trendszámítás alapján ha indokolt - annak fejlesztése, a szolgáltatás kiszélesítése. | | közoktatási esélyegyenlőségi terv | | A 2 db CSANA működésének fenntartása | | Képviselő-testület | | 2018.01.01 | | kihasználtsági adatok | | humán és pénzügyi | | jelenlegi körülmények további biztosítása esetén hosszútávon fenntartható |
| 3 | A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek Iskolán kívüli foglaltkoztatásának fejlesztése | | | A nehezedő életkörülmények miatt a szülők gyermeküknek nem képesek biztosítani az iskola rendszerén kívül történő fejlesztő foglalkoztatását, így ennek ösztönzése, valamint minimális önköltségének megteremtése, akár ingyenesség tétele elengedhetetlen a gyermekek egészséges és kudarcmentes fejlődésének eléréséhez. | | A gyermekek szociokulturális hátterének, az otthonról hozott körülmények által meghatározott képességbeli különbségeinek iskolarendszerek kívül történő "lefaragása", a fejlődésük szempontjából kiemelten fontos egyenlő esélyek biztosítása, a hozott hátrányok csökkentése. | | közoktatási intézkedési terv | | Nyári táborok, foglalkoztató programok szervezése, azok ingyenessé tétele | | Polgármester, Képviselő-testület, iskola igazgató | | 2015.05.31 | | SNI-s, valamint HH é HHH gyermekek részvételi mutatószáma az iskolán kívüli programok esetén | | pénzügyi | | pályázati források rendelkezésre állása esetén fenntartható |
| III. A nők esélyegyenlősége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Részmunkaidős munkavállalás támogatása | | | Jelenleg a kiskorú gyermekes anyukák nehezen találnak munkát, mind azért mert problémát jelent a gyermek a munkaadó számára, mind azért mert problémás megoldani a gyermekek estig történő ellátását az anyukának. | | Esélyteremtés akár más településen történő részmunkaidős munkavállalásra | |  | |  | | Képviselő-testület | | 2016.09.01 | | Részmunkaidős nők számának növekedése | | humán és pénzügyi | |  |
| 2 | Helyi képzések szervezése nők részére | | | Jelenleg nem megoldott helyben történő képzési lehetősek igénybevétele felnőttek részére. | | Munkanélküli nők arányának csökkentése | |  | | Jelenleg munkanélküli vagy gyermekével otthon lévő nők részére képzések, átképzések szervezése. | | Polgármester | | 2017.01.01 | | Munkanélküli nők számának csökkenése | | humán és pénzügyi | |  |
| IV. Az idősek esélyegyenlősége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hasznosan végezhető közmunka | | | Idősek otthoni munkájának segítése közmunkások bekapcsolásával | | Idősek otthoni és közösségi életének könnyítése | |  | | A közmunkaprogram részvevő személyek bevonáséval házi segítségadás szervezése az önmagukat ellátni képtelen idősek részére | | Polgármester | | 2016.01.01 | | kihasználtsági adatok | | humán | |  |
| 2 | Technikai és informatikai leszakadás kezelése | | | Jelenleg az idősek nagy része számára ismeretlen a számítástechnika világa, így elszigetelődnek a külvilágtól a messze élő rokonoktól, ezen ismeretek elsajátítását szeretnék szorgalmazni. | | Idősek számítástechnikai ismereteinek bővítése | |  | | Olyan programok, képzések szervezése, ahol az idősek számára számítógép és internetes elérhetőség biztosítása mellet megfelelő számítástechnikai tudás megszerzése | | Képviselő-testület | | 2017.01.01 | | Részvevők száma | | humán és pénzügy | |  |
| 3 | Időskorúak elmagányosodásának megakadályozása | | | A településen az idős korúak kevés szerephez jutnak, számukra kevés olyan lehetőség létezik, ahol kapcsolatot teremthetnek, képességeiket, tudásukat és tapasztalataikat megoszthatnák akár kortársaikkal, akár a fiatalabb generációval. | | Rövidtávon olyan adatbázis létrehozása, mely pontosan tartalmazza az idős korúak, nyugdíjasok érdeklődési körét, melyhez középtávon igazítani lehetne a különböző közösségi terek, programok tevékenységeit. Hosszútávon a fenntarthatóság érdekében célszerű a programszervezők megfelelő anyagi és egyéb forrástámogatása, így olyan társadalmi "rendszer" építhető fel, ahol nem érzékelhető az elmagányosodás problémája. | |  | | Civil szervezetek, művelődési központ és könyvtár támogatása programszervezés terén. | | Polgármester, Képviselő-testület, civil szervezetek | | 2018.01.01 | | elszigetelt, magányos időskorú emberek számának mérése | | elsősorban pénzügyi és humán | | folyamatosan frissülő, az igényekhez igazodó programokkal megoldható |
| V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásának ösztönzése | | | Bár konkrét adatokkal nem rendelkezünk, mégis feltételezhető, hogy a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatottság hiányában inkább csak a szociális ellátások útján jutnak bevételhez, mely egyrészt megterheli a szociális "kasszát, másrészt a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét csorbítja (munkához való jog). | | Rövidtávon egy olyan adatgyűjtés-és kiértékelés szükséges, mely konkrétan rávilágít hogy hányan és milyen jellegű fogyatékkal élnek településünkön, mely alapján középtávú célként a foglalkoztatást közintézményekben történő elhelyezéssel lehetne ösztönözni. Hosszútávú cél (a közintézmények jó példáját követve) az egyéb vállalkozások ösztönzése fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazására. | |  | | Adatbázis létrehozása, mely alapján - akár rész, vagy táv - munkavégzés megvalósítása első lépésként a közintézményeknél, aztán az egyéb munkahelyeken. Fontos az egyéb vállalkozások ösztönző rendszerének helyi szintű kialakítása is. | | Polgármester, Munkaügyi Központ vezetője | | 2015.01.01 | | fogyatékkal élők foglalkoztatottságának mutatószáma | | technikai és pénzügyi | | megfelelő ösztönző rendszer kialakítása és lassú (több éven átívelő) kivezetése mellett fenntartható |
| 2 | Fogyatékkal élők közlekedési feltételeinek javítása | | | A fogyatékkal élő személyek helyben történő ellátása, foglalkoztatása nem minden esetben megoldott, a legközelebbi szakellátást Szigetszentmiklóson vagy éppen Budapesten érhetik el, így az oda történő eljutásukat könnyíteni meg jelen intézkedés | | Rövidtávú célként fogalmazódott meg az időszakos megoldásként alkalmazható helyi (önkormányzati) szinten történő gépjármű biztosítása ad-hoc jelleggel, mely megoldás alapján felmért igényekhez lehetne igazítani mind a kötött-pályás (vasúti), mind pedig az országúti tömegközlekedési (busz) eszközök rész-, illetve komplex akadálymentes fejlesztését. Mindezt középtávon - a személyszállítást megoldó vállalatokkal karöltve - eleinte minimum időszakos (pl 5-7 járatból legalább 1-2) akadálymentes kialakítással, majd ha igény van rá a teljes gépjárműpark komplex akadálymentesítésével kívánjuk megoldani. | |  | | pályázati források felkutatása, egyeztetés a kivitelezés megoldásának érdekében az illetékes vállalatokkal | | Polgármester, Képviselő-testület, közlekedési vállalatok vezetői | | 2018.12.31 | | géppark fejlesztési mutatók, ingázók száma | | pályázati - pénzügyi és technikai | | megfelelő pályázati források megléte esetén a fenntarthatóság megoldható |
| 3 | Fogyatékkal élő személyek elérésének elősegítése, a velük történő kétoldalú kommunikáció fejlesztése | | | Megfelelő akadálymentes hírcsatorna nélkül a fogyatékkal élők megszólítása, a velük történő kommunikáció nehézkes, félreértésekre adhat okot. | | Esősorban az önkormányzat, mint hatóság kommunikációjának fejlesztése a cél, majd közép- és hosszútávon ennek társadalmi kiszélesítése. | |  | | községi honlap akadálymentesítése, majd az egyéb vállalatok, civilé szervezetek ösztönzése. | | Polgármester, Képviselő-testület | | 2018.11.30 | | akadálymentes honlapok, kommunikációs eszközök számának növekedése | | pénzügyi és technikai | | amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll, úgy a technikai fenntarthatósága megoldható |

### 3. Megvalósítás

#### A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplővállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.

#### A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

#### Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

#### Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről ………………………….. felel.:

* Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
* Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
* Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
  + Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
  + Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
  + Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
  + Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

* a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
* a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
* az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen
* a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői

* felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
* Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
* Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
* Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Minden**,** az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

#### Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

### 4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Délegyháza község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

III. Ezt követően Délegyháza község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:

Dátum Aláírás

A Délegyháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás

**HEP elkészítési jegyzék[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÉV[[3]](#footnote-3) | HEP részei[[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | Aláírás[[5]](#footnote-5) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E |  |
|  | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E |  |
|  | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E |  |
|  | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E |  |
|  | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E |  |
|  | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E | R É T E |  |

1. Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció [↑](#footnote-ref-1)
2. Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum [↑](#footnote-ref-2)
3. A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket. [↑](#footnote-ref-3)
4. A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.

   **R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.** [↑](#footnote-ref-4)
5. Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. [↑](#footnote-ref-5)