ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Київської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

### комплексна Міська цільова програма

### "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки

### І. ПАСПОРТ

### КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

### «МОЛОДЬ ТА СПОРТ СТОЛИЦІ» НА 2022-2024 РОКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мета програми | Реалізація в місті Києві державної політики у сферах молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей | | | |
| 2. | Оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку міста Києва (іншими стратегічними документами), на досягнення яких спрямована програма | Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва.  Підвищення соціальної захищеності мешканців.  Просування здорового способу життя серед мешканців міста. | | | |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення проєкту програми | Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2021 року № 942 «Про підготовку проєкту комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки» | | | |
| 4. | Розробник програми | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | | |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | | |
| 6. | Співвиконавці програми | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр», комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс», Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна», комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий табір «Зачарована долина» Шевченківського району м. Києва», комунальне підприємство "Спортивний комплекс "Старт", Київський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», комунальне підприємство «Київський Іподром», Київська міська організація Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак», громадська організація «Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України», громадська організація «Київське міське фізкультурно-спортивне товариство «Україна», громадська організація «Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України», громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості міста Києва, Київський міський центр соціальних служб, Об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації, Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України. | | | |
| 7. | Строки реалізації програми | 2022-2024 роки | | | |
| 8. | Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | Всього  (тис. грн) | у тому числі за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Всього | **3 566 845,3** | **1 110 320,4** | **1 189 085,9** | **1 267 439,0** |
| у тому числі за джерелами: |  |  |  |  |
| державний бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджет міста Києва | **3 402 699,6** | **1 058 405,3** | **1 134 419,3** | **1 209 875,0** |
| інші джерела | **164 145,7** | **51 915,1** | **54 666,6** | **57 564,0** |
| У тому числі по  підпрограмах: |  |  |  |  |
| 8.1. | **Підпрограма 1:**  ***Міська цільова програма підтримки молоді на 2022-2024 роки***  **Всього, тис. грн.** | **262 974,2** | **83 343,5** | **87 583,2** | **92 047,5** |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет міста Києва | 262 951,1 | 83 336,2 | 87 575,5 | 92 039,4 |
| інші джерела | 23,1 | 7,3 | 7,7 | 8,1 |
| 8.2. | **Підпрограма 2:**  ***Міська цільова програма «Київ спортивний» на 2022-2024 роки***  **Всього, тис. грн.** | **2 663 825,5** | **843 494,3** | **886 590,9** | **933 740,3** |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет міста Києва | 2 579 146,6 | 816 712,5 | 858 389,7 | 904 044,4 |
| інші джерела | 84 678,9 | 26 781,8 | 28 201,2 | 29 695,9 |
| 8.3. | **Підпрограма 3:**  ***Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022 – 2024 роки***  **Всього, тис. грн.** | **640 045,6** | **183 482,6** | **214 911,8** | **241 651,2** |
|  | державний бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет міста Києва | 560 601,9 | 158 356,6 | 188 454,1 | 213 791,2 |
|  | інші джерела | 79 443,7 | 25 126,0 | 26 457,7 | 1. 860,0 |

### ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

### Місто Київ є освітнім, науковим, політичним, культурним, спортивним та економічним центром України, вітчизняним містом-лідером за кількістю народжених, часткою молоді та студентів у загальній чисельності населення, внутрішніх мігрантів. За даними Головного управління статистики у місті Києві станом на 01 грудня 2020 року чисельність постійного населення міста Києва становила 2967,4тис. осіб, з них близько 800,8 тис. осіб – молодь віком 14–35 років, що становить 30,0%, в тому числі 10 % особи з інвалідністю.

### Зважаючи на високий, відносно інших міст і регіонів держави, рівень соціально-економічного розвитку, а також особливий статус міста Києва та його суттєве значення для побудови процвітаючої України, у місті необхідно формувати й впроваджувати активну політику щодо інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, у тому числі осіб з інвалідністю, реалізації її освітнього й творчого потенціалу.

На сьогодні важливим пріоритетом у формуванні ціннісного ставлення особистості до українського народу, держави, нації є національно-патріотичне виховання молоді, яке сприятиме формуванню національної свідомості, ідентичності, громадянської позиції, толерантного ставлення до інших народів та культур, готовності до захисту незалежності та територіальної цілісності держави.

### Також необхідно створювати сприятливі умови для занять фізичною культурою і спортом усіх верств населення, у тому числі осіб з інвалідністю, та зміцнення здоров'я громадян, відповідно до секторів 1.3. «Ринок праці», 2.3. «Соціальна підтримка та допомога» 2.4. «Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя», визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженою рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886) (далі – Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року).

### Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

### Спрямування турботи міської влади на організацію відпочинку та оздоровлення дітей, на покращення їх здоров’я є необхідною умовою для забезпечення людського потенціалу, адже здорові діти мають набагато кращі шанси прожити здорове продуктивне життя, бути корисними для громадянського суспільства.

Комплексна міська цільова програма «Молодь та спорт столиці» на 2022 – 2024 роки (далі - Комплексна програма) розроблена на основі принципів:

відкритості – розробка і реалізація міської політики щодо молоді та спорту здійснюються прозоро, прогнозовано, передбачувано та із створенням умов для діалогу міської влади з усіма зацікавленими сторонами щодо питань молоді і спорту;

реалістичності – враховуються можливості і здатність міської влади реалізувати визначені в Комплексній програмі заходи;

інновацій – забезпечуються новизна і нестандартність підходів до вирішення проблем молоді і спорту в місті, відповідне використання передового вітчизняного й міжнародного досвіду;

паритетності – визнається рівноправність державних, муніципальних і громадських структур у процесі розробки й реалізації Комплексної програми;

гендерної рівності – Комплексна програма гарантує надання на умовах справедливості та взаємної поваги рівних прав жінкам та чоловікам у доступі до усіх заходів;

співробітництва – Комплексна програма формується й реалізується згідно з узгодженими цілями, пріоритетами, завданнями, заходами і діями причетних до неї сторін;

пріоритетності – зосередженість заходів Комплексної програми на ключових, найбільш значущих напрямах роботи з молоддю та в сфері спорту;

оцінки результатів реалізації Комплексної програми.

Комплексна програма розроблена з урахуванням положень таких нормативно-правових актів:

Конституції України;

законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про оздоровлення та відпочинок дітей» «Про основні засади молодіжної політики»,;

указів Президента України від 18 травня 2019 року № 286 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», від 23 серпня 2020 року № 342/2020 «Питання розвитку національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни», від 17 грудня 2020 року № 574/2020 «Про започаткування соціального проекту «Активні парки − локації здорової України»;

постанов Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення», від 05 листопада 2008 року № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», від 28 квітня 2009 року № 425 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку» [(зі змінами)](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-2009-%D0%BF), від 28 квітня 2009 року № 426 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій», від 17 липня 2009 року № 734 «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету», від 8 грудня 2010 року №1115 «Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту», від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», від 09 грудня 2015 року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України», від 01 березня 2017 року № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року», від05 серпня 2020 року№ 695«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки»; від 28 жовтня 2020 року № 1005 «Деякі питання організації роботи Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю», від 04 листопада 2020 року №1089 «Про затвердження Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року»;

наказів Міністерства молоді та спорту України від 17 липня 2015 року №2581 «Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2015 року за № 936/27381, від 09 лютого 2018 року № 617 «Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716;

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 р. № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»;

рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060   
«Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» (у редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 724/2886).

### ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Головною метою Комплексної програми є реалізація в місті Києві державної політики у сферах молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, а саме:

формування і реалізація потенціалу молоді задля її всебічної самореалізації, успіху в інтересах сталого розвитку і конкурентоспроможності міста Києва, національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

пропаганди здорового способу життя, створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, збільшення кількості громадян, які регулярно займаються руховою активністю, забезпечення підготовки, участі збірної команди міста Києва в змаганнях;

реалізації права дітей на оздоровлення та відпочинок, створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей міста Києва, створення безпечних умов перебування, охорони здоров’я і життя дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

1. **ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ**

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

призначення премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва;

проведення міського конкурсу «Молода людина року»;

проведення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших умінь поза системою освіти;

реалізація заходів щодо підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, сприяння статевому вихованню, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, захворювань;

проведення заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, що працюють з дітьми та молоддю, шляхом делегування, на конкурсній основі, соціального замовлення на здійснення окремих проєктів для дітей та молоді;

організація дозвілля молоді за місцем проживання шляхом проведення гуртків, ігор, вечорів відпочинку, спортивних заходів тощо;

впровадження системи профорієнтації і розширення інформаційного поля стосовно існуючих професій та попиту на них;

створення консультативно-дорадчих органів з числа молоді, організації спільної розробки пропозицій та проєктів рішень щодо програм та заходів з питань молоді;

визначення та задоволення потреб закладів фізичної культури та спорту у кваліфікованих кадрах, підвищення рівня їх професіоналізму, подолання гендерних розривів;

участь у міських та всеукраїнських заходах;

формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту, у тому числі шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами щодо переваг рухової активності, медіа-освіти з питань використання рухової активності тощо;

удосконалення системи розвитку дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту, модернізації в навчальних закладах (від дошкільних до вищих) систем фізичного виховання, спрямованих на формування й практичне застосування валеологічних компетентностей;

визначення та задоволення фізкультурно-оздоровчих та спортивних потреб населення міста Києва, сприяння у відкритті нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, філіалів, спортивних клубів;

розвиток інфраструктури та впровадження ефективних механізмів менеджменту діяльності закладів фізичної культури та спорту;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У кожній підпрограмі визначені конкретні шляхи і засоби розв’язання проблем.

Фінансування заходів Комплексної програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів бюджету міста Києва, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатковими джерелами фінансування закладів фізичної культури і спорту будуть надходження від організації та проведення фізкультурно-спортивних та спортивно-видовищних заходів, реалізації абонементів на їх відвідування; надання спортивних споруд для проведення спортивно-видовищних заходів, занять фізичною культурою і спортом; надання послуг з прокату спортивного спорядження, обладнання та інвентарю, та інших платних послуг, які можуть надаватись закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Комплексної програми наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Комплексної програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми | Всього,  (тис. грн) | у тому числі за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Всього | 3 566 845,3 | 1 110 320,4 | 1 189 085,9 | 1 267 439,0 |
| у тому числі за джерелами: |  |  |  |  |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет міста Києва | 3 402 699,6 | 1 058 405,3 | 1 134 419,3 | 1 209 875,0 |
| інші джерела | 164 145,7 | 51 915,1 | 54 666,6 | 57 564,0 |

Комплексна програма складається з трьох підпрограм, заходи і завдання яких взаємопов’язані між собою:

підпрограма 1 – Міська цільова програма підтримки молоді на 2022-2024 роки;

підпрограма 2 – Міська цільова програма «Київ спортивний» на 2022-2024 роки;

підпрограма 3 – Міська цільова програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2024 роки.

Реалізація Комплексної програми передбачається протягом 2022-2024 років.

1. **АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ**

Реалізація заходів Комплексної програми враховує забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю. При реалізації заходів відсутні обмеження чи привілеї за ознакою статі та створюються умови для збалансованого представництва обох статей (жінок і чоловіків, на рівні не менше 40% тієї чи іншої статі) та осіб з інвалідністю (не менше 10%).

Всі категорії жінок та чоловіків, осіб з інвалідністю мають рівні права на користування спортивною інфраструктурою міста, відвідування спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, участі у спортивних змаганнях та фізкультурно-оздоровчих, масових, молодіжних заходах тощо. Відсутні обмеження чи привілеї за ознакою статі при реалізації заходів Комплексної програми, спрямованих на залучення киян до систематичних занять спортом, всебічний гармонійний та фізичний розвиток, розвиток олімпійського руху.

Цільовою групою Комплексної програми є мешканці міста Києва всіх вікових груп, у тому числі осіб з інвалідністю, з урахуванням рівного доступу до отримання послуг.

**VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ**

Перелік завдань і заходів Комплексної програми, результативні показники наведені в додатку до Комплексної програми.

### ПІДПРОГРАМА 1

**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ МОЛОДІ**

**НА 2022 – 2024 РОКИ**

**І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА 1**

Міська цільова програма підтримки молоді на 2022-2024 роки (далі – Підпрограма 1) базується на необхідності самореалізації та розвитку потенціалу молоді у місті Києві, у тому числі осіб з інвалідністю, її участі та інтеграції у суспільне життя, що розвиватиме їх національну свідомість на основі суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень їх громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільного життя.

Підпрограма 1 ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку столичної молоді, результатів виконання попередніх програм, а також враховує програмні вимоги і перспективи, визначені Європейською хартією про участь молоді у громадському житті на місцевому та регіональному рівні, ухваленою Конгресом місцевих та регіональних влад Європи 21 травня 2003 року, [планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n10), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, [Концепцією розвитку громадянської освіти в Україні](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#n10), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 710, документами Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Ради Європи, що регламентують засади розвитку молодіжної політики.

У місті Києві існує позитивний досвід вирішення актуальних питань молоді. Так, впроваджено інструменти щодо участі молоді у процесах ухвалення рішень, реалізації молодіжної політики на місцевому рівні; започатковано численні програми, конкурси і проєкти для самореалізації та сталого розвитку молоді, зокрема виконується програма «Молодіжний працівник», успішно функціонує молодіжний центр, здійснюється фінансова підтримка проектів молодіжних та дитячих громадських організацій.

Згідно із Законом України «Про основні засади молодіжної політики» молоддю, молодими особами вважаються особи віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її проблеми, до яких належать: стан здоров’я, освіта, вибір професії та працевлаштування, спілкування з дорослими й однолітками тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя.

У місті Києві станом на 1 січня 2020 року проживало близько 800,8 тис. молодих людей у тому числі жінок – 403,5 тис. осіб, чоловіків – 397,3 тис. осіб, що становить 30% усього населення столиці, з них 22,3 тис. осіб з інвалідністю. Щороку в столиці фіксується приріст молодіжного контингенту (переважно за рахунок осіб віком 25-34 років) на загальному фоні зменшення чисельності молоді в інших регіонах України. Місто Київ приваблює молодь життєвими перспективами та можливостями трудової реалізації.

Молодіжна політика столиці значною мірою реалізується через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

За освітньою приналежністю 341,3 тис. осіб є студентами вищих навчальних закладів, 312,2 – учні закладів загальної середньої освіти, 12,2 – учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Станом на 1 січня 2020 року в місті Києві налічувалося 440,2 тис. штатних молодих працівників у віці 15-35 років.

Визначення майбутньої професії**,** яка б відповідала здібностям та бажанням молоді є одним із проблемних питань учнівської молоді. З профорієнтаційною метою в місті на базі комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» (далі – Київський молодіжний центр) проводиться низка заходів (профорієнтаційні консультації, виставки вакансій, зустрічі з роботодавцями, семінари, тощо).

Водночас станом на кінець 2020 року у місті Києві налічується 31,7 тис. молоді віком до 35 років, яка офіційно має статус безробітних, що становить 4% від загальної чисельності столичної молоді. З одного боку такий низький показник свідчить про можливості міста щодо працевлаштування, а з другого – про незадоволеність значної кількості молодих людей умовами працевлаштування. Значна частка осіб цього віку ще навчається у закладах вищої або професійної освіти, а також вперше працевлаштовується і практично немає досвіду роботи та професійних навичок. Крім того, має місце відсутність у молоді бажання працевлаштовуватися, що відносить їх до групи ризику. Це, в свою чергу, пов’язано з міграційним рухом молоді: у 2020 році кількість молоді вибулої зі столиці становить 43,2 тис. осіб, у порівнянні з 2018 роком даний показник збільшився на 2,5 тис. осіб. Якщо говорити про наслідки виїзду молоді за кордон, то, в першу чергу, мова йде про зміну чисельності і структури населення та робочої сили, дефіцит працівників у деяких галузях (фізичних, математичних, хімічних наук, ІТ-сфери, медичні працівники, газозварювальники, токарі, слюсарі високого розряду, тощо), недостатній соціальний і правовий захист трудових мігрантів та ризики щодо їхнього страхового (пенсійного) забезпечення, негативний вплив на сімейні стосунки, виховання дітей і рівень народжуваності. Виїзд молоді сприяє «старінню» населення, а також зменшує кількість громадян з високим рівнем освіти та кваліфікації. Саме тому необхідно формувати особливі організаційні та інформаційні умови для молоді, які передбачатимуть проведення профорієнтаційних заходів, інформування про діючі програми з Українською академією лідерства, проєктом USAID, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Центром «РозвитокКСВ», громадською організацією «ГлобалОфіс» та Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC), надання консультаційних і профорієнтаційних послуг, сприяння в працевлаштуванні молодих громадян, у тому числі шляхом організації власної підприємницької діяльності.

Насторожують і показники молодіжної злочинності та девіантної поведінки. За даними Головного управління Національної поліції у місті Києві в 2020 році розслідувано близько 3868 кримінальних правопорушень вчинених молодими людьми, у тому числі 90 – неповнолітніми та малолітніми особами, з них 16 особливо тяжких і тяжких, 3 умисні тяжкі тілесні ушкодження, 2 тяжкі тілесні ушкодження зі смертельним наслідком, 47 крадіжок, 15 грабежів, 2 розбійних напади, 5 хуліганств та 2 шахрайства.

Також сучасна молодь піддається під згубний вплив негативних явищ, проявів расової дискримінації тощо. Так за минулий рік до адміністративної відповідальності притягнуто 1225 неповнолітніх, з яких 176 – за паління в публічних місцях, 63 – за вживання спиртних напоїв та 23 – за вчинення дрібного хуліганства. Притягнуто до відповідальності 8 осіб за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння та 144 – за порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.

Ці чинники формують негативне соціальне і зокрема молодіжне середовище. Отже, міська влада має допомогти адекватно зорієнтуватися молодим людям у такому середовищі та не дозволити стати на шлях злочинності. Відтак існує нагальна потреба в проведенні інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопаління, вживанню алкоголю та наркотиків тощо.

Також слід проводити роботу щодо збереження та поліпшення фізичного і психічного здоров'я молоді. На сьогодні смертність молодих людей в Україні та в місті Києві, зокрема віком 15-29 років значно вища, ніж у країнах ЄС. Частка шкільної молоді, яка визнається лікарями здоровою (тобто такою, у якої відсутні хронічні захворювання і вади розвитку), коливається у межах від 9 % до 45 %. Тобто здоровими можна визнати менше половини загальної кількості школярів. Залишається високий рівень побутового, вуличного, шкільного та спортивного травматизму. В 2019 році значна кількість дітей (22%) отримали важкі травми: переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, внутрішньочерепні травми та переломи кінцівок. У 2019 році несумісні з життям травми призвели до смерті 43 дітей. На стаціонарному лікуванні перебувало 4998 дітей з приводу травм різного характеру та важкості, у тому числі з опіками – 686 дітей, з них 70% – діти до 5 років. Від опіків у 2019 році померла 1 дитина. Найбільшу занепокоєність викликають негативні прояви поведінки молоді, які суттєво впливають на стан її здоров’я. Молодь, проводячи більшу частину свого дня в Інтернеті, схильна до кібер-злочинів, кібер-залякування та грає в насильницькі відеоігри, що призводить до розладів уваги, втрати пам’яті, низького рівня самоконтролю, когнітивних порушень, пригніченості і депресії, яка доволі часто закінчується трагедією. Небезпеку скоєння самогубств підвищують за думкою експертів наслідки пандемії коронавірусної хвороби: ізоляція, страхи, економічні ризики, зростання обсягів споживання алкоголю й наркотиків. Відомо, що вікові кризи та пов'язані з ними емоційні стани молоді стають причиною різних форм девіантної поведінки: агресії, суїцидальної поведінки, зловживання речовинами, що викликають стани зміненої психічної діяльності та ін. Так, у місті Києві від навмисного самоушкодження загинуло в 2019 році 44 молодих особи, з них 2 – малолітні та 7 – неповнолітні. Також у місті Києві лікарі зафіксували за 2020 рік 60 самогубств, вчинених неповнолітніми, станом на І квартал 2021 року зафіксовано 25 таких випадків на хвилі викриття суїцидальних груп, таких як «Синій кит», «Тихий дім», «Розбуди мене о 4:20», «Червона сова», «Момо».

У місті Києві щорічно здійснюється певна роз'яснювальна робота серед дітей та молоді з питань здоров'я, у тому числі репродуктивного здоров'я сім'ї, проводяться заходи, направлені на пропаганду та формування здорового способу життя в молодіжному середовищі, формування ціннісних смислів життя, проводяться заходи, направлені на залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом. З метою зменшення рівня захворювань серед молоді, збереження та поліпшення рівня її здоров'я, слід збільшувати кількість і різноманіття відповідних інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, соціальної реклами.

Потребує удосконалення інституційне забезпечення молодіжної політики та між інституційна взаємодія у розв'язанні проблем молоді.

На сьогодні в місті Києві зареєстровано майже 300 молодіжних організацій різноманітних напрямів діяльності та місцеві організації майже всіх політичних партій, серед яких багато молодих політиків, а також управлінців. Для забезпечення спільної цілеспрямованої діяльності усіх інституцій необхідно постійно здійснювати відповідну організаційно-координаційну роботу, проводити заходи, ініціювати проєкти тощо.

Разом з Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) особливу роль у процесі налагодження міжсекторної та міжінституційної співпраці відіграє Київський молодіжний центр, який крім активної взаємодії зі студентськими організаціями та громадськими об'єднаннями, надає різноманітну допомогу молоді, у тому числі з питань тимчасового та повного працевлаштування, профорієнтації молоді, підтримки підприємницьких та громадських ініціатив молодих людей.

Варто відзначити важливість співпраці міської влади з молодіжними громадськими організаціями. З метою підтримки ініціатив молодіжних та дитячих громадських організацій в різних регіонах та країнах традиційно надається на конкурсних засадах фінансування проєктів цих організацій. В Києві з 2001 року проводиться Міський конкурс з визначення проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва.

Особливу увагу слід приділити розвитку неформальної освіти в місті Києві, яка широко використовується в Європі і передбачає навчання впродовж усього життя. Альтернативою в цьому напрямі стає самонавчання, семінари, тренінги, практики, які відповідають потребі сьогодення та є гнучкими й досить цікавими для молоді. Неформальна освіта розуміється як «будь-яка організована поза формальною освітою освітня діяльність, що доповнює формальну освіту, забезпечує засвоєння тих вмінь і навичок, що необхідні для соціально та економічно активного громадянина». Завданням київської влади в цьому контексті є створення сприятливих умов для формування мотивації у молоді та використання цього підходу задля щасливого майбутнього та процвітання Києва.

У 9 районах міста Києва функціонують 154клуби за місцем проживання, які щомісяця відвідують понад 21,1 тис. дітей та молоді.

Клуби за місцем проживання міста Києва працюють за трьома напрямами:

1. фізкультурно-спортивний – 79 закладів;
2. художньо-естетичний – 60 закладів;
3. різнопрофільний – 15 заклади.

З метою розширення спектра послуг у сфері дитячого навчання та організації дозвілля молоді, їх доступності, більш ефективного використання навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів необхідно впорядкувати діяльність всіх дитячо-юнацьких, молодіжних, фізкультурно-оздоровчих клубів за місцем проживання міста Києва.

Впорядкування роботи клубів за місцем проживання допоможе сформувати у дітей та молоді столиці усвідомлення необхідності збереження особистого здоров'я, сприятиме вихованню патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв і традицій, утвердженню ролі та статусу молоді в суспільстві та підвищить авторитет міської влади серед зазначеної цільової аудиторії.

Крім цього, події в Україні останніх років змусили гостро поставити питання впровадження активної політики щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Відповідно до даних загальнонаціонального дослідження проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 21 січня 2020 року основними складовими патріотизму українці вважають передовсім любов до своєї країни (80%), готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю (64%), виховання у дітей любові та поваги до своєї країни (58%), дотримання усіх законів країни (56%), знання історії своєї країни, її культури (51%), чесне виконання своїх обов’язків (36%), спілкування державною мовою (35%), сплату належних податків (30%), участь у громадському житті (28%), повагу до влади (26%), а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі (21%). У тому, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, згодні 81% громадян (55% – «безумовно» і ще 26% – «скоріше, так»).

Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність здійснення системних та узгоджених дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо реалізації єдиної політики у сфері національно-патріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального виховання у місті Києві, формування української ідентичності, що сприятиме єдності та консолідації українського суспільства.

Важливим індикатором патріотизму є готовність до захисту держави. Дуже важливо, щоб молоді люди не тільки пишалися своєю країною, але й уміли і були готові захищати національні здобутки. Захист України – конкретний приклад готовності відстоювати, захищати, розвивати державу, запобігати загрозі. Результати соціологічних досліджень свідчать, що чим більшою є необхідність залучення молодіжного ресурсу до захисту України, тим меншою є готовність самої молоді до цього.

Патріотичне виховання молоді сьогодні є одним з найголовніших пріоритетів гуманітарної політики в Україні, важливою складовою національної безпеки України.

Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності є одним з найбільш важливих шляхів формування історичної пам’яті. Сучасна молодь повинна бути тією рушійною силою, яка здатна змінити майбутнє країни на краще. Саме тому необхідно якнайбільше уваги приділити національно-патріотичному вихованню молодих людей, їх національної свідомості, ідентичності, формуванню громадянської позиції.

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання, потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінностей, існує неоднозначне ставлення населення до багатьох подій минулого та сучасності. У місті Києві проживають вихідці із регіонів України, та представники понад 130 різних національностей. Тож важливо об’єднати всіх мешканців навколо спільної ідеї розбудови держави, як спільної справи.

Основні проблемні питання, на вирішення яких спрямована Програма 1 підтримки молоді:

низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

низький рівень залучення молоді до неформальної освіти;

незадовільний стан здоров'я молодих киян та недостатній рівень в залученні молоді до здорового способу життя;

недостатня координація спільної діяльності органів студентського самоврядування та громадських молодіжних організацій з органами міської влади;

низький рівень обізнаності молоді з питань подружнього життя, гендерної культури, культури відповідального батьківства;

недостатня участь молоді в міському управлінні та громадських проєктах для відчутних соціально-економічних змін у місті;

незадовільне інституційне забезпечення молодіжної політики;

збереження та впорядкування роботи клубів за місцем проживання;

низький рівень національно-патріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального виховання;

наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, окремих громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і майбутнє нації;

низький рівень популяризації української мови;

наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України;

мала частка осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та незалежності України;

недостатня кількість кадрового потенціалу у сфері національно-патріотичного виховання;

пасивність дітей та молоді, а також незацікавленість батьків сферою національно-патріотичного виховання;

низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання;

недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання та їх слабка інституційна спроможність.

Зважаючи на психологічні та соціально-поведінкові характеристики молодих людей, наявність значної їх кількості в місті Києві існує необхідність впровадження системної міської молодіжної політики в усіх сферах її життєдіяльності – від проведення окремих заходів до організації постійної підтримки та надання послуг молоді.

Налагодження комплексної системної і цілеспрямованої діяльності київської міської влади, громадськості, сім’ї, освітніх закладів й інших соціальних інститутів, сприятиме формуванню у молодого покоління високої патріотичної свідомості, утвердження гуманістичної моральності, як базової основи громадянського суспільства.

**ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПІДПРОГРАМИ 1**

Головною метою Підпрограми 1 підтримки молоді є формування і реалізація потенціалу молоді задля її всебічної самореалізації, успіху в інтересах сталого розвитку і конкурентоспроможності міста Києва, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

**ІІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ 1**

Досягнення вказаної мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу і молодіжної громадськості, а також громади міста, концентрації та інтеграції їх ресурсів для здійснення цілої низки заходів щодо:

забезпечення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення, підтримка творчих ініціатив молоді та їх активності у різних сферах життєдіяльності столиці;

призначення премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва;

проведення міського конкурсу «Молода людина року»;

здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та іншій компетентності поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

проведення заходів, спрямованих на розвиток вуличних культур;

реалізація заходів щодо популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я спорту серед молоді, сприяння статевому вихованню, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя, попередження негативних явищ;

реалізація заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

організація дозвілля молоді за місцем проживання шляхом проведення гуртків, ігор, вечорів відпочинку, спортивних заходів тощо;

сприяння зайнятості та самозайнятості молоді шляхом впровадження системи профорієнтації і розширення інформаційного поля стосовно існуючих професій та попиту на них;

сприяння розвитку молодіжного підприємництва;

надання фінансової та організаційної підтримки інститутам громадянського суспільства, що працюють з молоддю, шляхом делегування громадським організаціям на конкурсній основі соціального замовлення на здійснення окремих значущих для молоді проєктів;

залучення молоді до формування та реалізації державної та міської молодіжної політики шляхом створення консультативно-дорадчих органів з числа молоді, організації спільної розробки пропозицій та проєктів рішень стосовно програм та заходів з питань молоді тощо.

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Підпрограми 1 наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Підпрограми 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Підпрограми 1 | Всього, (тис. грн) | у тому числі за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Всього | 262 974,2 | 83 343,5 | 87 583,2 | 92 047,5 |
| у тому числі за джерелами: | - | - | - | - |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет міста Києва | 262 951,1 | 83 336,2 | 87 575,5 | 92 039,4 |
| інші джерела | 23,1 | 7,3 | 7,7 | 8,1 |

Реалізація Підпрограми 1 передбачається протягом 2022 – 2024 років.

**IV. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ 1 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ**

Реалізація заходів, передбачених Підпрограмою 1, враховує забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю, з числа молоді. При реалізації заходів відсутні обмеження чи привілеї за ознакою статі та створюються умови для збалансованого представництва обох статей (жінок і чоловіків, на рівні не менше 40% тієї чи іншої статі) та осіб з інвалідністю (не менше 10 %).

Проведення в місті Києві заходів з питань молодіжної політики (акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, вишколів, наметових таборів, походів, зборів-походів, військово-спортивних ігор, змагань та інших заходів) відповідно до Календарного плану реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді здійснюється для всіх категорій жінок та чоловіків, осіб з інвалідністю безкоштовно, що дозволить покращити їх соціально-економічне становище.

**V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ 1, РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРОГРАМИ 1**

Оперативні цілі, завдання і заходи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає Підпрограма 1, джерела їх фінансування наведені у додатку до Комплексної програми.

### ПІДПРОГРАМА 2

### МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «КИЇВ СПОРТИВНИЙ»

### НА 2022-2024 РОКИ

**І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА 2**

Підпрограма 2 базується на реалізації заходів розвитку фізичної культури і спорту, створення сучасної матеріально-технічної бази для підготовки спортивного резерву до складу збірних команд міста Києва та України з різних видів спорту, створення сучасних спортивних комплексів, розвитку дитячого спорту, розвитку спортивної інфраструктури, в тому числі роботи по влаштуванню багатофункціональних критих спортивних комплексів, відкритих спортивних і тренажерних майданчиків, велосипедних доріжок як важливого компоненту системи мобільності, які направлені на забезпечення здорового способу життя всіх верств населення.

Згідно зі статистичними даними станом на 01 січня 2021 року всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи займається 284242 особи (що на 17585 осіб менше ніж у 2019 році). Зменшення кількості осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності, відбулось у зв’язку зі зменшенням посад інструкторів з фізичного виховання та спорту на підприємствах, організаціях та клубах за місцем проживання населення, також продовжується закриття кафедр фізичного виховання у вищих навчальних закладах міста.

Станом на 01 січня 2021 року у сфері фізична культура і спорт міста Києва працює 5928 штатних працівника, з них 2452 – працівники фізичної культури навчальних закладів, 470 – інструктори з фізичної культури дошкільних навчальних закладів, 1466 – вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 66 – керівники і викладачі професійно-технічних навчальних закладів, 426 – методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної культури, 434 – працівники спортивних споруд. Очевидно, що така чисельність є недостатньою для суттєвих змін рухової активності в місті Києві.

Відомо, що фізична пасивність негативно впливає на продуктивність праці, стан здоров'я, якість й тривалість життя (за даними офіційної статистики сьогодні тривалість життя становить 71,5 років, зокрема 66,5 років серед чоловіків та 76,3 серед жінок. Для порівняння мешканці країн Євросоюзу живуть у середньому 78,5 років. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я саме низька фізична активність є одним з основних факторів ризику смертності. Отже, вкрай необхідно проводити з**а**ходи, які б мотивували населення до занять фізичною культурою та спортом.

Станом на 01 січня 2021 року розвиток дитячо-юнацького спорту в місті Києві забезпечують 92 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких займаються 34446 вихованців, що становить 10,4% від загальної чисельності дітей шкільного віку, в тому числі 9812 дівчат. Це свідчить про потребу подальшого розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та забезпечення гендерної рівності.

Інформацію щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Києва


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фізкультурно-спортивні товариства, відомство | **Всього шкіл** | ДЮСШ | СДЮШОР | Кількість вихованців | Кількість тренерів | | |
| Всього | Штатних | % |
| Дитячо-юнацькі спортивні школи комунальної власності територіальної громади міста Києва | 78 | 70 | 8 | 31 421 | 1 657 | 1 062 | 62,3% |
| Фізкультурно-спортивне товариство «Україна» | 3 | 2 | 1 | 591 | 38 | 34 | 89,5% |
| Об’єднання профспілок, організації профспілок в  м. Києві «Київська міська рада профспілок» | 5 | 5 | 0 | 1077 | 87 | 59 | 67,8% |
| Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак» | 4 | 4 | - | 1057 | 55 | 37 | 67,3% |
| Управління Південно-Західної залізниці | 1 | - | 1 | 44 | 4 | 3 | 75% |
| Приватні дитячо-юнацькі спортивні школи | 1 | 1 | - | 256 | 14 | 11 | 78,6% |
| **ВСЬОГО** | 92 | 82 | 10 | 34 446 | 1835 | 1192 | 65,0% |

Згідно з статистичними даними Міністерства соціальної політики України на 01 січня 2020 року в місті Києві налічується 160755 осіб з інвалідністю.

Особливо важливим завданням є створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом для осіб з інвалідністю, що забезпечить їх реабілітацію та адаптацію у суспільстві, покращенню фізичного та психологічного стану, підвищенню рухової активності, оздоровленню, позитивної мотивації тощо. Для залучення осіб з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом проводяться масові змагання під гаслом «Повір у себе», в яких беруть участь сотні осіб з інвалідністю.

З метою залучення до фізкультурно-оздоровчої реабілітації осіб з інвалідністю необхідно створювати належні умови для доступу на спортивні споруди міста Києва, забезпечувати врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень (згідно з даними щорічної статистичної звітності за 2020 рік у місті Києві налічується 730 спортивних споруд, які пристосовані для занять осіб з інвалідністю, що складає 16% загальної кількості спортивних споруд в місті Києві, порівняно з 2019 роком кількість збільшилась на 40 одиниць).

Визначальною для розвитку фізичної культури і спорту є наявна спортивна інфраструктура**,** збереження та розбудова якої є одним з пріоритетних напрямків міської політики у сфері фізичної культури і спорту (мал. 1).



мал.1 Розвиток спортивної інфраструктури в місті Києві

Згідно з даними щорічної статистичної звітності станом на 01 січня 2021 року вмісті Києві всього налічується 4547 спортивних споруд, у тому числі:

стадіони з трибунами на 1500 місць і більше – 29;

легкоатлетичні манежі – 2;

площинні спортивні споруди, усього – 2535;

тенісні корти – 197;

футбольні поля – 165;

інші майданчики – 1755;

плавальні басейни – 70;

споруди із штучним льодом – 9;

стрілецькі тири криті і напівкриті (на дистанцію не менше 25 м) –221;

велотрек – 1;

лижні бази – 5;

інші.

Незважаючи на наявну спортивну інфраструктуру міста Києва, її доступність, різноманіття, одним з найважливіших питань, що потребують вирішення, є покращення її матеріально-технічного стану та якості. Так, відсутність у комунальній власності територіальної громади міста Києва сучасних льодових арен, басейнів, залів для гімнастики спортивної та художньої, ігрових залів призводить до вимушеної значної трати бюджетних коштів на орендну плату за використання спортивних споруд.

З метою створення сучасної спортивної інфраструктури міста Києва протягом 2022-2024років заплановано провести реконструкцію та будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів, багатофункціональних спортивних комплексів, стадіонів, басейнів, спортивних майданчиків та здійснити модернізацію існуючої спортивної інфраструктури, реалізацію інвестиційних проєктів по будівництву спортивних об'єктів, ремонти існуючої спортивної інфраструктури.

Подальший розвиток фізичної культури і спорту в місті Києві потребує першочергового вирішення таких нагальних питань, як:

мотивація до занять фізичною культурою та спортом, особливо дітей, молоді та людей з інвалідністю;

розвиток і модернізація мережі спортивної інфраструктури, забезпечення її належного утримання;

розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту, спорту вищих досягнень;

забезпечення підвищення кваліфікації тренерів-викладачів та фахівців у сфері фізична культура і спорт;

забезпечення гендерної доступності занять фізичною культурою та спортом.

**ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПІДПРОГРАМИ 2**

Головною метою є створення сучасних умов для забезпечення всебічного гармонійного та фізичного розвитку людини, розвитку олімпійського руху, проведення фізкультурно-оздоровчих та масових заходів, що сприятиме залученню киян до систематичних занять спортом та позитивному іміджу міста, як європейської столиці.

**ІІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ 2**

Досягнення мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу і фізкультурно-спортивної громадськості, а також громади міста, концентрації та інтеграції їх ресурсів для здійснення цілої низки заходів щодо:

формування управління діяльністю у сфері фізична культура і спорт у місті відповідно до вимог європейської практики;

дотримання законодавства у сфері фізична культура та спорт;

забезпечення збереження, розвитку та різноманіття фізкультурно-спортивної мережі міста Києва;

удосконалення міського планування в частині створення місць для активного відпочинку (зокрема спортивних зон у парках), облаштування безпечних велосипедних і пішохідних доріжок тощо;

встановлення тимчасових спортивних споруд та відкриття пунктів прокату спортивного інвентарю з метою розширення можливостей самостійних занять фізичною культурою і спортом поруч з місцями активного відпочинку громадян;

формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту, у тому числі шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами щодо переваг рухової активності, медіа-освіти з питань використання рухової активності тощо;

удосконалення системи розвитку дитячого, дитячого-юнацького та резервного спорту, модернізації в навчальних закладах (від дошкільних до вищих) систем фізичного виховання, спрямованих на формування й практичне застосування валеологічних компетентностей;

надання на конкурсних засадах фінансової підтримки організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості за рахунок бюджету міста Києва;

підготовки спортивного резерву, упорядкування мережі та підвищення якості роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

впровадження нових методів тренування та поліпшення якості навчально-тренувального процесу;

розвиток нових видів спорту;

забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності та підтримка занять спортом осіб з інвалідністю;

визначення фізкультурно-оздоровчих та спортивних потреб населення, проживаючого на відповідній території, сприяння у відкритті нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту, філіалів, спортивних клубів.

реконструкція та будівництво фізкультурно-оздоровчих комплексів, багатофункціональних спортивних комплексів, стадіонів, басейнів, спортивних майданчиків, зокрема:

реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у Дніпровському районі;

реконструкція будівлі майстерні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Школа спорту" на вулиці Преображенській, 17 у Солом'янському районі з влаштуванням тренувальних залів для занять спортом;

реконструкція будівлі майстерні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Школа спорту" на вулиці Волгоградській, 23 у Солом'янському районі з влаштуванням тренувальних залів для занять спортом;

реставрація будівлі головного корпусу комунального підприємства "Київський Іподром" на проспекті Академіка Глушкова 10 (літера Ж) у Голосіївському районі;

реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі;

реконструкція будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Юний Динамівець" на бульварі Перова, 7-А у Дніпровському районі;

завершення будівництва з пристосуванням до сучасних вимог під багатофункціональний спортивний комплекс комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ринг» на проспекті Василя Порика, 7-9 у Подільському районі;

реконструкція учбово-спортивної бази "Спартак" на вулиці Кирилівській, 105 у Подільському районі;

будівництво лижно-ролерної траси для біатлону комплексно дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вулиці Ягідній, 2 у Голосіївському районі;

реконструкція стадіону «Дніпровець» на вулиці Алматинській, 60 у Дніпровському районі;

реконструкція стадіону "Темп" з пристосуванням до сучасних вимог та прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вулиці Генерала Вітрука, 10-А у Святошинському районі;

реконструкція стадіону з легкоатлетичними доріжками на вулиці Шепелєва, 5-А у Солом'янському районі;

реставрація комплексу стадіону "Старт" із пристосуванням до сучасних вимог та будівництво нового мультифункціонального спортивного комплексу "Старт" на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі міста Києва;

реставрація велотреку Комунального підприємства "Спортивний комплекс "Старт" з влаштуванням накриття на вулиці Богдана Хмельницького, 58 у Шевченківському районі міста Києва.

реалізація інвестиційних проєктів з будівництва спортивних об'єктів;

Для реалізації заходів Підпрограми 2, крім коштів бюджету міста Києва, необхідно проводити низку заходів для залучення коштів приватних інвесторів, пошуку та налагодженню зв’язків з потенційними спонсорами, меценатами; формування громадської думки на користь підтримки розвитку спорту та фізичної культури населення; організації спортивних заходів та залучення однодумців, а також збору коштів.

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Підпрограми 2 наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Підпрограми 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Підпрограми 2 | Всього,  (тис. грн) | у тому числі за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Всього | 2 663 825,5 | 843 494,3 | 886 590,9 | 933 740,3 |
| у тому числі за джерелами: | - | - | - | - |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| бюджет міста Києва | 2 579 146,6 | 816 712,5 | 858 389,7 | 904 044,4 |
| інші джерела | 84 678,9 | 26 781,8 | 28 201,2 | 29 695,9 |

Реалізація Підпрограми 2 передбачається протягом 2022-2024 років.

**IV. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ 2 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ**

Реалізація заходів, передбачених Програмою 2, враховує забезпечення рівних прав та можливостей жінок, чоловіків та осіб з інвалідністю. При проведенні заходів створюватимуться умови для збалансованого представництва обох статей (жінок і чоловіків, на рівні не менше 40% тієї чи іншої статі) та осіб з інвалідністю.

В Підпрограмі 2 передбачено заходи щодо розвитку спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

Основним напрямком роботи Київського міського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» є реабілітація осіб з інвалідністю не залежно від статі засобами фізичної культури і спорту, їх інтеграція в суспільство. Різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи охоплено особи з інвалідністю з вадами зору, опорно-рухового апарату, слуху, наслідків ДЦП, з вадами розумового і фізичного розвитку.

З метою підтримки у дітей з інвалідністю цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, їх реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації для повноцінного життя у суспільстві проводяться масові змагання «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю.

Зазначені заходи проводяться з метою інтеграції осіб з інвалідністю не залежно від статі до активного життя у суспільстві, покращення фізичного і функціонального стану та відновлення їх працездатності засобами фізичної культури і спорту.

Всі категорії жінок, чоловіків та осіб з інвалідністю мають рівні права на користування спортивною інфраструктурою міста, відвідування спортивних споруд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, участі у спортивних змаганнях та фізкультурно-оздоровчих заходах тощо. Всі заходи програми, спрямовані на залучення киян до систематичних занять спортом, всебічний гармонійний та фізичний розвиток, розвиток олімпійського руху, тощо є безкоштовними, що дозволить покращити соціально-економічне становище зазначених категорій.

Задля вивчення гендерної складової серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту та впровадження гендерної рівності між ними Підпрограмою 2 передбачено заходи щодо здійснення моніторингу охоплення послугами у сфері фізичної культури та спорту дівчат та хлопців – вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти; ведення електронного реєстру дівчат та хлопців - вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; виявлення специфічних спортивно-фізкультурних потреб дівчат та хлопців щодо відкриття нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл, пріоритетних відділень з певних видів спорту.

**V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ 2, РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРОГРАМИ 2**

Оперативні цілі, завдання і заходи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає Підпрограма 2, джерела їх фінансування наведені у додатку до Комплексної програми.

### ПІДПРОГРАМА 3

### МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ МІСТА КИЄВА НА 2022-2024 РОКИ

### 

**І.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПІДПРОГРАМА 3**

Підпрограма 3 базується на реалізації заходів з забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Людина, її життя і здоров'я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України, та є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Важливим чинником забезпечення здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятості у канікулярний період, залучення до здорового способу життя, запобігання бездоглядності, створення можливості продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей виступає організація відповідної системи заходів з оздоровлення та відпочинку дітей.

Особливо актуальним є питання забезпечення реалізації прав дітей на оздоровлення та відпочинок.

Соціально-економічна криза, що охопила галузь економіки та різні сфери людського буття в Україні, воєнні дії на сході країни обумовлюють значні незворотні демографічні втрати. Погіршилося соціальне становище одиноких осіб, які виховують самотужки дітей. За даними Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) станом на 01 січня 2020 року в місті Києві нараховувалось 7137 дітей, яких виховують одинокі батьки.

Не вдається суттєво зменшити кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті Києві становила:

станом на 01 січня 2020 року – 2377 дітей;

станом на 01 січня 2021 року – 2357 дітей.

За місцем навчання в місті Києві на початок 2019/2020 навчального року нараховувалось 455 дітей шкільного віку з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

За останні два роки спостерігається збільшення кількості дітей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як такі, що опинились у складних життєвих обставинах:

станом на 01 січня 2020 року – 1073 дитини;

станом на 01 січня 2021 року – 1600 дітей.

До того ж, високий темп ритму сучасного життя, модернізація навчального процесу, інноваційні та інформаційні перенавантаження висувають високі вимоги до організму дітей шкільного віку. Тривалий вплив шкідливих чинників сприяє виникненню функціональних розладів, які з часом призводять до формування стійкої патології.

За даними Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в місті Києві за останні два роки спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей з інвалідністю у віці до 18 років:

станом на 01 січня 2020 року – 11420 дітей;

станом на 01 січня 2021 року – 11787 дітей.

В місті Києві успішно забезпечується рівні права та можливості жінок і чоловіків, усунений дисбаланс між можливостями жінок і чоловіків щодо реалізації рівних прав в частині направлення дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком в місті Києві. За даними Міністерства соціальної політики України кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком в місті Києві:

станом на 01 січня 2020 року – 14181, з них 6656 дівчат, що складає 46,9 %;

станом на 01 січня 2021 року– 4780, з них 2283 дівчини, що складає 47,8 %.

Існуюча на сьогодні система медичного обслуговування школярів, на жаль, не забезпечує ефективного вирішення питань збереження їх здоров'я та зниження захворюваності в сучасних умовах, зростання шкільних та соціальних навантажень.

За останні роки суми виділених коштів з бюджету міста Києва на фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей суттєво збільшились, проте не задовольняють реальних потреб в оздоровленні та відпочинку дітей шкільного віку міста Києва, у тому числі дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. До того ж, існує нерівність щодо дітей, які не потребують особливої соціальної уваги та підтримки, тобто дітей, які не мають пільгової категорії передбаченої законодавством. У місті Києві за рахунок місцевого бюджету не оздоровлювались діти, які не мають пільгової категорії, що суперечить вимогам статті 13 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Організація оздоровлення та відпочинку дітей повинна відповідати сучасним вимогам, задовольняти їх культурні інтереси та спортивно-оздоровчі потреби з використанням активних форм відпочинку і дозвілля (спортивні змагання, туристичні походи, волонтерський рух, організація трудових загонів тощо).

Успішне виконання Підпрограми 3 забезпечить щорічне якісне оздоровлення та відпочинок дітей, у першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

**ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПІДПРОГРАМИ 3**

Метою Підпрограми 3 є міжвідомча координація органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації та відпочинку дітей, реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок, створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей міста Києва, створення безпечних умов перебування, охорони здоров’я і життя дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

**ІІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПІДПРОГРАМИ 3**

Організація оздоровлення та відпочинку дітей потребує значних фінансових витрат, направлених на забезпечення розвитку мережі комунальних закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також спрямовуватись на закупівлю в регіонах України оздоровчих та відпочинкових послуг (путівок) для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, та дітей інших категорій. Кошти бюджету міста Києва мають бути спрямовані на забезпечення комфортних, якісних та безпечних умов перебування дітей на оздоровленні та відпочинку в дитячих закладах оздоровлення.

Базуючись на принципах державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей щодо рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок та пріоритетності у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей, шляхом організації оздоровлення та відпочинку, Підпрограмою3 за кошти бюджету міста передбачено оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, а також дітей інших категорій.

Дія Підпрограми 3 поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у місті Києві, у тому числі:

дітей, які є учнями закладів освіти (їхніх філій) всіх типів і форм власності, у тому числі закладів позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту міста Києва тощо;

дітей, які є учнями та/або вихованцями творчих колективів і спортивних команд міста Києва, виступають у складі колективів/команд міста Києва та/або є членами збірних команд міста з видів спорту тощо;

дітей працюючих осіб (у тому числі дітей, батьки яких працюють у місті Києві та сплачують податки до бюджету міста);

дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

Досягнення мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу, підприємств, установ, громадських організацій та об’єднань, а також громади міста для здійснення цілої низки заходів щодо:

дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку;

координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють організацію оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення функціонування, збереження, розвитку й різноманіття мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста Києва, проведення їх реконструкції, відновлення роботи закладів, що були закриті чи перепрофільовані;

створення безпечних умов перебування, охорони здоров’я та життя дітей під час оздоровлення і відпочинку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

реалізації організаційних заходів щодо підвищення рівня інформованості громадян про отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами;

організація оздоровлення і відпочинку дітей, в першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

надання фінансової підтримки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету міста Києва;

забезпечення проведення в районах міста Києва моніторингу для визначення потреб населення щодо наявної кількості дітей, які потребують направлення на оздоровлення та відпочинок.

Фінансування Підпрограми 3 здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для реалізації заходів Підпрограми 3 планується залучення приватних та громадських інвестицій, коштів міжнародних грантових програм, підприємств та організацій, профспілкового бюджету, батьківських коштів, меценатства і спонсорства та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Програми 3 наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Прогнозний обсяг та джерела фінансування Підпрограми 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Підпрограми 3 | Всього,  (тис. грн) | у тому числі за роками | | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| Всього | 640 045,6 | 183 482,6 | 214 911,8 | 241 651,2 |
| у тому числі за джерелами: | - | - | - | - |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет міста Києва | 560 601,9 | 158 356,6 | 188 454,1 | 213 791,2 |
| інші джерела | 79 443,7 | 25 126,0 | 26 457,7 | 27 860,0 |

Реалізація Підпрограми 3 передбачається протягом 2022-2024 років.

**IV. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ 3 НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, А ТАКОЖ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІДПРОГРАМИ 3**

Підпрограма 3 розроблена з урахуванням гендерного аспекту у сфері оздоровлення та відпочинок дітей. За результатами ґендерного бюджетного аналізу в Підпрограмі 3 враховано пропозиції робочої групи щодо зменшення виявлених гендерних розривів у галузі, а саме: проводиться аналіз статистичних даних в галузі та моніторинг заходів з оздоровлення та відпочинку дітей з метою вирішення проблем гендерної нерівності; проводиться опитування сімей з дітьми з метою визначення та вивчення попиту на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку; запроваджено електронний реєстр дівчат і хлопців, які направляються на оздоровлення та відпочинок.

Реалізація заходів, передбачених Підпрограмою 3, враховує забезпечення рівних прав та можливостей дівчат і хлопців. Під час прийому та оформлення документів щодо направлення дівчат і хлопців на оздоровлення та відпочинок відсутні обмеження чи привілеї за ознакою статі.

Підпрограма 3 передбачає оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до [пунктів 19-21](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73) частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі дітей бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України);

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

діти з інвалідністю (в тому числі діти, які потребують особливих умов для оздоровлення);

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

діти з багатодітних сімей;

діти з малозабезпечених сімей;

діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

талановиті та обдаровані діти – переможці (перше місце) та призери (2-3 місця) міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

відмінники навчання;

лідери дитячих громадських організацій;

діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

діти, які є клієнтами мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва.

Підпрограма 3 дає можливість впровадити оздоровлення та відпочинок дітей інших категорій, у тому числі:

дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

дітей, один із батьків яких постраждав під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок отриманих поранень, контузії чи каліцтва (у тому числі під час Революції Гідності);

дітей-напівсиріт;

дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким встановлено інвалідність IІІ групи;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність IІІ групи;

дітей одиноких матерів, які отримують державну соціальну допомогу;

дітей-вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

дітей працюючих осіб(у тому числі дітей осіб, що не зареєстровані в м. Києві та здійснюють трудову діяльність в місті Києві не менше 6 місяців відповідно до законодавства України, і мають право на отримання багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка Киянина»).

Підпрограма 3 дозволяє створити рівні можливості для дітей різних верств населення, дає можливість отримати доступні та якісні послуги з оздоровлення та відпочинку в першу чергу дітям із сімей, невисокий рівень доходів яких не дозволяє батькам задовольнити потреби дитини в повній мірі та організувати її активне дозвілля, відпочинок, оздоровлення тощо.

Отримання за кошти бюджету міста Києва якісної послуги (путівки) з оздоровлення та відпочинку дозволить надати дієву підтримку сім’ям з дітьми, покращить їх соціально-економічне становище.

**V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПІДПРОГРАМИ 3, РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРОГРАМИ 3**

Оперативні цілі, завдання і заходи Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яким відповідає Підпрограма 3, джерела їх фінансування наведені у додатку до Комплексної програми.

**VI. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ**

Для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних і якісних змін в результаті виконання Комплексної програми запроваджена система індикаторів.

Задля досягнення оперативних цілей, реалізації завдань та заходів секторів 1.3 Ринок праці, 2.3. Соціальна підтримка та допомога та 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, заплановані відповідні індикатори результативності Комплексної програми, які наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

**Індикатори програми**

| №  з/п | Назва індикатора | Одиниця виміру | Значення індикатора за роками | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | Частка видатків бюджету міста Києва на фізичну культуру та спорт у загальних видатках бюджету міста Києва | % | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
| 2 | Кількість населення міста Києва, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | % | 11,5 | 18,0 | 25,0 |
| 3 | Частка дітей, що займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах, до загальної чисельності дітей віком до 18 років | % | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 4 | Охоплення осіб з інвалідністю всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи | % | 1,2 | 2,0 | 3,4 |
| 5 | Кількість об’єктів спортивної інфраструктури, на яких ведуться роботи з реконструкції (будівництва) | Од. | 14 | 13 | 13 |
| 6 | Частка шкіл дитячо-юнацького спорту в місті Києві, які мають власні навчально-тренувальні бази | % | 19,0 | 23,0 | 26,0 |

### VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ

### КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконанням Комплексної програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який згідно з розподілом обов'язків забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сферах молоді, фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Комплексної програми здійснює Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів, які є співвиконавцями заходів Комплексної програми та яким передбачені бюджетні призначення на виконання заходів програми.

Співвиконавці заходів Комплексної програми, щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надають Департаменту молоді та спорту узагальнені відомості про результати виконання Комплексної програми з визначенням динаміки цільових показників.

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає Київській міській раді, Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

квартальні та річний звіти про виконання завдань і заходів Комплексної програми – до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

заключний звіт про виконання завдань і заходів Комплексної програми – не пізніше ніж у тримісячний строк після закінчення встановленого строку виконання Комплексної програми;

уточнені річні звіти про виконання завдань і заходів Комплексної програми (в разі необхідності) – до 01 квітня року, наступного за звітним.

З урахуванням реалізації заходів Комплексної програми та виділених в кожному поточному році фінансових ресурсів співвиконавці Комплексної програми надають свої пропозиції на наступний рік щодо обсягів фінансування з обґрунтуванням до Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Комплексної програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення результативних показників та індикаторів програми, обсягів і джерел фінансування, переліку співвиконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розгляд проміжного звіту про хід виконання Комплексної програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Київській міський голова Віталій КЛИЧКО