**III DAĻA**

**BĒRNU UZVEDĪBAS SOCIĀLĀS KOREKCIJAS UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA**

1. **Cik bērniem pašvaldībā izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas programmas?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **skaits**  **2013.gadā** | **skaits**  **2014.gadā** |
| Bērniem vecumposmā no 7 līdz 11 gadiem | **74** | **32** |
| Bērniem vecumposmā no 12 līdz 15 gadiem | **360** | **288** |
| Bērniem vecumposmā no 16 līdz 18 gadiem | **289** | **211** |

Pēc pašvaldību sniegtās informācijas visbiežāk uzvedības sociālās korekcijas programmas tiek izstrādātas bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, tad skaita ziņā seko uzvedības sociālās korekcijas programmas bērniem vecumā no 16 līdz 18 gadiem un vismazāk uzvedības sociālās korekcijas programmas tiek sastādītas bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Jāņem vērā, ka aptaujas anketas pašvaldības aizpildīja 2014.gada vasarā, līdz ar to dati par 2014.gadu nav pilnīgi.

**Visbiežākie programmu sastādīšanas iemesli**

Bērniem vecumposmā no 7 līdz 11 gadiem

Pašvaldības norādījušas biežākos programmu sastādīšanas iemeslus bērniem vecumposmā no 7 līdz 11 gadiem:

* destruktīva uzvedība, uzvedības problēmas, kas robežojas ar iespējamu likumpārkāpumu (3) (Krāslava, Līvāni, Aizkraukle);
* uzvedības problēmas skolā un attiecīgi informācija no izglītības iestādēm - regulāri mācību stundu kavējumi, vājas mācību sekmes, nopietni skolu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, fiziskā un emocionālā vardarbība skolā (13) (Skrīveri; Ādaži; Kārsava; Saulkrasti; Jelgavas novads; Liepāja; Ogre; Rēzeknes novads; Valmiera; Viesīte; Kuldīga; Ventspils; Rīga);
* likumpārkāpumi, par kuriem paredzēta administratīvā vai kriminālā atbildība (piemēram, zādzība, miesas bojājumu nodarīšana, mantu bojāšana, klaiņošana, alkohola lietošana, sīkais huligānisms, smēķēšana, atkarību izraisošu vielu lietošana) (14) (Alūksne; Burtnieki; Cēsis; Daugavpils novads; Ozolnieki; Saldus; Talsi; Jūrmala, Jelgavas novads; Liepāja; Ogre; Vecumnieki; Kuldīga; Rīga);
* saņemta informācija no Valsts policijas (7) (Aloja; Skrunda; Tukums; Valka; Jelgava; Limbaži; Ventspils);
* Administratīvās komisijas lēmumi (1) (Jelgavas novads);
* informācija no Probācijas dienesta, sociālā dienesta, bāriņtiesas (1) (Ventspils);
* Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantā noteiktais (3) (Jaunpils, Limbaži, Ventspils);
* sociālā atstumtība vienaudžu vidū (1) (Valmiera);
* problēmsituācijas ģimenē - krīžu situācijas, sociālā riska ģimenes, uzmanības trūkums (3) (Valmiera; Skrīveri; Balvi).

Viena pašvaldība (Nīca) norādījusi, ka nav bijis nepieciešams sastādīt uzvedības sociālās korekcijas programmu bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Cita pašvaldība (Rīga) norādījusi, ka problēmu rada apstāklis, ka Valsts policija, sniedzot informāciju pašvaldībai par nepilngadīgo, kuram nepieciešams sastādīt uzvedības sociālās korekcijas programmu, nenorāda, kādus pārkāpumus nepilngadīgais ir izdarījis.

Papildus viena pašvaldība (Rīga) norādījusi, ka uzvedības sociālās korekcijas programmas vietā tiek sastādīts sociālās rehabilitācijas plāns.

**RISKS**

Valsts policija, sniedzot informāciju pašvaldībai par nepilngadīgo, kuram nepieciešams sastādīt uzvedības sociālās korekcijas programmu, nenorāda, kādus pārkāpumus nepilngadīgais ir izdarījis, kas var kavēt efektīvas uzvedības sociālās korekcijas programmas izveidošanu.

Bērniem vecumposmā no 12 līdz 15 gadiem

Pašvaldības norādījušas biežākos programmu sastādīšanas iemeslus bērniem vecumposmā no 12 līdz 15 gadiem:

* informācija un pieprasījums no Valsts policijas (piemēram, par Valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē esošu bērnu) (21) (Ķegums; Aloja; Cesvaine; Gulbene; Dobele; Koknese; Mālpils; Mērsrags; Pārgauja; Skrunda; Tērvete; Kocēni; Salacgrīva; Saulkrasti; Ropaži; Jelgavas novads; Kuldīga; Olaine; Saldus – Valsts policijas iekšējie noteikumi Nr.19., 33punkts, 8.apakšpunkts par 3 administratīviem pārkāpumiem; Vaiņode - Valsts policijas iekšējie noteikumi Nr.19.33.4. punkts; Ventspils);
* tiesas lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu (1) (Dobele);
* Administratīvās komisijas lēmums (2) (Kocēni; Jelgavas novads);
* likumpārkāpumi, par kuriem paredzēta administratīvā vai kriminālā atbildība (atkarību izraisošo vielu lietošana, alkohola lietošana, smēķēšana, kautiņi, zagšana, laupīšana, apreibināšanās, klaiņošana, sīkais huligānisms, miesas bojājumu nodarīšana, mantas bojāšana) (34) (Brocēni; Alūksne; Beverīna; Burtnieki; Cēsis; Iecava; Bauska; Daugavpils; Engure; Jūrmala; Kandava; Kārsava; Lielvārde; Mazsalaca; Ludza; Strenči, Talsi; Pāvilosta; Ozolnieki; Madona; Ogre; Salacgrīva; Tukums; Vecumnieki; Rugāji; Valmiera; Saulkrasti; Krustpils; Liepāja; Ķekava; Ropaži; Jelgavas novads; Kuldīga; Olaine);
* uzvedības problēmas skolā un attiecīgi saņemtā informācija no izglītības iestādēm - skolas neattaisnoti kavējumi, mācīšanās grūtības, vāji mācību vērtējumi, skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošana, disciplīnas problēmas, agresivitāte, konfliktējošas attiecības skolā, fiziskā un emocionālā vardarbība skolā (26) (Alūksne; Jaunjelgava; Bauska; Daugavpils; Engure; Kārsava; Sala; Rēzeknes novads; Viesīte; Krāslava; Madona; Ogre; Vārkava; Rugāji; Saulkrasti; Krustpils; Liepāja; Nereta; Ropaži; Daugavpils novads; Durbe; Jelgavas novads; Kuldīga; Olaine; Rucava; Skrīveri);
* Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantā noteiktais (2) (Jaunpils; Ventspils);
* informācija no Probācijas dienesta, sociālā dienesta, bāriņtiesas (1) (Ventspils);
* uzvedības problēmas, uzvedības traucējumi, devianta uzvedība (10) (Ikšķile; Līvāni; Valmiera; Krustpils; Mārupe; Ķekava; Nereta; Durbe; Olaine; Pļaviņas);
* problēmsituācijas ģimenē - nelabvēlīgā sociālā situācija ģimenē, sociālā riska ģimene, konfliktējošas, disfunkcionālas attiecības ar vecākiem, ģimenes locekļiem (5) (Krāslava; Skrīveri; Daugavpils novads; Durbe; Kuldīga);
* bērnu atstāšana novārtā (1) (Pļaviņas).

Viena pašvaldība (Rucava) norādījusi, ka ne vienmēr tiek izstrādātas profilakses lietas, ir gadījumi, kad izrunājot situāciju ar iesaistītajām personām, problēma tiek atrisināta.

Bērniem vecumposmā no 16 līdz 18 gadiem

Pašvaldības norādījušas biežākos programmu sastādīšanas iemeslus bērniem vecumposmā no 16 līdz 18 gadiem:

* informācija no Valsts policijas (piemēram, par nepilngadīgā ņemšanu Nepilngadīgo lietu inspekcijas uzskaitē) (12) (Aloja; Auce; Cesvaine; Gulbene; Jelgavas novads; Dobele; Ķegums; Mērsrags; Salaspils; Ventspils; Kuldīga; Olaine);
* likumpārkāpumi, par kuriem paredzēta administratīvā vai kriminālā atbildība (atkarību izraisošo vielu lietošana, psihoaktīvo vielu lietošana, smēķēšana, alkohola lietošana, kautiņi, zagšana, laupīšana, bēgšana, klaiņošana, miesas bojājumu nodarīšana, mantas bojāšana, sīkais huligānisms) (32) (Aknīste; Alūksne; Baltinava; Brocēni; Burtnieki; Cēsis; Baldone; Lielvārde; Bauska; Daugavpils novads; Jūrmala; Kārsava; Kandava; Krāslava; Krustpils; Ludza; Ogre; Preiļi; Ozolnieki; Rēzekne; Sala; Talsi; Tukums; Tērvete; Valmiera; Vecumnieki; Rēzeknes novads; Saldus; Lubāna; Kuldīga; Jelgavas novads; Olaine);
* Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantā noteiktais (2) (Ventspils; Olaine);
* saņemts tiesas lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu (1) (Dobele);
* Administratīvās komisijas lēmumi (2) (Lubāna; Kuldīga);
* informācija no Probācijas dienesta, sociālā dienesta, bāriņtiesas (2) (Ventspils; Aglona);
* uzvedības problēmas skolā un attiecīgi skolas sniegtā informācija - skolu neattaisnotie kavējumi, vājas mācību sekmes, konfliktējošas attiecības, fiziskā un emocionālā vardarbība skolā (11) (Bauska; Engure; Daugavpils novads; Krustpils; Ogre; Liepāja; Rēzeknes novads; Ventspils; Kuldīga; Jelgavas novads; Olaine);
* devianta, delikventa bērna uzvedība, uzvedības problēmas (3) (Krimulda; Krustpils; Līvāni);
* disfukcionālas attiecības ar ģimenes locekļiem (1) (Kuldīga);
* motivācijas trūkums (1) (Pļaviņas).

1. **Kas Jūsu ieskatā ietekmē uzvedības sociālās korekcijas programmu kvalitatīvu īstenošanu?**

Pašvaldības norādījušas, ka uzvedības sociālās korekcijas programmu kvalitatīvu īstenošanu ietekmē (Pašvaldības norādījušas faktorus, kas var attiecīgi ietekmēt uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu pozitīvi vai negatīvi. Gadījumā, ja pašvaldība norādījusi, ka minētais faktors pašvaldībā ietekmē uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu negatīvi, konkrētās pašvaldības sniegtā informācija ir pasvītrota):

* sadarbība starp klientu (nepilngadīgo), vecākiem un iesaistīto institūciju speciālistiem (Aglona; Aizkraukle – vislielākās grūtības sagādā sadarbība ar vecākiem; Aloja; Cesvaine; Dobele; Jēkabpils; Ķegums; Kuldīga - vairums gadījumos vecāki nesaprot, kāpēc viņu bērnam ir nepieciešams sastādīt sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu; Madona; Mārupe; Vecpiebalga; Jaunpils; Beverīna; Olaine; Rūjiena; Saldus; Dagda - vecāki nevēlās iesaistīties bērna uzvedības korekcijas programmā (pildīt uzdevumus, kurus paši apliecina ar parakstu); Limbaži; Daugavpils novads – vecāku nevēlēšanās sadarboties; Jūrmala – vecāku nepietiekamā iesaistīšanās; Liepāja; Lubāna - vecāku vienaldzīgā attieksme un nevēlēšanās iesaistīties problēmas risināšanā; Olaine; Ventspils - bērnu vecāku nevēlēšanas iesaistīties bērna attīstībā un audzināšanā, un vecāku sadarbības trūkums ar dienestiem; Ogre; Sala; Alūksne - gadījumi, kad vecāki nevēlas, ka bērnam sastāda sociālās korekcijas programmu, jo savas problēmas vēlas risināt paši);
* jauniešu un vecāku savstarpējās attiecības (Ilūkste – uzticēšanās un cieņas trūkums);
* klienta ģimenes locekļu iesaiste un atbalsts (Mālpils; Ropaži; Jūrmala; Valmiera);
* operatīva informācijas saņemšana no iestādēm par nepieciešamību sastādīt uzvedības sociālās korekcijas programmas (Aloja; Bauska - bieži novēlota informācija par problēmām ar konkrēto bērnu; Dagda - informācija par bērniem pārsvarā ienāk tikai tad, kad viņu uzvedībā jau ir iestājušās sekas; Rēzekne);
* sociālo darbinieku noslogojums un cilvēkresursu trūkums (Auce; Dagda - novadā ir tikai viens sociālais darbinieks specializējies darbam ar ģimenēm un bērniem (pārsvarā darbs ar sekām, minimāli profilaktiskais); Daugavpils novads; Durbe - liela noslogotība, ne vienmēr iespējams vajadzīgajā laikā saņemt pakalpojumu vai palīdzību; Engure – nepieciešama atbilstoša apmaksa; Kandava; Rīga; Jūrmala; Kandava; Tērvete);
* starpprofesionāļu komandas darbs, starpprofesionāļu sadarbība (Cēsis; Baldone – tajā skaitā uzdevumu noteikšana, gadījuma vadītāja noteikšana; Baltinava; Balvi; Iecava; Kārsava; Ķegums; Krāslava; Krustpils; Līvāni; Limbaži; Madona; Mālpils; Vārkava; Inčukalns - nepietiekoša starpinstitucionālā sadarbība; Tukums; Saulkrasti; Alūksne; Saldus; Jaunpils; Dagda - vāja sadarbība un informācijas apmaiņa starp institūcijām (Valsts policija, bāriņtiesa, sociālais dienests, izglītības iestādes, medicīnas iestādes; institūciju pārstāvjiem, kuri strādā ar bērniem, trūkst vienotas izpratnes par vardarbības pret bērnu veidiem, to pazīmēm, sekām un nepieciešamo atbalstu bērnam; Durbe - sadarbība starp iestādēm, ārpus novada esošajiem speciālistiem un iestādēm; Ilūkste - ļoti trūkst sadarbības ar policiju, visā aplī (vecāki, jaunietis, policija, izglītības iestāde, sociālais dienests) nevar īsti saprast, kurš ir ieinteresētais, vai uz bāriņtiesu šādi gadījumi nemaz neattiecas?; Jūrmala; Liepāja; Mazsalaca; Ogre; Olaine; Ozolnieki; Valmiera; Viesīte; Pāvilosta - vajadzīgo komandas speciālistu trūkums un apmācība; Saldus);
* kvalificētu speciālistu pieejamība, dažādu resursu piesaiste (Baltinava; Lielvārde; Beverīna; Dagda - nav pašvaldības policijas, tikai vienā novada skolā ir sociālais pedagogs un psihologs; Dundaga - darbinieku – speciālistu trūkums; Krimulda – trūkst speciālistu; Ķekava – speciālistu trūkums; Krustpils - skolās nav sociālā pedagoga, nav konsultāciju mācību priekšmetos u.c.; Rēzekne - pietiekami speciālistu un institūciju resursi dažāda veida atkarību ārstēšanai; Rucava - speciālistu trūkums pašvaldībā); Rēzekne - veic sociālie darbinieki, taču neietilpst amata pienākumos);
* bērna/jaunieša uzticēšanās speciālistam (Liepāja);
* bērnu un vecāku motivācijas esamība vai trūkums (Daugavpils; Gulbene; Līvāni; Rugāji; Balvi; Vaiņode; Beverīna; Ilūkste; Krimulda; Jūrmala – motivācija vai tās trūkums; Pārgauja; Tērvete; Vecumnieki - vecāku un bērnu zemā motivācija sadarbībai; Salaspils - paša jaunieša pasīva iesaistīšanās korekcijas programmas izpildīšanā);
* pozitīva savstarpējā attieksme, problēmas atzīšana un izpratne par sekām (Balvi; Dagda - bērnu aprūpi un uzraudzību turpina veikt vecāki, kuri ir pametuši novārtā bērnu aprūpi un uzraudzību un uzskata to par normu);
* pašvaldībā pieejamie resursi (Kocēni; Koknese - negatīvi ietekmē resursu trūkums; Rugāji; Skrunda – resursu trūkums; Salacgrīva – resursu trūkums; Inčukalns - resursu trūkums; Alūksne; Jūrmala; Ozolnieki; Preiļi; Salaspils – resursu trūkums; Rucava - finanšu trūkums; Saulkrasti);
* pakalpojumu klāsts, ko pašvaldība var piedāvāt (Dundaga - nav atbilstošu dienas centru, atbalsta grupas, ļoti šaurs pakalpojumu klāsts, ko var piedāvāt; Durbe - aprūpes iestādēs ne vienmēr ir pieejamas brīvas vietas steidzamos gadījumos; Krimulda - trūkst atbalsta grupas pusaudžiem un pusaudžu vecākiem, dienas centrs jauniešiem; Krustpils – laukos nav pieejami interešu izglītības pulciņi; Liepāja - plašs brīvā laika aktivitāšu piedāvājums bērniem/jauniešiem (arī vasarā); Preiļi; Rucava - organizētas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem pēc skolas stundām; Valmiera - daudzveidīgu sociālo pakalpojumu un speciālistu pieejamība pašvaldībā un mūsdienīgu interešu programmu piedāvājums; Rūjiena; Vecumnieki - bērnu un jauniešu centra trūkums pašvaldībā;
* izglītība (Alūksne);
* atbildīgā speciālista izpratne un kompetence, spēja ilgtermiņā sekot līdz programmas gaitai, skatīt nepilngadīgo ģimenes kontekstā (Jelgavas novads; Ogre);
* pašvaldības atbalsts (Saldus);
* procesa vadības un kontroles sistēma (Saulkrasti);
* kvalitatīvi izstrādāta programma (Ogre);
* Bērnu tiesību aizsardzības komisija (Saulkrasti);
* nepietiekams valsts atbalsts, finansējums (Ķekava);
* attālums līdz tuvākiem pagastu centriem, tuvākai pilsētai (Rucava);
* vecāku bezdarbs pašvaldības teritorijā (Rucava).

Pašvaldības norādījušas uz papildus problēmām uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanā:

* gadījumos, ja bērni mācās mācību iestādēs, kuras nav dzīvesvietā, nav iespējams realizēt uzvedības sociālās korekcijas programmu, jo bērni darba dienās nav sastopami dzīvesvietā (Alūksne);
* pašvaldības psihologs nav tiesīgs sniegt atzinumus par psiholoģiskās izpētes rezultātiem (Dagda);
* Valts policijai un arī tiesas tiesnesim neinteresē, vai nepilngadīgais ir izgājis uzvedības sociālās korekcijas programmu kvalitatīvi un tas neietekmē lēmumu par atvieglojumiem no sodiem (Vecumnieki).

Vienlaikus pašvaldības izteikušas ieteikumus:

* būtu vēlams atjaunot bērnu uzvedības korekcijas centru darbību reģionos. Uzvedības korekcijas process būtu daudz sekmīgāks un prasītu mazāk resursu, jo vienlaikus būtu pieejami visi nepieciešamie speciālisti, kuriem būtu iespēja nodrošināt sistemātisku darbu ar nepilngadīgajiem, ko nav iespējams nodrošināt pie pastāvīgas nepilngadīgā klaiņošanas. Grūti rast risinājumus, palīdzēt nepilngadīgajiem ar tieksmi klaiņot (Daugavpils novads);
* lai nodrošinātu efektīvu bērnu/jauniešu sociālās korekcijas programmu realizāciju, nepieciešams diferencēt uzvedības sociālās korekcijas programmas smaguma pakāpi. Bērniem/jauniešiem, kuri ir izdarījuši vairākus noziedzīgus nodarījumus un atkārtoti nonākuši policijas redzeslokā, ir nepieciešams policijas pakļautībā izveidot institūciju darbam ar minētiem jauniešiem (Rīga).

Viena pašvaldība (Viesīte) norādījusi, ka novada dome 14.02.2010. sēdē (protokols Nr.6;7#) apstiprināja „Instrukciju darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus Viesītes novada izglītības iestādēs” un skolas ievēro LR Ministru kabineta 2011.gada 1. februāra noteikumu Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādēs, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 7.punkta un 8.punkta prasības. Saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības 2011.gada 1.marta Rīkojumu Nr.4 – 1/24 “Par novada pašvaldības kompetento iestādi, kas risina jautājumus, ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas kāda izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, noteikta Viesītes novada bāriņtiesa. Bāriņtiesa saņem informāciju no skolām un vada darbu, lai risinātu konkrētu gadījumu.

**RISKS**

Galvenie faktori, kas negatīvi ietekmē uzvedības sociālās korekcijas programmu kvalitatīvu īstenošanu pašvaldībā ir – sadarbības trūkums starp klientu (nepilngadīgo), vecākiem un iesaistīto institūciju speciālistiem; negatīvas jauniešu un vecāku savstarpējās attiecības; novēlota informācijas saņemšana no iestādēm par nepieciešamību nepilngadīgajam sastādīt uzvedības sociālās korekcijas programmu; sociālo darbinieku noslogojums un cilvēkresursu trūkums; nepietiekams starpprofesionāļu komandas darbs un nepietiekama starpprofesionāļu sadarbība; kvalificētu speciālistu un resursu trūkums; bērnu un vecāku motivācijas trūkums; vecāku izpratnes trūkums; ierobežotais pakalpojumu klāsts, ko pašvaldība var piedāvāt; nepietiekams valsts atbalsts, finansējums.

Gadījumā, ja nepilngadīgais ir izgājis uzvedības sociālās korekcijas programmu kvalitatīvi, tas neietekmē tiesas lēmumu – nesniedz atvieglojumu attiecībā uz soda noteikšanu.

**IDEJA**

Atjaunot bērnu uzvedības korekcijas centru darbību reģionos.

Diferencēt uzvedības sociālās korekcijas programmas smaguma pakāpi. Bērniem/jauniešiem, kuri ir izdarījuši vairākus noziedzīgus nodarījumus un atkārtoti nonākuši policijas redzeslokā, ir nepieciešams policijas pakļautībā izveidot institūciju darbam ar minētiem jauniešiem.

1. **Mazāk nekā pusē pašvaldību (36 no 86) ir veidotas programmas/ citi plānošanas dokumenti, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu.**

Pamatojums

Pašvaldības sniegušas informāciju par pašvaldībā izveidotām programmām, citiem plānošanas dokumentiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu:

* 2011.gada 21.septembra Instrukcija Nr.1 “Par profilakses darba organizāciju ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Alojas novadā” (Aloja);
* Izstrādāta „Sociālās korekcijas programma bērniem ar antisociālo uzvedību” (apstiprināta 2011.gada 4.janvārī, Sociālā dienesta vadītāja A. Petrova) (Balvi);
* Dobeles novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2013.-2017.gadam Rīcības plāna RV2 noteikts: Turpināt uzlabot un attīstīt jauniešu ar ierobežotam iespējām sociālo iekļaušanu (Dobele);
* Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam. Pašvaldībā ļoti liela uzmanība pievērsta izglītības, interešu izglītības, daudzveidīgu sporta aktivitāšu jautājumiem. 2012.gadā izveidots Ģimenes atbalsta un krīzes centrs Šēderē. 2014.gada septembrī savu darbību uzsāks Ģimenes atbalsta centrs Ilūkstē (Ilūkste);
* Ar Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājas 21.01.2014 rīkojumu 2-11/14/9 ir apstiprināta „Kārtība, kādā tiek organizēts nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs Jelgavas novadā” (Jelgavas novads);
* Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā). Līdz tam darbojās Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra noteikumi ”Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši pārkāpumus” (Jūrmala);
* Kuldīgas novada Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2012.-2013.gadam, kurā iekļauti pasākumi sociālā darba ar ģimenēm un bērniem attīstīšana, tajā skaitā rehabilitācijas, korekcijas programmu ieviešana (Kuldīga);
* „Uzvedības un sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm” (Līvāni);
* Ogres novada Attīstības programma 2011-2017.gadam (Ogre);
* “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā” (Olaine);
* Eiropas Sociālā fonda projekta „Motivācijas programmu ieviešana Rēzeknes Ģimenes atbalsta centrā dažādām sociālā riska grupām un metodiskā materiāla izstrāde sociālā darba speciālistiem” īstenošanas laikā izstrādātās programmas un aktivitātes dažādām sociālā riska grupām: 1.darba burtnīca “Motivācijas programmu ieviešana jauniešiem ar zemām pamatprasmēm”; 2. Motivācijas programmu ieviešana invalīdiem ar kustību traucējumiem; 3. Motivācijas programmu ieviešana vientuļiem un daudzbērnu ģimeņu vecākiem; Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās” īstenošanas laikā izstrādātās programmas: - “Sociālās rehabilitācijas programma bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem no trūcīgām ģimenēm”, - “Sociālās rehabilitācijas programma daudzbērnu, nepilnām ģimenēm ar bērniem, ģimenēm krīzes situācijā, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes” (Rēzekne);
* Salaspils novada domes sēdē apstiprināta “Instrukcija darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus” (pārkāpums ir arī izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu neievērošana) (Salaspils);
* Ar Tukuma novada domes 30.01.2014. lēmumu (prot.Nr.1, 28.§.) apstiprināta Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem (Tukums);
* Pašvaldības policija saskaņā ar nolikumu izstrādā prevencijas plānus (Tērvete);
* Valsts policijā tiek sastādīts prevencijas plāns noziedzības mazināšanai, vadoties no aktualitātēm valstī („spaisa” pīpēšana, diennakts tumšais laiks, nelegālais alkohols, alkohola lietošana) (Liepāja).

Vairākas pašvaldības norādījušas uz izveidoto starpinstitucionālās sadarbības modeli (Aizkraukle; Daugavpils - domes Starpinstitucionālā komisija likumpārkāpumu profilakses darbam ar bērniem (2010.gada 4.oktorba rīkojums Nr.548); Saldus - Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam (Nolikums, Rīkojums Nr.457-r, 2012.gada 29.novembris).

Citas pašvaldības norādījušas, ka bērniem tiek sastādītas individuālas uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas (Gulbene, Kandava - individuālas programmas - pārmaiņu plāni; Limbaži; Ķekava – individuālie rehabilitācijas plāni; Daugavpils novads - bāriņtiesās iekārtotas profilakses lietas nepilngadīgajiem).

Viena pašvaldība (Jaunpils) norādījusi, ka pašvaldībā darbs tiek organizēts saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantā noteikto.

Trīs pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā nav nepilngadīgo noziedznieku (Baldone, Engure) vai minētais nav aktuāli (Vārkava).

Dažas pašvaldības (Liepāja, Vecumnieki, Valka) norādījušas, ka pašvaldībā nav izstrādāta programma vai citi plānošanas dokumenti, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu, viena pašvaldība (Bauska) norādījusi, ka programma tiek izstrādāta, savukārt citas pašvaldības norādījušas, ka programmu plānots izstrādāt (Madona, Nīca). Viena pašvaldība (Rucava) norādījusi, ka nepieciešamības gadījumā programma tiks izstrādāta.

Papildus pašvaldības norādījušas uz citu aktivitāšu nozīmi, lai samazinātu nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaitu:

* pašvaldībā ir iespējas organizēti izmantot brīvo laiku (Cesvaine, Krimulda - bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, ar panākumiem darbojas Lēdurgas Enduro biedrība, ir baseins, 2 sporta halles, skolas sporta zāle, 3 brīvdabas sporta laukumi, 2 mākslas un mūzikas skolas, 2 kultūras nami, kuros ir pieejami pašdarbības pulciņi);
* preventīvais darbs skolās (veic Pašvaldības policija), jauniešu iniciatīvu centrā (Ķekava, Mārupe, Viesīte);
* dienas centra preventīvā darbība (Mārupe);
* Sociālie pedagogi ikdienas darbā veic prevenciju (Vecumnieki);
* pagaidām ir izveidota Jaunatnes lietu komisija, un izstrādāts nolikums komisijas darbībai (Apstiprināts ar 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.689 (protokols Nr. 23, 34.p.)) (Madona);
* Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas nolikums (apstiprināts ar Jelgavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas 2010.gada 8.oktobra rīkojumu) paredz darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, darbu ar riska ģimenēm (Jelgavas novads).

Viena pašvaldība (Inčukalns) norādījusi, ka izveidot programmuvai citus plānošanas dokumentus, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu, kavē resursu trūkums.

**RISKS**

Lielākajā daļā pašvaldību nav veidotas programmas/ citi plānošanas dokumenti, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu.

**IESPĒJA**

Pēc pašvaldību sniegtās informācijas par programmām/ citiem plānošanas dokumentiem, kas vērsti uz nepilngadīgo noziegumu izdarīšanas skaita samazināšanu, nevar novērtēt to kvalitāti un efektivitāti, vienlaikus, iespējams, labā prakse varētu būt Rēzeknes pieredze, iesaistoties dažādos projektos:

Eiropas Sociālā fonda projekta „Motivācijas programmu ieviešana Rēzeknes Ģimenes atbalsta centrā dažādām sociālā riska grupām un metodiskā materiāla izstrāde sociālā darba speciālistiem” īstenošanas laikā izstrādātās programmas un aktivitātes dažādām sociālā riska grupām: 1.darba burtnīca “Motivācijas programmu ieviešana jauniešiem ar zemām pamatprasmēm”; 2. Motivācijas programmu ieviešana invalīdiem ar kustību traucējumiem; 3. Motivācijas programmu ieviešana vientuļiem un daudzbērnu ģimeņu vecākiem; Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rēzeknes sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās” īstenošanas laikā izstrādātās programmas: - “Sociālās rehabilitācijas programma bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem no trūcīgām ģimenēm”, - “Sociālās rehabilitācijas programma daudzbērnu, nepilnām ģimenēm ar bērniem, ģimenēm krīzes situācijā, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes”.

1. **Lielākajā daļā pašvaldību (49 no 87) ir izstrādāts bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modelis.**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja*

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībai ir izstrādāts bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modelis, un norādījušas minētā apstiprinošu dokumentu:

* Starpinstitucionālās sadarbības modelis bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novada pašvaldībā (Apstiprināts 2013.gada 30.oktobrī ar Aizkraukles novada domes sēdes lēmumu) (Aizkraukle);
* Nepilngadīgā uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās integrācijas programma (Aknīste);
* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu” (Alūksne);
* Par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Brocēnu novada pašvaldībā, apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 2011.gada 20. jūlija sēdes lēmumu (Brocēni);
* 2014.gada 16. janvārī apstiprināts institūciju sadarbības modelis (Cesvaine);
* Domes Starpinstitucionālā komisija likumpārkāpumu profilakses darbam ar bērniem (2010.gada 4.oktobra rīkojums Nr.548) (Daugavpils);
* Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija, apstiprināta ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19/19 (protokols Nr.19) (Dobele);
* Engures novada domes 2012.gada 18.decembra „Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši likumpārkāpumus” (Engure);
* Starpinstitucionālās sadarbības modelis (Iecava);
* Ir noteikts, ka sadarbojamies ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, nepieciešamības gadījumā organizējam starpintitucionālas darba grupas sanāksmes. Ar Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājas 21.01.2014 rīkojumu 2-11/14/9 ir apstiprināta „Kārtība, kādā tiek organizēts nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs Jelgavas novadā” (Jelgavas novads);
* Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā) (Jūrmala);
* Domes lēmums 2010.gadā (Kandava);
* Shēma par starpinstitucionālo sadarbību (apstiprināta Kārsavas novada pašvaldības domes sēdē 24.02.2010. Protokola Nr.2; 5.&) (Kārsava);
* Instrukcija, 2012.gads (Lielvārde);
* Madonas novada pašvaldības jaunatnes lietu komisija (Madona);
* Starpinstitucionālās komisijas ar ģimenēm nolikums (Nereta);
* Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra nolikums (Apstiprināja Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja S.Ozoliņa 2011.gada 4.oktobrī (Ogre);
* “Nepilngadīgā profilakses lieta” “Nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas realizācijas gaita” (Apstiprināja 22.02.2012. Olaines novada dome) (Olaine);
* Starpinstitucionālas komisijas nolikums (Preiļi);
* 2013.-2014.gadā ESF projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) ietvaros izstrādāts Starpinstitucionālās sadarbības modelis (Rēzekne);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi “Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Novada bērnu tiesību aizsardzības programma (Sala);
* Norādīts instrukcijā - Starpinsitucionālās sanāksmes, par ko tiek rakstīti protokoli (Salaspils);
* Bērnu tiesību aizsardzības Sadarbības shēma bērna problēmu risināšanā” (apstiprināts 2010.gada 26.februārī) (Saldus);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums (apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§) (Skrunda);
* 13.10.2011. Talsu novada domes lēmums Nr.746 „Par Talsu novada pašvaldības konsultatīvo padomi darbam ar riska ģimenēm” (Talsi);
* 2011.gada 24.novembrī ar Tukuma novada domes lēmumu (prot.Nr.15 5.§) ir izveidota Tukuma novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija un apstiprināts komisijas nolikums (Tukums);
* Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.42 "Grozījumi 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā" (Vārkava);
* Starpprofesionāļu komandas darbības kārtība (Apstiprinājis domes izpilddirektors 27.02.2014.) (Vecumnieki);
* Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem” (Ventspils);
* 28.12.2013. Institūciju sadarbības kārtība (Zilupes novada pašvaldības dome) (Zilupe).

Viena pašvaldība (Liepāja) norādījusi, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modelis ir izstrādāts, taču tas nav apstiprināts ar konkrētu dokumentu.

Dažas pašvaldības norādījušas, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modelis ir izstrādes stadijā (Ādaži, Aglona, Bauska, Ērgļi, Krustpils, Kuldīga - atbildīgais par programmas izveidošanu un ieviešanu ir Sociālais dienests, Ozolnieki, Balvi - no 2008.gada izveidota un darbojas starpinstitucionālā komanda, komandas darbības uzlabošanai un pilnveidošanai izstrādāta komandas sadarbības līguma koncepcija, nosūtīta izskatīšanai komandas dalībniekiem, plānots apstiprināt novada domes izpilddirektorei).

Viena pašvaldība (Tērvete) norādījusi, ka pašvaldība plāno izstrādāt bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli.

Citas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā nav izstrādāts sadarbības modelis (Cēsis, Daugavpils novads, Baldone; Baltinava, Dundaga, Durbe, Gulbene, Inčukalns, Jaunpils, Ķegums, Krimulda, Ķekava, Kocēni, Mārupe, Koknese, Limbaži, Ludza, Priekule, Rīga, Strenči, Valka, Viesīte, Viļāni).

Atsevišķas pašvaldības norādījušas iemeslus, kāpēc pašvaldībā nav izstrādāts minētais sadarbības modelis:

* katra institūcija darbojas saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu (Cēsis, Daugavpils novads - sadarbība notiek, piemēram, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta trešo daļu, bāriņtiesas sadarbojas ar citām institūcijām saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17.pantu);
* par uzdevumu izpildi vienojas starpinstitūciju sapulcēs (Baldone);
* starpinstitucionālā sadarbība notiek (Baltinava, Krimulda - tikšanās notiek reizi mēnesī, tikšanās laikā tiek pārrunāta tālākā sadarbība un rīcība sarežģītu sociālo gadījumu veiksmīgai risināšanai, Ķekava, Kocēni Mārupe, Rīga, Strenči, Valka, Viesīte, Koknese - Kokneses novada domes izveidotā Starpinstitucionālās sadarbības komisija ģimenes lietu jautājumos vienu reizi mēnesī komisijas sēdē tiek informēta par katras konkrētās programmas izstrādi un izpildes gaitu);
* vadās pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izstrādātās programmas par izglītības iestāžu, sociālo dienestu, bāriņtiesu u.c. iestāžu kompetenci starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu (Durbe, Jaunpils);
* speciālists vadās pēc metodiskajiem materiāliem, kas izstrādāti 2010.gadā – uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma (Limbaži);
* individuāli katrai personai tiek izstrādāts individuāls uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības plāns (Gulbene);
* resursu trūkums (Inčukalns);
* ja konkrēta bērna programmā tiek noteikti uzdevumi, kas attiecināmi uz sadarbību ar citām institūcijām, tad sociālais dienests konkrētās institūcijas par to informē, iegūst informāciju par paveikto (Ķegums);
* strādā saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantā noteikto (Ludza);
* katrs speciālists veic savus uzdevumus, darba apjoms nav tik liels, lai veidotu vēl kādu komisiju (Viļāni).

Viena pašvaldība (Rucava) norādījusi, ka, sanākot kopā institūciju pārstāvjiem, nav nonākts pie risināšanas modeļa, tiks atkārtoti izstrādāts iespējamais sadarbības modelis. Cita pašvaldība (Nīca) norādījusi, ka pašvaldības pārstāvji ir piedalījušies Valsts policijas rīkotajā seminārā un secinājuši, ka šādas programmas pamatnostādnes būtu nepieciešams izstrādāt. Papildus viena pašvaldība norādījusi, ka sadarbības modeli nepieciešams pilnveidot (Pārgauja).

**RISKS**

Ne visās pašvaldībās ir izstrādāts bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modelis.

1. **Lielākajā daļa pašvaldību (58 no 82) pašvaldības iestādes ikdienas darbā ievēro izstrādāto bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli.**

Pamatojums

Vairākas pašvaldības norādījušas dokumentus, kas nosaka, ka pašvaldības iestādes ikdienas darbā ievēro izstrādāto bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli:

* pašvaldībā izveidots starpinstitucionālās sadarbības modelis bērnu tiesību aizsardzības jomā, kurš nosaka, ka šie noteikumi ir saistoši pašvaldības institūcijām: Aizkraukles novada pašvaldības izglītības pārvaldei, Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēm, Aizkraukles novada sociālajam dienestam, Aizkraukles novada administratīvajai komisijai, Aizkraukles novada bāriņtiesai, Aizkraukles novada starpinstitucionālajai komisijai ģimenes lietu jautājumos. Noteikumu mērķis ir uzlabot darbu ar bērniem un ģimenēm bērnu tiesību aizsardzības jomā un veicināt sadarbību starp dažādām novada institūcijām bērnu un ģimeņu problēmu risināšanā (Aizkraukle);
* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu” (Alūksne);
* Starpinstitucionālās sadarbības modelis (Iecava);
* Tiek izmantotas sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīnijas un metodika (Inčukalns);
* Katra iesaistītā pašvaldības institūcija ievēro izstrādāto modeli (Liepāja);
* Institūcijas, kas ir iesaistītas bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmā, ikdienas darbā ievēro sadarbības modeli (Limbaži);
* Sadarbība ar institūcijām notiek ikdienas darbā atbilstoši izstrādātajai “Nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmai” (Olaine);
* Ikdienas darbā tiek ievērota 2011. gada Sabiedrības integrācijas fonda izstrādātās Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīnijas un metodika (Rucava);
* Darbs notiek saskaņā ar instrukcijā noteikto - pēc posmu pakāpes 1.Skola; 2.Sociālais dienests; 3. Policija; 4.Bāriņtiesa (Salaspils);
* Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam (Nolikums, Rīkojums Nr.457-r, 2012.gada 29.novembris) (Saldus);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§ (Skrunda);
* Pašvaldības iestādes īsteno izstrādāto programmu, kā arī īsteno Bērnu tiesību aizsardzības likumā ( 58.pants) noteikto (Ogre).

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka par to, ka pašvaldības iestādes ikdienas darbā ievēro izstrādāto bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli, var pārliecināties starpinstitucionālās sanāksmēs:

* par uzdevumu izpildi vienojas starpinstitūciju sapulcēs (Baldone);
* starpinstitucionālās komandas sapulces notiek vienu reizi mēnesī. Tajās piedalās sociālie darbinieki, psihologs, ģimenes ārsts un pārstāvji no Izglītības pārvaldes, Bērnu un jauniešu centra, pašvaldības policijas, bāriņtiesas, Probācijas dienesta un Nepilngadīgo lietu inspekcijas (Balvi);
* nepieciešamības gadījumā tiek īstenotas starpinstitucionālā sadarbība (Beverīna);
* sadarbība tiek organizēta starpprofesionāļu sanāksmēs 1 reizi mēnesī un darbiniekiem tiekoties individuāli darba procesā (Burtnieki);
* gadījumu risināšana, sadarbības un speciālistu atbildības noteikšana starpinstitucionālās un starpprofesionāļu komandas tikšanās reizēs veido noteiktu rīcības modeli sociālo problēmu risināšanai Krimuldas novadā (Krimulda);
* pašvaldībā darbojas noteikts sadarbības modelis – reizi mēnesī notiek Izglītības pārvaldes organizētas starpinstitucionālās sanāksmes, kuru mērķis ir savlaicīgi novērst nepilngadīgo uzvedības traucējumus izglītības iestādēs. Individuālu gadījumu risināšanai, tiek organizētā starpprofesionālā sadarbība, kuras ietvaros tiek piesaistīti neieciešamie speciālisti, galvenokārt - sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, nepilngadīgo lietu inspektors. Gadījuma vadītājs ir sociālais darbinieks. (Kuldīga);
* sadarbība: izglītības iestādes, policija, bāriņtiesa (Līvāni);
* starpinstitucionālas komisijas sēžu protokoli (Preiļi);
* klienta lietā esošie dokumenti atspoguļo iesaistīto pašvaldības institūciju sadarbību Starpinstitucionālās sadarbības modeļa ietvaros (Rēzekne);
* praksē notiek sadarbība starp institūcijām (pirmsskolas izglītības iestādes, izglītības iestādes, bāriņtiesa, nepilngadīgo lietu inspektors, sociālais dienests, administratīvā komisija), atbalsta komandas sēdes, starpinstitucionālās sēdes u.c., kur tiek apzinātas problēmas programmu īstenošanā un speciālisti cenšas rast labāko risinājumu bērna interesēs (Skrīveri);
* reizi mēnesī pašvaldības policijā tiek organizēta starpinstitūciju sanāksme (sociālais dienests, Valsts policija, bāriņtiesa u.c.), ikdienas sadarbība problēmsituāciju risināšanā (Ventspils);
* korekcijas programmas īstenošanai katrai institūcijai ir paredzēts noteikts uzdevums, atbilstoši noteiktajām kompetencēm (Saulkrasti);
* ja konkrēta bērna programmā tiek noteikti uzdevumi, kas attiecināmi uz sadarbību ar citām institūcijām, tad sociālais dienests konkrētās institūcijas par to informē, iegūst informāciju par paveikto (Ķegums);
* sadarbības modelis tiek realizēts (Strenči).

Viena pašvaldība (Daugavpils) norādījusi uz izglītības iestādes, atbalsta personāla komandas skolās lomu bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā.

Viena pašvaldība (Rīga) norādījusi uz pastāvošo problēmu, ka uzvedības sociālās korekcijas programmās bieži netiek iekļautas skolas un dienas centri.

Citas pašvaldības norādījušas, ka sadarbība notiek, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta trešo daļu, bāriņtiesas sadarbojas ar citām institūcijām saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17.pantu (Daugavpils novads) vai pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ieteiktās programmas (Jaunpils).

Citas pašvaldības norādījušas, ka institūciju sadarbība notiek pēc nepieciešamības (Kandava, Tērvete).

Viena pašvaldība (Bauska) norādījusi, ka sadarbības mehānisms tiek veidots un atstrādāts, savukārt cita pašvaldība (Pāvilosta) norādījusi, ka sociālais dienests ir ieguvis informāciju no citiem sociālajiem dienestiem un nepieciešamības gadījumā varētu uzsākt darbu.

1. **Lielākajā daļā pašvaldību (55 no 85) ir noteikta institūcija, kura veic bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu.**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja*

Lielākā daļa pašvaldību (41) norādījušas, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu pašvaldībā veic **sociālais dienests** *(Aloja; Alūksne - Alūksnes novada pašvaldības 2009.gada 17. septembra nolikums Nr.36/2009 „Alūksnes novada Sociālā dienests nolikums” 21.9.punkts; Balvi - Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums, kurš apstiprināts ar Balvu novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu, protokols Nr.5§3. Grozījumi: 29.07.2010., prot.Nr.12,40.§, grozījumi: 09.02.2012., prot. Nr.2, 49.§. Nolikuma 3.9.7.punkts nosaka ”Izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas programmas bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību”; Bauska - 2014.gada maijā Sociālā dienestā pieņemts darbinieks darbam ar grupām (jauniešiem), amata aprakstā ir visi šie veicamie pienākumi; Baltinava - pašvaldībā nav dokumentāli noteikta institūcija, bet profilakses lietu iekārto un uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu veic Sociālā dienesta sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem; Cēsis –funkcija deleģēta Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”; Cesvaine - Cesvaines Sociālā dienesta nolikums, izdots 2007.gada 20. decembrī, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome; Daugavpils; Dundaga; Gulbene - sociālā gadījuma vadītājs (sociālais darbinieks) bez īpaša rīkojuma; Inčukalns; Krimulda - pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu; Jaunpils; Jelgavas novads; Kandava - atbilstoši valsts likumiem; Ķegums; Kocēni; Kuldīga - novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” saskaņā ar nolikumu; Lielvārde; Ludza; Madona - saskaņā ar Madonas novada pašvaldības jaunatnes lietu komisijas nolikumu; Mālpils - noteikts p/a „Mālpils sociālais dienests” nolikumā; Mazsalaca - sociālā dienesta nolikums, sociālā pedagoga amata apraksts; Olaine - Olaines sociālā dienesta izstrādātā nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas programma “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā”, kas apstiprināta 22.02.2012. Olaines novada domē; Jūrmala - Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļa (2014.gada 13.marta grozījumi Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”), nodaļa savu darbību ir uzsākusi 2014.gada 21. maijā; Limbaži - sociālā dienesta Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļa, Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļas nolikums 02.01.2012., apstiprinājusi Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja; Ogre - Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra nolikums, programmu realizē Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, pagastos sociālais darbinieks darbam ar ģimeni; Priekule; Rēzekne -Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļa (Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas nolikums, apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja 11.09.2013. rīkojumu Nr.1.1.15/13/102); Ropaži – sociālais darbinieks un sociālais pedagogs; Rucava - dokumentāli nav noteikts, darbu veikt ir uzņēmies Rucavas novada sociālais dienests; Rugāji; Rūjiena; Salacgrīva - pašvaldībā nav noteikta institūcija, kura īsteno minēto programmu, to īsteno Sociālais dienests; Salaspils - norādīts instrukcijā; Saulkrasti - saistībā ar Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu Saulkrastu novada domes sēdē 28.03.2012.; Skrunda; Tērvete - saskaņā ar Tērvetes novada domes 2012.gada 16.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2); Valka - pamatojoties uz likumu „Bērnu tiesību aizsardzības likums” 58.pantu; Vārkava - Vārkavas novada Sociālā dienesta nolikums; Vecumnieki).*

Vienlaikus pēc pašvaldību sniegtās informācijas secināms, ka ne visās pašvaldībās sociālā dienesta atbildība īstenot bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu noteikta dokumentāli.

Dažas pašvaldības norādījušas uz **sociālā dienesta un citu iestāžu** dalītu atbildību īstenot bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu:

* Bērnu tiesību aizsardzības likums un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka pašvaldību, sociālo dienestu un sociālo darbinieku, tai skaitā sociālo darbinieku, kas strādā ar individuālu sociālo gadījumu profesionālo kompetenču saturu (atbildības, pienākumi un uzdevumi) darbā ar bērniem, kuri ir izdarījuši likumpārkāpumus vai veikuši darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības, darbību (Pārgauja);
* sociālais dienests ar starpinstitucionālās sadarbības institūcijām (Iecava);
* katrai Daugavpils novada augsta sociālā riska ģimenei tiek izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, kurš ietver pasākumu kopumu darbam ar bērniem, kuriem ir devianta uzvedība, to veic pagasta sociālais darbinieks sadarbībā ar citu dienestu speciālistiem (Daugavpils novads).
* tiek piesaistīts sociālais dienests, bāriņtiesa, izglītības iestādes, pašvaldības policija (Beverīna);
* sociālais dienests, policija, bāriņtiesa (Durbe);

Dažas pašvaldības norādījušas uz **pašvaldības komisiju** atbildību:

* Nepilngadīgo lietu komisija, izveidoja Ādažu novada dome (Ādaži);
* Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija, apstiprināta ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19/19 (protokols Nr.19) (Dobele);
* Starpinstitucionālās komisijas ar ģimenēm nolikums (Nereta);
* Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam (Nolikums, Rīkojums Nr.457-r, 2012.gada 29.novembris) (Saldus).

Viena pašvaldība (Ventspils) norādījusi **pašvaldības policijas** atbildību -, ko nosaka Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem”.

Savukārt cita pašvaldība (Aizkraukle) norādījusi **izglītības iestāžu sociālo pedagogu** atbildību - atbilstoši Starpinstitucionālās sadarbības modelim bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novada pašvaldībā, Aizkraukles novada izglītības iestāžu sociālie pedagogi izstrādā un īsteno sociālās korekcijas programmas likumā paredzētajos gadījumos. Cita pašvaldība (Koknese) norādījusi uz **izglītības iestāžu** atbildību - saskaņā ar Kokneses novada domes Starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos 21.03.2014. sēdes lēmumu Nr.3 uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi veic novada izglītības iestādes, kur bērns mācās, vai **krīzes centra speciālisti**, ja bērns dzīvo Ģimenes krīzes centrā „Dzeguzīte”.

Viena pašvaldība (Brocēni) norādījusi **pašvaldības** atbildību uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanā (Par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Brocēnu novada pašvaldībā, apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 2011.gada 20. jūlija sēdes lēmumu).

Pēc dažu pašvaldību sniegtās informācijas nav noprotams, kura institūcija/institūcijas ir atbildīgas par bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu.

Viena pašvaldība (Burtnieki) norādījusi, ka pašvaldībā nav noteikts, kura institūcija/institūcijas ir atbildīgas par bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu

**RISKS**

Ne visās pašvaldībās ir noteikta institūcija/institūcijas, kuras veic bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu.

1. **Pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno:**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja. Norādiet, kādas darbības veic attiecīgā institūcija programmu īstenošanā.*

**Bāriņtiesa**

32 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno bāriņtiesa, savukārt 6 pašvaldības (Ilūkste, Baldone, Mārupe, Burtnieki, Kocēni, Valka) norādījušas, ka minētais nav bāriņtiesas kompetencē.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno bāriņtiesa:

* 2011.gada 20.decembra Sadarbības līgums (Tukums);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi “Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Atbilstoši sociālās korekcijas plānam (Iecava);
* Darbs notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības jaunatnes lietu komisijas nolikumu (Madona);
* Cēsu novada pašvaldības domes lēmums „Par starpprofesionāļu komandas izveidi” un komisijas nolikums (Cēsis);
* Engures novada domes 2012.gada 18.decembra „Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši likumpārkāpumus” (Engure);
* Kārtība, kādā tiek izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma (Apstiprināts 2013.gada 14.februārī, Saldus novada p/a „Sociālais dienests” direktore) (Saldus);
* Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālās uzvedības un sociālās korekcijas programma (Lielvārde);
* Noteikumi par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju (Preiļu novada lēmums.22.12.2011.) (Preiļi);
* Par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Brocēnu novada pašvaldībā, apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 2011.gada 20. jūlija sēdes lēmumu (Brocēni);
* Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums (apstiprināšana Saulkrastu novada domes sēdē 28.03.2012.) (Saulkrasti);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr.4, 18§ (Skrunda);
* Starpinstitucionālās komandas sapulces protokols. Apstiprina konkrētajā datumā notikušās sapulces dalībnieki (Balvi).

Papildus pašvaldības norādījušas, ka bāriņtiesa programmu īstenošanā veic sekojošas darbības:

* darbojas savas kompetences ietvaros, sniedz informāciju par nepilngadīgo un viņa ģimeni; veic korekcijas programmā paredzētas darbības (Tukums, Iecava);
* Bāriņtiesu likuma 17. panta 4.punktā noteikts, ka bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību (Pārgauja);
* aizstāv bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām (Priekule, Inčukalns);
* bāriņtiesās ir iekārtotas profilakses lietas, kurās ir pārskatāmas bāriņtiesas rīcības sadarbībā ar citām institūcijām, lai palīdzētu nepilngadīgajam iekļauties sabiedrībā, novērstu uzvedības pārkāpumus (Daugavpils novads);
* ja bērns likumpārkāpumu izdara atkārtoti un likumpārkāpumu pamatā ir saskatāma vecāku, viņu aizbildņu vai viņu aizstājēju bezdarbība vai nolaidība, ieinteresētā iestāde iesniedz bāriņtiesā materiālus par likumpārkāpumu izdarīšanas faktiem un apstākļiem, kā arī viedokli par problēmas aktualitāti un pakāpeniskuma principa piemērošanu attiecīgajā gadījumā (Engure);
* bāriņtiesa ir kā sadarbības partneris Bāriņtiesu likuma 18.panta 3.daļas noteikto gadījumu nodrošināšanā (Rēzekne);
* izvērtē bērna dzīves apstākļus, sniedz atbalstu, izstrādā korekcijas programmu. Preventīvi pasākumi likumpārkāpumu novēršanā (Lielvārde);
* izstrādājot sociālās korekcijas programmu, katrs gadījums tiek izskatīts individuāli un sastādīti darba uzdevumi atbilstoši iesaistīto institūciju kompetencei (Burtnieki);
* nepieciešamības gadījumā nodrošina psihologa konsultācijas un palīdzību (Viesīte);
* piedalās programmu izstrādē, pilda starpnieka lomu starp bērnu, ģimeni un institūcijām, noskaidro bērna viedokli un aizstāv bērna intereses. Veic sarunas ar bērnu un ģimenes locekļiem (Krimulda);
* praktiski īsteno (Rucava);
* īsteno sadarbībā ar sociālo dienestu (Kārsava);
* pēc noteiktajām kompetencēm - aizbildnības jautājumi, bērnu intereses, ievietošana ārpusģimenes iestādēs, sadarbība ar citām bāriņtiesām, ārpusģimenes aprūpes iestādēm un citām institūcijām (Saulkrasti);
* veic pārrunas ar ģimeni, kurā bērns vēl nav nonācis likumpārkāpēja statusā, bet ir novērotas uzvedības problēmas. Motivē nepilngadīgo likumpārkāpēju vecākus sadarboties ar Sociālā dienesta speciālistiem (Balvi);
* uzvedības sociālās korekcijas programmas īsteno bāriņtiesas darbinieks – speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Veic darbības: iegūst informāciju, tiekas ar nepilngadīgo un viņa likumiskajiem pārstāvjiem, apkopo informāciju, izvērtē riskus, izstrādā uzvedības sociālās korekcijas programmas, tās īsteno un pārrauga (Liepāja);
* veic pārrunas ar vecākiem un nepilngadīgo, veic pārbaudes dzīvesvietā, sadarbojas ar sociālo dienestu (Olaine).

Divas pašvaldības (Kocēni, Burtnieki) norādījušas, ka nav dokumentu, kas apstiprinātu, ka bāriņtiesa veic vai neveic uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu.

**Sociālais dienests**

Visas pašvaldības (87) norādījušas, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno sociālais dienests.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno sociālais dienests:

* 2011.gada 18.maija Strenču novada domes sēdē (lēmums, sēdes protokols Nr.7) (Strenči);
* Alūksnes novada pašvaldības 2009.gada 17. septembra nolikums Nr.36/2009 „Alūksnes novada Sociālā dienests nolikums” 21.9.punkts (Alūksne);
* Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pants, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Cesvaine, Grobiņa, Baldone);
* Iespēju robežās to veic Rīgas Sociālais dienests, ir vienošanās starp Valsts policiju, pašvaldības policiju un sociālo dienestu, ka šo funkciju savu resursu robežās nodrošina Rīgas Sociālais dienests (Rīga);
* Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta vadības nozīmēts sociālā darba speciālists - sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem, kuram tas ir ietverts amata aprakstā (Limbaži);
* Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra nolikums (Apstiprināja Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja S.Ozoliņa 2011.gada 4.oktobrī) (Ogre);
* Pašvaldības sociālā dienesta nolikums (dome, 2009) (Sala);
* Reglaments, amatu apraksts (Bauska);
* Saskaņā ar 2014.gada 13.martā grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums” (Jūrmala);
* Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Sociālais dienests saskaņā ar Tērvetes novada domes 2012. gada 16.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2) (Tērvete);
* Sociālā darbinieka ģimenēm ar bērniem amata apraksts (Jēkabpils, Valka);
* Sociālā dienesta nolikums, amata apraksts sociālajam pedagogam (Mazsalaca);
* Sociālā pedagoga amata aprakstā ir uzlikti pienākumi (Ikšķile);
* 2011.gada 20.decembra Sadarbības līgums (Tukums);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi “Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Apstiprināts ar 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.689 (Madona);
* Kā vadošā institūcija noteikta Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas nolikumā, apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja 11.09.2013. rīkojumu Nr.1.1.15/13/102.) (Rēzekne);
* Programma izstrādāta projekta Nr.1IDP1.5.3.1.0./10/IPJA/VRAA/073 ietvaros 2011.-2012.gadā (Kārsava);
* Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (Amata apraksts) (Olaines sociālā dienesta izstrādātā nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas programma “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā”, kas apstiprināta 22.02.2012. Olaines novada domē) (Olaine);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§ (Skrunda);
* Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. pantu un 11. pantu (Pārgauja);
* Pēc sastādītā individuālā plāna (Viesīte).

Viena pašvaldība (Vecumnieki) norādījusi, ka pašvaldībā nav izstrādāts dokuments, kas apstiprina, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno vai neīsteno sociālais dienests. Cita pašvaldība (Ilūkste) norādījusi, ka saskaņā ar sociālā dienesta nolikumu, apstiprinātu novadā domē 31.07.2009. ar lēmumu Nr.310, sociālā palīdzība ir tikai Sociālā dienesta kompetencē. Vienlaikus par uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanu nevienā iekšējā dokumentā nekas nav atrunāts.

Papildus pašvaldības norādījušas, ka sociālais dienests programmu īstenošanā veic sekojošas darbības:

* organizē starpinstitucionālās sanāksmes ne retāk kā vienu reizi mēnesī, tiekas ar bērniem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem (Strenči);
* izveido nepilngadīgā profilakses lietu, koordinē sadarbību starp iesaistītajām institūcijām, vecākiem un bērniem, izstrādā korekcijas plānu, motivē bērnu, lai atturētu no noziedzīgu nodarījumu izpildīšanas, piesaista brīvā laika aktivitātēm (Cesvaine);
* izstrādā individuālās uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas, veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar nepilngadīgajiem, īsteno sadarbību ar citām institūcijām un ģimeni (Ozolnieki);
* izstrādā programmas (Ludza);
* izstrādā programmu, koordinē programmā noteikto pakalpojumu pieejamību, sastāda individuālās sociālās korekcijas programmas nepilngadīgajiem, organizē starpprofesionālo sadarbību (Kuldīga);
* katram bērnam tiek izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, vada sociālais dienests, pēc vajadzības piesaistot citas institūcijas (Jaunpiebalga);
* vadoties pēc metodiskajiem materiāliem - uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde, attiecīgi sadarbības modelī tiek piesaistītas programmas īstenošanā nepieciešamās institūcijas (Limbaži);
* veic izvērtēšanu, programmas izstrādi, tās realizēšanu (Vecumnieki);
* saņem informāciju, sastāda programmu, Valsts policija veic kontroli (Aknīste);
* Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa uzsāk prevencijas lietu un uzsāk uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošanu (Jūrmala);
* sastāda kopā ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem pārmaiņu plānus un tos īsteno (Kandava);
* sastāda rehabilitācijas plānu, piesaista nepieciešamos speciālistus no citām institūcijām, veic darbu ar vecākiem (Nereta);
* tiekas ar nepilngadīgajiem, vecākiem, ievāc informāciju no skolas u.c. iestādēm, sadarbībā ar sociālo darbinieku tiek noskaidroti ģimenes apstākļi, veikta apsekošana dzīvesvietā, izvērtēti riski, sastādīta un īstenota programma (Jelgavas novads);
* izstrādā sociālās korekcijas programmas, sadarbojas ar bāriņtiesu, policiju (Daugavpils);
* sociālais darbinieks konsultējas ar institūciju speciālistiem un kopā izstrādā programmu un vienojas par izpildes mehānismiem (Viļāni);
* sociālais dienests iekārto nepilngadīgo profilakses lietu un vada to, sadarbojoties ar citām institūcijām (Vaiņode);
* sastāda korekcijas plānus, piesaista pārējās institūcijas (Valka);
* iekārto profilakses lietu, nosaka atbildīgo sociālo darbinieku, izstrādā korekcijas programmas projektu, kuru nodod apspriešanai Bērnu tiesību aizsardzības komisijai (Tukums);
* veic sociālo darbu ar ģimenēm, sniedz sociālos pakalpojumus, novērtē klienta vajadzības, materiālos un personiskos resursus, nosaka līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar klientu. Nodrošina starpinstitūciju un starpprofesionāļu sadarbību (Priekule);
* darbojas atbilstoši sociālās korekcijas plānam savas kompetences ietvaros (Iecava);
* pēc apstākļu izvērtēšanas sociālais darbinieks: 1.sniedz personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; 2.palīdz personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas; 3.atbalsta personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot; 4.piesaista sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai (Inčukalns);
* novērtē klientu vajadzības, nosaka līdzdarbības pienākumus, veic riska novērtēšanu, sniedz palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanās, piesaista nepieciešamos resursus, sniedz finansiālu atbalstu (Daugavpils novads);
* sagatavo dokumentus un izstrādā Nepilngadīgās uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, un lūdz bērnu uzņemt novada pašvaldības policijas profilaktiskajā uzskaitē (Engure);
* Pēc nepilngadīgo lietu inspektora vai pašu iniciatīvas sastāda programmu, iesaista tās sastādīšanā bērnu, viņa vecākus, citus profesionāļus (skolas psihologu, klases audzinātāju, sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem u.c.), veic sadzīves apstākļu apsekošanu. Vienojas par līdzdarbību ar bērnu un viņa vecākiem, par veicamajiem uzdevumiem un atbildību ar citiem profesionāļiem. Kontrolē līdzdarbības pienākumu veikšanu, regulāri tiekas ar bērnu, nepieciešamības gadījumā ar citiem profesionāļiem un vecākiem. Organizē nepilngadīgo lietu inspektora vizītes pašvaldībā, piedalās tikšanās ar bērniem. Gadījumos, kad vecāki nenodrošina bērnam vajadzīgo aprūpi (turpinās skolas kavējumi, klaiņošana, vardarbīga uzvedība, noziedzīgi nodarījumi u.c.), informē par to bāriņtiesu (Skrīveri);
* sociālais darbinieks izstrādā sociālās korekcijas programmu un vada sociālo gadījumu – nosaka klienta vajadzības, resursus, piesaista nepieciešamos resursus, sniedz atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā (Krimulda);
* pēc noteiktajām kompetencēm - veic risku izvērtēšanu, nosaka vajadzības, resursus, veic sociālo darbu, sniedz sociālos pakalpojumus, nosaka līdzdarbības pasākumus, piesaista sociālekonomiskus resursus, koordinē profesionāļu sadarbību (Saulkrasti);
* veic ģimenes problēmu izvērtējumu, novērtē riskus katram ģimenes loceklim, novērtē ģimenes fizisko un sociālo vidi, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu, piesaista nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Veic sociālo darbu ar visu ģimeni, dokumentē un iekārto klienta lietu. Iekārto nepilngadīgā profilakses lietu. Izstrādā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu nepilngadīgajam. Nepieciešamības gadījumā, kopā ar pašvaldības policiju vai Valsts policiju veic ģimeņu apsekošanu brīvdienās un svētku dienās. Starpinstitucionālās komandas sapulcēs informē sapulces dalībniekus kā gadījuma vadītājs par uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izpildes gaitu. Gadījumā, ja obligātais klients nenāk uz sadarbību, sociālais darbinieks iesniedz bāriņtiesai rakstisku ziņojumu (Balvi);
* darbs ar konkrētu gadījumu. Konkrētam bērnam nepieciešamo speciālistu piesaiste (psihologs, psihiatrs, psihoterapeits, narkologs). Sadarbība ar konkrētā bērna vecākiem, nepieciešamības gadījumā – speciālistu piesaiste arī vecākiem. Nepilngadīgā profilakses lietas ieviešana. Risku novērtēšana. Starpinstitucionālās sapulces. Kā darba terapija – konkrētā bērna iesaistīšana darbā vasaras periodā (Olaine);
* Talsu novada sociālais dienests sasauc Konsultatīvo padomi darbam ar riska ģimenēm, pieaicina nepilngadīgo, viņa likumiskos aizbildņus un izstrādā Individuālo sociālās uzvedības korekcijas programmu (Talsi);
* sociālais dienests nodrošina starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību, veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām (Pārgauja);
* ja konkrēta bērna programmā tiek noteikti uzdevumi, kas attiecināmi uz sadarbību ar citām institūcijām, tad sociālais dienests konkrētās institūcijas par to informē, iegūst informāciju par paveikto (Ķegums);
* darbojas sadarbībā ar citām institūcijām (Mērsrags).

Viena pašvaldība (Liepāja) norādījusi, ka nepieciešamības gadījumā speciālists, kurš izstrādā uzvedības sociālās korekcijas programmas, sadarbojas ar sociālo dienestu un iesaista darbā.

Citas pašvaldības norādījušas, ka Sociālais dienests īstenos bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas, ja būs nepieciešamība (Vecpiebalga, Zilupe).

**Pašvaldības policija**

33 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno pašvaldības policija, savukārt 3 pašvaldības (Vārkava, Baldone, Valka) norādījušas, ka minētais nav pašvaldības policijas kompetencē.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno pašvaldības policija:

* Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem” (Ventspils);
* Reglaments (Bauska);
* 2011.gada 20.decembra Sadarbības līgums (Tukums);
* Protokols Nr. 23, 34.p. (Madona);
* Vienošanās ar Valsts policiju par sadarbību 2014.gadam (Kārsava);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§ (Skrunda).

Papildus pašvaldības norādījušas, ka pašvaldības policija programmu īstenošanā veic sekojošas darbības:

* sniedz atbalstu (Ropaži);
* realizē uzvedības korekcijas un sociālas palīdzības programmu (Sala);
* savas kompetences ietvaros sniedz informāciju par nepilngadīgo un viņa ģimeni, veic korekcijas programmā paredzētas darbības, veic aktivitātes, ja Tukuma novada sociālais dienests ir sniedzis atzinumu, ka nepilngadīgais un viņa ģimene nevēlas sadarboties (Tukums);
* piedalās pašvaldības izstrādāto nepilngadīgo individuālās sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas realizēšanā, ja ir paredzēta Valsts policijas palīdzība (Priekule);
* darbojas atbilstoši sociālās korekcijas plānam savas kompetences ietvaros (Iecava);
* saskaņā ar normatīvo aktu prasībām bērnu tiesību aizsardzības jomā, nepilngadīgos likumpārkāpējus uzņem pašvaldības policijas profilaktiskajā uzskaitē un atbilstoši sastādītajai korekcijas programmai veic tās izpildi un kontroli (Engure);
* pēc noteiktajām kompetencēm brīdina vecākus par nepieciešamo pasākumu veikšanu, sastāda administratīvos protokolus par vecāku pienākumu nepildīšanu, veic uzraudzības funkcijas pēc vajadzības, informē par veiktajiem pasākumiem (Saulkrasti);
* veic reidus dzīvesvietā, kultūras pasākumu vietās un biežākajās pulcēšanās vietās pilsētā (Balvi);
* informē bāriņtiesu un sociālo dienestu (Olaine).

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā nav pašvaldības policijas (Durbe, Krustpils, Rēzekne). Viena pašvaldība (Ilūkste) norādījusi, ka 2014.gada pavasarī izveidota struktūrvienība, kura tiks nepieciešamības gadījumā piesaistīta bērna uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošanai. Viena pašvaldība (Krimulda) norādījusi, ka pašvaldības policija tiek veidota, līdz šim funkciju pildīja Valsts policija.

Citas pašvaldības (Vecpiebalga, Viesīte, Liepāja) norādījušas, ka nepieciešamības gadījumā bērnu uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanā tiek iesaistīta pašvaldības policija.

Viena pašvaldība (Vārkava) norādījusi, ka notiek sadarbība ar Valsts policiju.

**Sociālās korekcijas izglītības iestādes**

7 pašvaldības (Daugavpils, Krāslava, Vārkava, Skrunda, Rugāji, Tukums, Cēsis) norādījušas, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno sociālās korekcijas izglītības iestādes, savukārt 9 pašvaldības (Ilūkste, Koknese, Krustpils, Balvi, Rēzekne, Baldone, Mārupe, Krimulda, Valka) norādījušas, ka sociālās korekcijas izglītības iestādes pašvaldībā minēto neveic.

Viena pašvaldība norādījusi dokumentu, kas apstiprina, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno sociālās korekcijas izglītības iestādes:

* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§ (Skrunda).

Papildus viena pašvaldība (Tukums) norādījusi uz izglītības iestāžu lomu - 2011.gada 20.decembra Sadarbības līgumā noteikts, ka izglītības iestādes savas kompetences ietvaros sniedz informāciju par nepilngadīgo un viņa ģimeni; veic korekcijas programmā paredzētas darbības.

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā nav sociālās korekcijas izglītības iestādes - Beverīna, Krimulda, Mālpils, Rēzekne.

**Bērnu un jauniešu centri**

18 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno bērnu un jauniešu centri, savukārt 7 pašvaldības (Koknese, Krustpils, Vārkava, Baldone, Beverīna, Krimulda, Valka) norādījušas, ka minētais nav bērnu un jauniešu centru kompetencē.

Viena pašvaldība norādījusi dokumentu, kas apstiprina, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno bērnu un jauniešu centri:

* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§ (Skrunda).

Papildus pašvaldības norādījušas, ka bērnu un jauniešu centri programmu īstenošanā veic sekojošas darbības:

* piedāvā bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (Balvi);
* tiek izmantots kā resurss bērna sociālās korekcijas programmas īstenošanai (Ilūkste);
* Olaines bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrs „OLAKS”- nodarbības jauniešiem brīvajā laikā (Olaine);
* darbojas kā sadarbības partneris - nodrošina iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties neformālās izglītības pasākumos (Rēzekne);
* sniedz sociālpedagoģisku atbalstu, organizē atbalsta grupas vecākiem, izglīto vecākus bērnu audzināšanas jomā, īsteno korekcijas programmā noteiktos uzdevumus (Saulkrasti);
* tiek izmantots kā resurss, sniedz pakalpojumu saskaņā ar saviem nolikumiem (Tukums).

Divas pašvaldības (Krimulda, Mālpils) norādījušas, ka pašvaldībā nav bērnu un jauniešu centru. Viena pašvaldība (Vecpiebalga) norādījusi, ka bērnu un jauniešu centri tiek iesaistīti bērnu uzvedības sociālās korekcijas programmu īstenošanā pēc nepieciešamības.

**Īpaši izveidota iestāde**

1 pašvaldība (Dobele) norādījusi, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno īpaši izveidota iestāde - Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija (apstiprināta ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19/19 (protokols Nr.19)).

Pašvaldība paskaidrojusi, ka Nepilngadīgo lietu komisija nodrošina institūciju kompetencē esošās informācijas apmaiņu nepilngadīgā profilakses lietas ieviešanā un nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības programmas izstrādāšanā; veicina nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības programmas izpildi; risina institūciju sadarbības jautājumus; konsultē institūcijas un ģimenes sadarbības un citu problēmjautājumu risināšanā.

**Cits variants**

11 pašvaldības norādījušas citu variantu, kas pašvaldībā īsteno bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas.

Pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īsteno:

* sieviešu klubs „Pīlādzis” Lēdurgas pagastā, kur bērniem un jauniešiem ir iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku (Krimulda);
* jaunatnes speciālists (Mārupe);
* sociālais pedagogs, līdz 01.02.2014. to novadā veica sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, pagastos – sociālais darbinieks (Jaunjelgava);
* Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālie darbinieki (Rīga);
* Starpinstitucionālā komisija darbam ar ģimenēm (Nereta).

Papildus pašvaldības norādījušas, ka citas iestādes/speciālisti programmu īstenošanā veic sekojošas darbības:

* sagatavo problēmziņojumu sociālajam dienestam (Engure);
* sniedz sociālpedagoģisku atbalstu, nosaka riska faktorus skolā, analizē datus par bērnu tiesību ievērošanu, plāno un īsteno izglītojošas programmas (Saulkrasti);
* Starpinstitucionālā komisija darbam ar ģimenēm ievieš profilakses lietas un izstrādā nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un palīdzības programmu, katram bērnam, par kuru ir saņemta informācija atbildīgajā institūcijā (Nereta);
* Starpinstitucionālās sadarbības modelis bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novada pašvaldībā (Apstiprināts 2013.gada 30.oktobrī ar Aizkraukles novada domes sēdes lēmumu). Šo noteikumu pielietošanas uzdevums ir īstenot pakāpeniskuma principu darbā ar bērniem un ģimenēm; pārkāpumu izskatīšana pa līmeņiem, lai sociālpsiholoģiskās, pedagoģiskās un administratīvās ietekmēšanas metodes būtu atbilstošas izdarītajam pārkāpumam/ nodarījumam un bērna vecumam (Aizkraukle).

1. **Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar:**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja.*

**Bērnu vecākiem**

Visas pašvaldības (86) norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldība likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic sadarbībā ar bērnu vecākiem:

* Olaines sociālā dienesta izstrādātā nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas programma “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā”, kas apstiprināta 22.02.2012. Olaines novada domē (Olaine);
* (plānots) 28.12.2013. Institūciju sadarbības kārtība (Zilupe);
* 1.Bērnu tiesību aizsardzības likums 2.Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 3.Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”’ 4.Vadlīnijas nepilngadīgo uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidei, Latvijas pašvaldību mācību centrs, 2012. 5.Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīnijas un metodika Latvijas un Šveices sadarbības projekta “Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” ietvaros, Latvijas pašvaldības mācību centrs, Valsts policija, 2011. 6.Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā) 7. Nodaļas “Kārtība, kādā tiek nodrošināta profilakses lietas iekārtošana un uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošana” (apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē 2014.gada 6.jūnijā) (Jūrmala);
* 13.10.2011. Talsu novada domes lēmums Nr.746 „Par Talsu novada pašvaldības konsultatīvo padomi darbam ar riska ģimenēm” (Talsi);
* 2011.gada 24.novembrī ar Tukuma novada domes lēmumu (prot.Nr.15 5.§) ir izveidota Tukuma novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisija un apstiprināts komisijas nolikums (Tukums);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi ,,Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Alūksnes novada pašvaldības 2009.gada 17. septembra nolikums Nr.36/2009 „Alūksnes novada Sociālā dienests nolikums” IV nodaļas 10.4.punkts. Alūksnes novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas reglamenta 19.10.punkts (apstiprināts 04.01.2011.) (Alūksne);
* Attiecīgo iestāžu nolikumi, starpinstitucionālas komisijas sēžu protokoli, sarunu protokoli (Preiļi);
* Bērnu tiesību aizsardzības likums (Lielvārde);
* Cēsu novada pašvaldības domes lēmums „Par starpprofesionāļu komandas izveidi” un komisijas nolikums (Cēsis);
* Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija, apstiprināta ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19/19 (protokols Nr.19). Nepilngadīgo lietu komisija organizē novada Izglītības pārvaldes, izglītības iestāžu, izglītības atbalsta iestāžu, sociālā dienesta, bāriņtiesas, pašvaldības policijas, Valsts policijas, citu tiesībsargājošo institūciju, Probācijas dienesta, sabiedrisko, reliģisko organizāciju, ģimenes un nepilngadīgā sadarbību; kontrolē normatīvo aktu un likumības ievērošanu nepilngadīgo profilakses darbā (Dobele);
* Domes Starpinstitucionālā komisija likumpārkāpumu profilakses darbam ar bērniem (2010.gada 4.oktorba rīkojums Nr.548) (Daugavpils);
* Izglītības pārvaldes organizēto starpinstitucionālo sanāksmju protokoli. Valsts policijas, izglītības iestāžu darbības plāni, dienas kārtības u.tml. (Kuldīga);
* Katra nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma (Grobiņa, Skrunda, Bauska);
* Lietā vecāku\likumiskā pārstāvja paraksts par informāciju, ka ar bērnu tiek veikts profilakses darbs (Kārsava);
* Mācību gada laikā vienu reizi mēnesī notiek „Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm” sēdes. Nolikums apstiprināts 2013.gada 25.aprīlī Dundagas novada domes sēdē (Dundaga);
* Minēto apstiprina korekcijas programmas, kuru realizācijā tiek iesaistīti visas Bērnu tiesību aizsardzības komisijā apstiprinātās personas (Saulkrasti);
* Nolikums par starpinstitucionālo sadarbību. Durbes novada pašvaldības dokuments (Durbe);
* Par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Brocēnu novada pašvaldībā, apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes 2011.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (Brocēni);
* Atbilstoši sociālās korekcijas plānam savas kompetences ietvaros (Iecava);
* Rehabilitācijas plāni vecākiem (Vārkava);
* Sarakste, sadarbības līgumi ar vecākiem (Rēzekne);
* Sarunas protokoli, apsekošanas akti dzīvesvietā (Aknīste, Vaiņode);
* Sarunas protokols, vienošanās ar bērnu un vecākiem par uzdevumu izpildi (Baldone);
* Sociālais dienests uz pakalpojumu līguma pamata organizē aizbildņu apmācības un atbalsta grupas Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošo ģimeņu vecākiem, kur psihologi ar vecākiem pārrunā arī likumpārkāpumu profilaksi (apmācību kursi “Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi”). Iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas savā starpā sadarbojas, lai izpildītu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta 1.punktā noteikto (Liepāja);
* Sociālā pedagoga darba plāns, kuru apstiprina sociālā dienesta vadītājs, saskaņojot ar skolu direktoriem (Ikšķile);
* Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu paraksta bērna vecāki (Vecumnieki);
* Starpinstitucionālās komisijas ar ģimenēm nolikums (Nereta
* Starpinstitucionālās sadarbības modelis bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novada pašvaldībā. Apstiprināts 2013.gada 30.oktobrī ar Aizkraukles novada domes sēdes lēmumu) (Aizkraukle);
* Strenču novada attīstības programmā 2014. – 2020. gadam, kā viena no aktivitātēm noteikta: nepilngadīgo likumpārkāpēju sociālās uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrāde un ieviešana (Strenči);
* Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums (Apstiprināts ar Balvu novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu, protokols Nr.5§ 3. Grozījumi: 29.07.2010., protokols Nr.12,40. §, grozījumi: 09.02.2012.,protokols Nr. 2, 49. §. Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs, saņemot informāciju par bērnu, kurš nonācis policijas redzeslokā, aicina uz sadarbību vecākus, veido klienta lietu. Uzsāk sociālo darbu ar ģimeni un bērnu (Balvi);
* Vadās pēc 2010.gada izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem - uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas (Limbaži);
* Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem” (Ventspils);
* Bērnu vecāki iepazīstas ar sociālās korekcijas programmu, apstiprina to tikšanās protokolā (Daugavpils);
* Apsekošanas akti, sarunu protokoli, sadarbības līgumi (Mālpils);
* Saskaņā ar „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 58.pantā noteikto (Jaunpils, Ludza, Rīga, Pārgauja);
* Sadarbība notiek, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta trešo daļu (Daugavpils novads);
* Saskaņā ar normatīvajiem aktiem (Salacgrīva);
* Piedaloties vecāku sapulcēs un individuāli (Viesīte);
* Bērna vecāki vienmēr tiek iesaistīti gadījumu risināšanā, kas saistās ar palīdzības sniegšanu viņu bērniem (Krimulda).

Pēc pašvaldību sniegtās informācijas secināms, ka vecāki tiek iesaistīti likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem, pamatojoties uz pašvaldībā izstrādātiem dokumentiem vai valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Vienlaikus atsevišķas pašvaldības (Valka, Mazsalaca, Ilūkste, Rīga) norādījušas, ka pašvaldībā nav izstrādāti speciāli dokumenti par vecāku iesaisti likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem.

**Izglītības iestādēm**

Visas pašvaldības (86) norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldība likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic sadarbībā ar izglītības iestādēm:

* Starpinstitucionālo sanāksmju protokoli (Inčukalns);
* sadarbībā ar sociālo dienestu, kas ir galvenais darba veicējs. Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi ,,Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldība” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores 27.03.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/118 „Par rīcību izglītojamo neattaisnoto kavējumu gadījumā Alūksnes novada vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs” (Alūksne);
* Sarakstes dokumenti (Mālpils);
* Katra nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, ko sastāda sociālais darbinieks (Skrunda);
* Protokoli (Vārkava);
* Sociālo pedagogu darba plāns, apstiprina skolas direktors (Rēzekne);
* Sarunas protokoli (Aknīste);
* Sekmju izraksti no skolas, piedalīšanos ārpusklases pasākumos (Vaiņode);
* Iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas savā starpā sadarbojas, lai izpildītu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta 1.punktā noteikto (Liepāja);
* Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.89, Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 3.punktam (Bauska);
* Atbilstoši sociālās korekcijas plānam savas kompetences ietvaros (Iecava);
* Tiešie kontakti ar pedagogiem, klašu audzinātājiem, ko apliecina sarakstes dokumenti, sarunu un telefonsarunu protokoli, starpinstitucionālās un starpprofesionāļu komandas tikšanās protokoli (Krimulda);
* Regulāri notiek informācijas apmaiņa ar izglītības iestādēm par bērna sekmēm, skolas apmeklējumu, problēmām un stiprajām pusēm, akcentējot, kas bērnam padodas vislabāk (Balvi);
* Ārpusskolas pulciņi, Mūzikas un mākslas skola, sporta halle (Cesvaine);
* No skolām sniegtā informācija pēc sociālā dienesta pieprasījuma (Kārsava).

Atsevišķas pašvaldības (Ilūkste, Ozolnieki) norādījušas, ka pašvaldībā nav izstrādāti speciāli dokumenti par izglītības iestāžu iesaisti likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem.

Viena pašvaldība (Viesīte) norādījusi, ka iestādes plāno, kādus speciālistus pieaicināt.

**Valsts policija**

Visas pašvaldības (84) norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar Valsts policiju.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldība likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic sadarbībā ar Valsts policiju:

* Starpinstitucionālo sanāksmju protokoli (Inčukalns);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi ,,Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu” (Alūksne);
* Sarakstes dokumenti (Mālpils);
* Atbilstoši sociālās korekcijas plānam savas kompetences ietvaros (Iecava);
* Katra nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, ko sastāda sociālais darbinieks (Skrunda);
* Vienošanās ar Valsts policiju par sadarbību 2014.gadam (Kārsava);
* Sarakste ar Valsts policiju (Rēzekne);
* Iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas savā starpā sadarbojas, lai izpildītu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta 1.punktā noteikto (Liepāja);
* Informācijas apmaiņa (Vaiņode);
* Pēc iestādes rakstiska pieprasījuma (Vecumnieki).

Papildus pašvaldības norādījušas, kādas aktivitātes veic Valsts policija:

* Informatīvās nodarbības skolās (Krimulda);
* Veic profilakses darbu ar nepilngadīgo personu (Balvi);
* Nepilngadīgo lietu inspektori sadarbojas ar sociālo dienestu vai bāriņtiesu pēc nepieciešamības (Viesīte).

Viena pašvaldība (Engure) norādījusi, ka pašvaldības policija veic likumpārkāpumu profilaksi, organizē bērnu tiesisko audzināšanu, organizē preventīvos reidus un piedalās to norisē, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un nosūta to izskatīšanai pēc piekritības.

Cita pašvaldība (Bauska) norādījusi, ka sadarbība ar Valsts policiju likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem notiek īpašos gadījumos.

Divas pašvaldības uzsvērušas, ka pašvaldībā nav izstrādāti speciāli dokumenti par Valsts policijas iesaisti likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem (Ilūkste, Ozolnieki – dokumenti tiek izstrādāti).

**Valsts probācijas dienests, ja bērns ir probācijas klients**

79 pašvaldības norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, savukārt 1 pašvaldība (Krimulda) norādījusi, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērnu neveic sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldība likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients:

* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi ,,Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu” (Alūksne);
* Sarakstes dokumenti (Mālpils);
* Atbilstoši sociālās korekcijas plānam savas kompetences ietvaros (Iecava);
* Iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas savā starpā sadarbojas, lai izpildītu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta 1.punktā noteikto (Liepāja);
* Sarakste ar Valsts probācijas dienestu (Kārsava, Rēzekne);
* Informācijas apmaiņa (Vaiņode);
* Pēc iestādes rakstiska pieprasījuma (Vecumnieki).

Viena pašvaldība (Balvi) norādījusi Valsts probācijas dienesta veiktās aktivitātes - veic uzraudzību, kontrolē sabiedriskā darba izpildi, raksta izvērtēšanas ziņojumus tiesībsargājošām iestādēm, organizē izlīgumus ar starpnieka palīdzību, nodrošina sociālās uzvedības korekcijas programmas nepilngadīgajam.

Viena pašvaldība (Ozolnieki) norādījusi, ka pašvaldībā tiek izstrādāti speciāli dokumenti par Valsts probācijas dienesta iesaisti likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem.

Viena pašvaldība (Krimulda) norādījusi, ka šobrīd sociālā dienesta redzeslokā nav probācijas dienesta klientu.

Citas pašvaldības norādījušas, ka Valsts probācijas dienests tiek iesaistīts pēc nepieciešamības (Viesīte, Bauska).

**Bērnu un jauniešu centriem**

40 pašvaldības norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centriem, savukārt 10 pašvaldības norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērnu neveic sadarbībā ar Bērnu un jauniešu centriem.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldība likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic sadarbībā ar bērnu un jauniešu centriem:

* Iestāžu pasākumu plāns, apstiprina Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra „Zeimuļs” vadītājs (Rēzekne);
* Iesaistītās valsts un pašvaldības institūcijas savā starpā sadarbojas, lai izpildītu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta 1.punktā noteikto (Liepāja);
* Katra nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, ko sastāda sociālais darbinieks (Skrunda);
* BJSAC “OLAKS” (Olaine).

Pašvaldības norādījušas Bērnu un jauniešu centru veiktās aktivitātes likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem:

* piedāvā bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Ikvienam pastāv iespēja apmeklēt dažādu interešu pulciņu nodarbības Bērnu un jauniešu centrā (Balvi);
* Brīvā laika saturīga pavadīšana (Cesvaine);

Viena pašvaldība (Ozolnieki) norādījusi, ka pašvaldībā tiek izstrādāti speciāli dokumenti par Bērnu un jauniešu centru iesaisti likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem. Viena pašvaldība (Ilūkste) norādījusi, ka attiecīgi dokumenti nav izstrādāti.

Viena pašvaldība (Viesīte) norādījusi, ka pašvaldībā nav Bērnu un jauniešu centru.

**Īpaši izveidotu iestādi**

2 pašvaldības norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar īpaši izveidotu iestādi.

Papildus skaidrojumu pašvaldības nav sniegušas.

**Sabiedriskajām organizācijām**

33 pašvaldības norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām, savukārt 8 pašvaldības norādījušas, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērnu neveic sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām.

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka pašvaldība likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām:

* Līgums ar biedrību „Korijši” no 14.02.2014. (narkologa konsultācijas) (Kārsava);
* Pašvaldības teritorijā saskaņoto vasaras nometņu saraksts (Rēzekne);
* Bērnu Oāze, līgumi (Mārupe).

Papildus pašvaldības nosaukušas sabiedriskās organizācijas, ar kurām sadarbojas:

* Pestīšanas armija ģimenēm vada apmācības ciklu “Dzīves prasmes: mājai, ģimenei, atpūtai” (Liepāja);
* Sieviešu klubs „Pīlādzis”, kur bērniem un jauniešiem ir iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku (Krimulda);
* Biedrība „Vecāki Aizkrauklei”, biedrība „Galaktika” (Aizkraukle);
* Pašvaldības sociālais darbinieks sadarbībā ar biedrību „Mans patvērums” un Nodarbinātības valsts aģentūru, iesaista nepilngadīgo personu brīvprātīgā darba veikšanai projektā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 2013.gadā šādā projektā 4 mēnešus tika nodarbināts viens jaunietis. Līgumu apstiprināja biedrības valdes priekšsēdētājs D.Usins (Balvi).

1. **Nedaudz vairāk kā puse pašvaldību (47 no 87) piekrīt, ka pašvaldībā ir noteikta institūcija/speciālists, kurš uzrauga bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesu.**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja.*

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kuros noteikta institūcija/speciālists, kurš uzrauga bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesu:

* 1.Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa (2014.gada 13.marta grozījumi Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”) 2.Nodaļas “Kārtība, kādā tiek nodrošināta profilakses lietas iekārtošana un uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošana” (apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē 2014.gada 6.jūnijā) 3.Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā) (Jūrmala);
* 2011.gada 18.maija Strenču novada domes sēde (lēmums, sēdes protokols Nr.7) (Strenči);
* 2011.gada 20.decembra Sadarbības līgums (Tukums);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi ,,Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Aknīstes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas rīkojums Nr.1 (22.10.2013) (Aknīste);
* Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants, Preiļu novada domes lēmums par bērnu likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju (Preiļi);
* Cesvaines Sociālā dienesta nolikums, izdots 2007.gada 20.decembrī, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome (Cesvaine);
* Darbinieks novada Sociālajā dienestā, darba līgums 2014.gada maijā (Bauska);
* Engures novada domes 2012.gada 18.decembra „Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši likumpārkāpumus” (Engure);
* Katra novada pagasta sociālais darbinieks saskaņā ar amatu aprakstu. Iekārtotas profilakses lietas nepilngadīgajiem pie bāriņtiesām (saskaņā ar 30.11.2010. Daugavpils novada domes rīkojumu Nr.379) (Daugavpils novads);
* Kokneses novada domes Starpinstitucionālās sadarbības komisijas ģimenes lietu jautājumos nolikums (apstiprināts ar Kokneses novada domes 26.02.2014. sēdes lēmumu Nr.9.5) (Koknese);
* Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļa, 02.01.2012. Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļas apstiprināts nolikums (Apstiprinājusi Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja) (Limbaži);
* Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra - sociālais dienests nolikuma ietvaros (Kuldīga);
* Nepilngadīgo lietu komisija uzrauga programmas īstenošanas procesu, programmu sastāda un seko līdzi īstenošanai komisijas priekšsēdētaja, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste, kuras darba pienākumos ir:

6.9. Nepilngadīgā profilakses lietas iekārtošana, risku un vajadzību novērtēšana nepilngadīgajam, risku un vajadzību apkopošana, riska līmeņa noteikšana; 6.10. Nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrādāšana, ieviešana un kontrole; 6.11. Izglītojošu pasākumu, ekskursiju, nometņu un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas organizēšana bērniem – likumpārkāpējiem (Dobele);

* Nepilngadīgo lietu komisija (Apstiprinājusi Ādažu novada dome) (Ādaži);
* Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra nolikums (Apstiprināja Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja S.Ozoliņa 2011.gada 4.oktobrī) (Ogre);
* Pašvaldības sociālais dienests, nolikums (dome, 2009) (Sala);
* Programmas īstenošanas procesu uzrauga sociālais pedagogs, pamatojoties uz domes apstiprināto amata aprakstu 2009.gada 30.jūlijā (Vecumnieki);
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas nolikums, apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja 11.09.2013.rīkojumu Nr.1.1.15/13/102 (Rēzekne);
* Saskaņā ar amatu aprakstu dienesta vadītājs pārrauga darbinieku pienākumu izpildi (Ikšķile);
* Sociālā darbinieka amata apraksts (Ozolnieki, Gulbene);
* Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, LPMC apliecība 40 stundu mācību kursi (Jaunpils);
* Sociālais darbinieks ar ģimeni ar bērniem, līgums no 02.07.2012. (Kārsava);
* Sociālais dienests atbilstoši pašvaldības deleģētam uzdevumam un nolikumam (Kandava);
* Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem (Amata apraksts)(Olaines sociālā dienesta izstrādātā nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas programma “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā”, kas apstiprināta 22.02.2012. Olaines novada domē (Olaine);
* Starpinstitucionālās komisijas ar ģimenēm nolikums, kurā viens no punktiem paredz, ka komisija nozīmē programmas vadītāju un atbildīgos speciālistus un izvērtē programmas rezultātus (Nereta);
* Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums, kurš apstiprināts ar Balvu novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu protokols Nr.5§ 3. Grozījumi: 29.07.2010., protokols Nr.12,40. §, grozījumi: 09.02.2012., protokols Nr.2, 49. §. Nolikuma 3.9.7 punkts nosaka ”Izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas programmas bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību”. Tas noteikts arī Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amata aprakstā (Balvi);
* Sociālā dienesta nolikums (Vārkava).

Vairākas pašvaldības norādījušas institūciju vai speciālistu, kas uzrauga bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu, vienlaikus nav norādījušas dokumentus, kuros minētais atrunāts, vai norādījušas, ka dokumentāli minētais nav noteikts:

* Atbildīgs attiecīgās iestādes vadītājs (Mārupe);
* Bērnu tiesību aizsardzības speciālists katru ceturksni sniedz atskaiti Bērnu tiesību aizsardzības komisijai par sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanas procesu (Liepāja);
* Sociālā dienesta vadītājs (Priekule);
* Faktiski nodrošina sociālā dienesta sociālais pedagogs (Skrīveri);
* Jaunatnes lietu komisija (Madona);
* Korekcijas plānu sagatavo un īstenošanu uzrauga sociālā dienesta darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem (Dundaga, Pārgauja);
* Sociālais dienests (Mērsrags, Aloja, Kocēni, Rugāji);
* Programmas īstenošanu pārrauga sociālais dienests/darbinieks, kas programmas sastādīšanā uzņemas vadītāja lomu (Talsi);
* Sociālais darbinieks (Grobiņa, Krimulda);
* Sociālā dienesta sociālais darbinieks vai sociālais pedagogs, kurš izstrādājis programmu (Ķegums);
* Sociālais pedagogs un sociālais darbinieks (Ropaži);
* Speciālists, kas tās sagatavo, arī veic to pārraudzību (Mālpils);
* Sociālais dienests / bērnu tiesību aizsardzības speciālists (Jelgavas novads);
* Sociālā darba speciālisti, bāriņtiesas darbinieki (Durbe);
* Noteiktas institūcijas vai speciālista nav, taču sociālais darbinieks, kurš izstrādājis šo programmu, veic izvērtēšanu un uzraudzību (Ludza).

Divas pašvaldības (Zilupe, Iecava) norādījušas, ka plānots noteikt institūciju/ speciālistu, kas uzrauga bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesu.

**RISKS**  
Ne visās pašvaldībās ir noteikta institūcija/speciālists, kurš uzrauga bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesu.

1. **84 pašvaldības norādījušas, ka bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar bērnam izstrādāto uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, savukārt 1 pašvaldība (Jaunpiebalga) sniegusi noraidošu atbildi.**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja. Norādiet, kura institūcija ir atbildīga par minēto un kā minētā apgalvojuma izpilde tiek nodrošināta.*

Pašvaldība RĪGA sniegusi detalizētu informāciju par pašvaldībā izveidotām Klientu lietām un sadarbību starp institūcijām:

* Saskaņā ar Labklājības departamenta apstiprinātajiem Iekšējiem noteikumiem Nr.DL-11-16-nts „Par klienta lietā iekļaujamo dokumentāciju” (turpmāk tekstā – Iekšējie noteikumi). Rīgas Sociālā dienesta klienta lieta satur to pašu informāciju, kas noteikta metodikā, kura pieejama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā, un uzskatām, ka Rīgas Sociālā dienesta izveidotā „Klientu lieta” Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta izpratnē tiek traktēta kā „Nepilngadīgā profilakses lieta”.

Labklājības departaments informē, ka šobrīd Rīgas Sociālajā dienestā tiek saņemta informācija no Valsts policijas par nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Rīgas Sociālā dienesta sociālie darbinieki veic izvērtēšanu, tiek atvērta „Klienta lieta”, un sastādīts rehabilitācijas plāns/Sociālā darba ar gadījumu plāns nepilngadīgajam, ko uzskatām par līdzvērtīgu sociālās korekcijas programmai.

Lai nodrošinātu efektīvu Rīgas pašvaldību institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, ir izstrādātas divas sadarbības kārtības.

2009.gada 15. jūlija sadarbības līgums (turpmāk tekstā – Līgums) Nr. DL-09-169-lī, „Institūciju sadarbības kārtība gadījumos, ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem, un gadījumos, ja ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi”. Līgums noslēgts starp Rīgas domes Labklājības departamentu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas pašvaldības policiju un Rīgas bāriņtiesu. Līgums nosaka, ka sociālā gadījuma vadītājs ir Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem, kā pienākumos ietilpst organizēt starpinstitucionālās komandas darbu. Regulāri, vienu reizi mēnesī, Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros tiek organizētas starpinstitucionālās tikšanās, kur iniciators ir ne tikai Rīgas Sociālais dienesta sociālais darbinieks, bet arī citi pašvaldības iestāžu darbinieki. Vēršam Jūsu uzmanību, ka starpinstitucionālās tikšanās tiek protokolētas un katrai institūcijai nosūtīta protokola kopija, ko iesaistītās institūcijas izmanto tālākai darbībai ar bērnu/jaunieti vai viņa ģimenes locekļiem. Kā arī šis protokols ir instruments, kas skaidri nosaka katras institūcijas veicamos uzdevumus, konkrētā laika posmā, kompetenci, iesaistoties konkrētā sociālā gadījuma risināšanā.

Lai novērstu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu un turpināšanu, glabāšanu un izplatīšanu izglītības iestādē, izglītības iestādes teritorijā un tās apkārtnē vai tās organizētajos pasākumos 2010.gada 28.maijā tika noslēgts sadarbības līgums NR.DIKS -10-156-lī, DL-10-82-lī, RPP-10-126-lī starp pašvaldības institūcijām. Minētā līguma galvenais instruments ir Starpinstitucionālās komandas veidošana, kā arī tas nosaka nepieciešamības gadījumā iesaistīt citu institūciju speciālistus.

Situācijās, kurās redzeslokā/uzskaitē nonāk bērni un jaunieši, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, arī tiek iekārtota klienta lieta un veiktas darbības, kuras saistītas ar sociālā gadījuma vadīšanu. Šādos gadījumos lietu iekārto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcija. „Klienta lietas” apstiprinātas ar 2012.gada 11.decembra iekšējiem noteikumiem Nr. DL-12-25-nts „Par Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra klienta lietā iekļaujamo dokumentāciju”.

Vienlaikus pašvaldības norādījušas dokumentus, kas apstiprina, ka bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar bērnam izstrādāto uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu:

* Saldus novada p/a „Sociālais dienests” sociālā darbinieka amata apraksts, apstiprina p/a Sociālais dienests” direktore (Saldus);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums (apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§) (Skrunda);
* Ventspils pilsētas pašvaldības policija, ko nosaka Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem” (Ventspils);
* Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un metodiskajiem ieteikumiem (Salacgrīva);
* 1.Bērnu tiesību aizsardzības likums; 2.Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; 3.Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”; 4.Vadlīnijas nepilngadīgo uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidei, Latvijas pašvaldību mācību centrs, 2012.; 5.Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīnijas un metodika Latvijas un Šveices sadarbības projekta “Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” ietvaros, Latvijas pašvaldības mācību centrs, Valsts policija, 2011.; 6. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa (2014.gada 13.marta grozījumi Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”); 7.Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā); 8.Nodaļas “Kārtība, kādā tiek nodrošināta profilakses lietas iekārtošana un uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošana” (apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē 2014.gada 6.jūnijā). Atbildīgā struktūrvienība – Nodaļa: katra nepilngadīgā likumiskais pārstāvis tiek aicināts uz pārrunām nodaļā vai tiek apmeklēts dzīvesvietā, tiek iepazīstināts ar uzvedības sociālās korekcijas programmu, likumiskais pārstāvis tiek aicināts piedalīties programmā, pēc kā tiek parakstīta vienošanās par noteiktu aktivitāšu plānu (Jūrmala);
* 2011.gada 20.decembra Sadarbības līgums. Tukuma novada sociālā dienesta atbildīgais sociālais darbinieks programmu izstrādā pēc situācijas/ gadījuma izpētes, izvērtējuma, iesaistot bērna likumiskos pārstāvjus, ar programmas projektu un arī Bērnu tiesību aizsardzības komisijas apstiprināto programmu iepazīstas gan bērns, gan viņa likumiskais pārstāvis (Tukums);
* 2012.gada 5.aprīļa noteikumi ,,Par kārtību, kādā notiek sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Rēzeknes novada pašvaldībā” (Apstiprina domes priekšsēdētājs) (Rēzeknes novads);
* Vienošanās starp ģimeni un speciālistu, Intervences plāns (Mārupe);
* Engures novada domes 2012.gada 18.decembra „Noteikumi darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši likumpārkāpumus” (Engure);
* 2010.gada izstrādātie metodiskie ieteikumi - uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas. To apstiprina savstarpējais sadarbības līgums starp vecāku un speciālistu (Limbaži);
* Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija, apstiprināta ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19/19 (protokols Nr.19) (Dobele);
* Programmu paraksta klients un sociālais darbinieks, Sociālā dienesta nolikums (dome, 2009) (Sala);
* Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālās uzvedības un sociālās korekcijas programma (Lielvārde);
* Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta pirmo daļu (Ludza);
* Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto (Madona);
* Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Bērna likumiskais pārstāvis savu piekrišanu apstiprina ar parakstu zem “Nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās programmas”. Olaines sociālā dienesta izstrādātā nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas programma “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā”, kas apstiprināta 22.02.2012. Olaines novada domē (Olaine).

Papildus pašvaldības norādījušas, ka apstiprinājumu tam, ka bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar bērnam izstrādāto uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, var gūt, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

* Sociālās korekcijas plāni/programmas, rehabilitācijas plāni (Bauska, Vārkava, Iecava);
* Nepilngadīgo profilakses lieta (Ādaži);
* Sanāksmju, sarunu protokoli (Daugavpils novads, Ikšķile);
* Klienta lieta, vecāku atļauja, sadarbības līgums (Kuldīga, Mālpils).

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar bērnam izstrādāto uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, vienlaikus nav norādījušas, kāds dokuments minēto apstiprina, vai arī norādījušas, ka dokumentāli minētais nav atrunāts:

* Bērna likumiskie pārstāvji ar programmām tiek iepazīstināti (Aizkraukle, Beverīna, Viesīte, Daugavpils, Strenči, Nereta);
* Likumiskie pārstāvji tiek iesaistīti un informēti par izstrādāto korekcijas plānu (Dundaga, Kocēni, Kandava);
* Bērnam jāierodas sociālajā dienestā kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem, lai kopā iepazītos ar profilakses lietu (Vaiņode, Liepāja - par minēto ir atbildīgs speciālists, kurš kopš 2014.gada 7.aprīļa izstrādā uzvedības sociālās korekcijas programmas bērniem un jauniešiem. Minētā apgalvojuma izpilde tiek nodrošināta, uzaicinot bērnu/jaunieti kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem uz sarunu, kuras laikā bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar uzvedības sociālās korekcijas programmu, uzklausīts viņu un bērna viedoklis);
* Noslēgta vienošanās vecākiem ar sociālo darbinieku (Līvāni);
* Individuālā sociālās uzvedības korekcijas programma tiek izstrādāta kopā ar bērnu un viņa likumiskajiem pārstāvjiem (Talsi, Ozolnieki);
* Programmas izstādē piedalās arī bērna likumiskie pārstāvji, viņi ar parakstu apstiprina, ka iepazinušies ar programmu (Rūjiena, Krimulda);
* Sociālā dienesta darbinieks izstrādā sociālās korekcijas programmu un vecāks ar šo programmu tiek iepazīstināts, apliecinot to ar savu parakstu (Salaspils);
* Vecāks un bērns paraksta sastādīto uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu (Cēsis, Cesvaine – atbildīgs sociālais dienests);
* Sociālās korekcijas un palīdzības programma tiek sastādīta kopā ar pusaudzi un vecākiem, apstiprina ar parakstiem (Jaunpils, Ķegums);
* Bērna korekcijas programmā ietverti sarunas protokoli ar vecākiem, kas apliecināti ar vecāku parakstu. Šeit parādās arī vecāku līdzdarbošanās uzdevumi, ja vecāki tiek izsaukti uz Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdi, tad tas atspoguļojas sēdes protokolā (Saulkrasti);
* Izstrādāto sociālās uzvedības programmu paraksta bērns, bet pirms tam tiek iepazīstināti vecāki par veicamajiem uzdevumiem. Tas tiek fiksēts sarunas protokolā. To nodrošina Sociālā dienesta speciālists (Baldone);
* Vecāki piedalās programmas izstrādē, speciālists vienojas par līdzdarbību ar bērnu un viņa vecākiem, par veicamajiem uzdevumiem. Vecāki dod savu piekrišanu sociālajam pedagogam veikt darbu ar bērnu. Programmas īstenošanas laikā atkārtoti tiekas ar vecākiem ar mērķi noskaidrot notikušās izmaiņas un vienotos par tālākajiem uzdevumiem un sadarbību (Skrīveri);
* Bērna likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, un paraksta trīspusēju Sadarbības līgumu (Ogre, Vecumnieki, Rēzekne, Balvi - uzsākot realizēt Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, iesaistītās puses – bērna likumiskie pārstāvji un pats bērns ar saviem parakstiem apliecina, ka ir iepazīstināti ar programmu un tās ietvaros plānotajām darbībām. Parakstās arī Programmas izstrādātājs un piesaistītie profesionāļi. Par programmas izpildi ir atbildīgi katrs speciālists, kurš iesaistīts minētajā programmā. Par veiktajām darbībām katrs speciālists atskaitās starpinstitucionālās komandas sapulcē, kad tiek skatīta konkrētā bērna lieta);
* Vecāku\likumiskā pārstāvja paraksts klienta lietā (Kārsava, Durbe);
* Programmā paredzēti uzdevumi vecākiem, ko apliecina vecāka paraksts (Gulbene);
* Sociālais darbinieks veido klienta lietu, kurā tiek apkopoti visi dokumenti (Valka, Alūksne);
* Vecāki kopā ar nepilngadīgo atkārtoti tiek aicināti pārrunāt programmas mērķus un uzdevumus un vienojas par turpmāko sadarbību (Jelgavas novads).

Papildus iepriekš minētajam vairākas pašvaldības uzsvērušas sociālā dienesta atbildību, iepazīstinot bērna likumiskos pārstāvjus ar bērnam izstrādāto uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu (Preiļi, Pārgauja, Aloja, Jelgavas novads, Burtnieki).

1. **Pašvaldības iestādes regulāri plāno un īsteno preventīva rakstura pasākumus**

**Bērniem ar atkarības problēmām**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja; kādi ir īstenotie pēdējie pasākumi.*

**47 pašvaldībās pašvaldības iestādes regulāri plāno un īsteno preventīva rakstura pasākumus bērniem ar atkarības problēmām, savukārt 24 pašvaldības par šādiem pasākumiem nav informējušas.**

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* 1.Bērnu tiesību aizsardzības likums, 2.Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 3. Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 4.Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, 5.Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, 6.Vadlīnijas nepilngadīgo uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidei, Latvijas pašvaldību mācību centrs, 2012., 7.Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīnijas un metodika Latvijas un Šveices sadarbības projekta “Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās” ietvaros, Latvijas pašvaldības mācību centrs, Valsts policija, 2011., 8.Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa (2014.gada 13.marta grozījumi Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”), 9.Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā), 10.Nodaļas Kārtība, kādā tiek nodrošināta profilakses lietas iekārtošana un uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošana (apstiprināta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē 2014.gada 6.jūnijā), 11.Likums “Par policiju”, 12.Valsts policijas 2010.gada 15. decembra iekšējie noteikumi Nr.19 13.Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas 2008.gada noteikumi par darbu ar nepilngadīgajiem, 14. Jūrmalas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas 2001.gada 4.jūlija nolikums Nr.33 (Jūrmala);
* Bāriņtiesu sēžu, sarunu protokoli, Izglītības iestāžu darba plāni, saskaņā ar kuriem tiek īstenoti pasākumi. Starpprofesionāļu sanāksmju protokoli (Daugavpils novads);
* Socializācijas programma. Sociālā dienesta gada plāns (Apstiprinājis domes izpilddirektors 15.01.2014.) Plāni katru gadu tiek aktualizēti (Vecumnieki);
* Sociālais dienests, Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Sadarbības un līdzdarbības līgumi ar bērna likumisko pārstāvi (Saldus);
* Novada attīstības programma 2012-2018 (Sala);
* Semināra darba kārtība, Sociālā dienesta sapulces protokols (Kuldīga);
* Izglītības pārvaldes nolikuma 9.32.punkts “nodrošināt iespēju saņemt psihologa, logopēda, speciālā pedagoga pakalpojumus, veicot izglītojamo un problēmsituāciju izpēti, izstrādājot ieteikumus korekcijas darbam, veicot individuālo un izglītojošo darbu” (Alūksne);
* Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm nolikums, apstiprināts 2013.gada 25.aprīlī Dundagas novada domes sēdē. Sēdes tiek protokolētas (Dundaga);
* Preiļu novada domes projekts ”Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālajām vajadzībām”, koordinē Izglītības pārvalde, Izglītības iestāžu darba plāni (Preiļi);
* Veiktie pasākumi atspoguļojas ikmēneša darba atskaitēs, mācību gadā plānā (Saulkrasti);
* Preventīva rakstura pasākumu organizēšana ir noteikta Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta nolikumā, kuru ir apstiprinājusi Sociālā dienesta direktore 01.02.2010. (Liepāja);
* Sociālā dienesta veselības speciālista amata aprakstā iekļauts nosacījums, kurā paredz veikt preventīvos pasākumus novadā (Gulbene);
* Ventspils pilsētas pašvaldības policija, ko nosaka Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem” (Ventspils);
* Sarunas protokoli, darbs ar sociālo gadījumu, darbs ar ģimeni (Aknīste);
* Sociālo pedagogu darba plāni (Ikšķile);
* Talsu novada sociālā dienesta sociālo pakalpojuma nodaļas sociālās rehabilitācijas centra darba plāns (Talsi);
* Saskaņā ar finansiālām un projektu iespējām (Cēsis).

Papildus pašvaldības norādījušas pēdējos īstenotos pasākumus:

* prevencijas pasākumi tiek īstenoti divos virzienos – vispārējā prevencija (reidi, apsekošanas dzīvesvietās, Drošības dienas, konkursi, lekcijas, piemēram, Valsts policija 2013.gadā veikusi 210, bet 2014.gadā jau 53 lekcijas. Pašvaldības policija novadījusi 39 lekcijas, aizvedusi 188 bērnus uz drošības skolu “Džimba”) un individuālā prevencija (attiecas uz konkrētām personām), ar mērķi novērst un atturēt nepilngadīgas personas no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Piemēram, dalība pašvaldības organizētajos sporta un kultūras pasākumos (Pludmales čempionāts futbolā, volejbolā, Futbola čempionāts Slokas stadionā, aktivitātes bērniem Dzintaru Mežaparkā, Jūrmalas muzeja apmeklējums utt.), motivācijas konsultācijas, psihologa konsultācijas, interešu aktivitātes, audzinoša rakstura pārrunas Valsts un Pašvaldības policijā (137 preventīva rakstura pārrunas) u.c. (Jūrmala);
* 2014.gadā izglītības iestādēs tika organizēti semināri par atkarību izraisošo vielu ietekmi (Kuldīga);
* Ārpusskolas sporta un kultūras nodarbības. Veselības mācības stundas skolā. Vecākiem „Bērnu emocionālās audzināšanas kursi” sociālajā dienestā (Jaunpils);
* Novada administratīvā komisija praktizē izbraukuma sēdes, kurās tiekas ar plašāku speciālistu loku, vecākiem, nepilngadīgo, kuram ir problēmas ar skolas iekšējo kārtības normu ievērošanu vai citu sabiedriskās kārtības normu pārkāpumiem (Daugavpils novads);
* Cesvaines Sociālajā dienestā grupu nodarbības pie psihologa, izglītojošās lekcijas izglītības iestādēs (Cesvaine);
* Diskusijas, filmas (Vārkava);
* Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs organizē dažādus neformālās izglītības pasākumus, kā arī tikšanās ar populāriem cilvēkiem. Uz šiem pasākumiem ir aicināti un apmeklē dažādu sociālo grupu jaunieši. Tāpat arī notiek apmācības dienas nometnes formātā, kā, piemēram, jau otro gadu notika „3D piedzīvojums”, kurā sociālā riska grupas jaunieši devās ar velosipēdiem izbraukumā uz 4 dienām, paši gatavoja ēst, notika dažādas radošās un sportiskās aktivitātes. Šie jaunieši parasti pieder pie visām trijām minētajam grupām (Dobele);
* Izglītības iestādēs – sociālais pedagogs un pašvaldības policijas nodarbības (Lielvārde);
* Izglītības pārvaldes atbalsta personāls sniedz palīdzību skolēniem, vecākiem, skolotājiem (Alūksne);
* Katram gadījumam individuāli (Iecava);
* Krimuldas vidusskolas projektu nedēļas ietvaros tika veidoti projekti par atkarību izraisošo vielu kaitīgumu. Preventīvo darbu par atkarības problēmām sākotnēji nodrošina izglītības iestādes. Skolās tiek organizētas medicīnas darbinieku nodarbības un filmu cikli par atkarības tēmām. Izglītības iestāžu audzināšanas darba programmās ir izceltas 3 svarīgākās tēmas – atkarības, vardarbības un drošības (Krimulda);
* Madonas novada bērnu un jauniešu centrs īsteno brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešu centros, izglītojošus pasākumus, nometnes (Madona);
* Mācību gada laikā vienu reizi mēnesī notiek „Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar riska ģimenēm” sēdes (Dundaga);
* Pamatojoties uz 22.12.2010. Rīgas Sociālā dienesta rīkojumu Nr.RSD-10-574-rs „Par Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas atkarības profilakses speciālistu darba mēnešu pārskatu”, tika veikts Rīgas Sociālā dienestā Sociālās darba nodaļas atkarības profilakses speciālistu darba apkopojums par 2013. gadu. 2013.gada laikā atkarības profilakses speciālisti klientiem ir snieguši 3056 konsultācijas, t.i., gan individuālās konsultācijas (2457), gan grupu konsultācijas (599) ar atkarību saistītos jautājumos. Klientu mērķa auditoriju, rezultāti rāda, ka 21% jeb 512 klienti ir vecāki, 40% jeb 989 klienti ir pieaugušie, bet 39% jeb 941 klienti ir bērni. Atkarības profilakses speciālistu individuālās konsultācijas (visa vecuma grupām) ietvaros sniegto palīdzību veidu rezultāti rāda, ka 18% jeb 1580 klientiem ir veikta problēmas diagnostika, 28% jeb 2522 klienti saņēmuši psiholoģisko un emocionālo atbalstu, 24% jeb 2202 klienti tika motivēti, 9% jeb 777 klientiem veikta uzvedības korekcija, 7% jeb 657 klientiem ieteiktas grupu konsultācijas, 4% jeb 372 klientiem sniegtas rekomendācijas rehabilitācijas programmai, 6% jeb 576 klientiem sniegtas rekomendācijas narkologa konsultācijai, 1% jeb 68 klientiem sniegtas rekomendācijas psihiatra konsultācijām, bet 3% jeb 306 klientiem sniegtas cita veida konsultācijas. Atkarības profilakses speciālisti 2013.gadā ir novadījuši 11 psihosociālās grupas 430 jauniešiem, kuri ir uzsākuši atkarību izraisošo vielu (alkohols, narkotikas, cigaretes u.tml.) lietošanu un/vai aizrāvušies ar atkarību izraisošiem procesiem (datorspēles, azartspēles u.tml.), ar mērķi jauniešus izglītot un mudināt izvērtēt savu vielu lietošanas/spēlēšanas pieredzi. Atkarības profilakses speciālistu piedāvātie grupu veidi jauniešiem: „Atkarības profilakse skolēniem”, „Motivācijas sarunas jauniešiem”, „ Jauniešu datoratkarības intervence”, „ Jauniešu smēķēšanas intervence”. Augšminētās programmas ir Rīgas domes Labklājības departamenta saskaņotas Izglītības programmas. “Brīvība būt pašam” (Līdzatkarīgas uzvedības modeļu maiņa) (Rīga);
* Pasākumi tiek īstenoti visiem bērniem, īpaši neizceļot likumpārkāpējus vai bērnus ar uzvedības traucējumiem. Pasākumus plāno un īsteno Bērnu un jauniešu centrs, izglītības iestādes (Ilūkste);
* Pašvaldības izglītības iestādes organizē gan policijas, gan nepilngadīgo lietu inspektora lekcijas (Mālpils);
* Pašvaldības policijas reidi, izglītības iestādēs organizēti semināri, vecāku atbalsta grupas (Rugāji);
* Pašvaldībā ir izveidota Nepilngadīgo lietu komisija, kurā skata preventīva rakstura jautājumus, veic pārrunas ar bērniem, vecākiem. Komisija notiek 2 -3 reizes mēnesī (Ogre);
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas psihologs sadarbībā ar Valsts policiju 2013.-2014.gadā nodrošināja lekcijas/pārrunas izglītības iestādēs (Rēzekne);
* Sadarbībā ar izglītības iestādēm tiek organizētas lekcijas, tikšanās ar institūciju pārstāvjiem (arī no tiesībsargājošām iestādēm), mediķiem, psihologu (Nereta);
* Sadarbībā ar izglītības iestādēm, policiju, sociālais dienests plāno un īsteno nepieciešamo palīdzību un atbalsta veidus, piemēram, psihologa konsultācijas, atbalsta grupas, dienas centra pakalpojumus un citus pašvaldībā pieejamos pakalpojumus, organizē izglītojoša rakstura lekcijas, tikšanās ar nepilngadīgo lietu inspekcijas darbiniekiem (Pārgauja);
* Sadarbībā ar Liepājas pašvaldības Narkoatkarības palīdzības punktu rīkots lekciju cikls par atkarību izraisošajām vielām (piecas nodarbības) (Durbe);
* Skola sadarbībā ar Valsts policiju vienu reizi ceturksnī organizē izglītojošus seminārus (Mazsalaca);
* Skolas regulāri, sadarbojoties ar Valsts policiju, veselības iestādi, sociālo dienestu un bāriņtiesu, veic tematiskos pasākumus (Ludza);
* Skolā veic profilakses darbu ar audzēkņiem sociālie pedagogi un izglītības psihologs, kuri ir Sociālā dienesta darbinieki. Tēmas - Atkarības. Narkomānija, tās cēloņi un sekas. Lietotāja pazīmes ( 2013. gada septembris); Lietotāja uzvedības pazīmes (2013.gada oktobris); Smēķēšana, alkohola lietošana (2013.gada oktobris); Lietotāju dzīves stāsti (2014. gada janvāris); Klases atkarības pētījumu rezultāti un analīze (2014.gada janvāris). Tēma skatīta dažādās klasēs atbilstoši vecuma grupai (Saulkrasti);
* Sociālais pedagogs izstrādā individuālos preventīvos pasākumus bērnam vai grupai gan ar atkarības problēmām, gan likumpārkāpumu profilaksei, gan uzvedības traucējumu mazināšanai. Tas tiek fiksēts klienta lietā. Ar pasākumiem tiek iepazīstināti vecāki un saņemta atļauja. Pēdējie pasākumi: Sociālpedagoģiskās metodes – punktu sistēma, u.c. “Lielais draugs” – Bērniem ar dažāda rakstura problēmām (uzvedības, socializācijas, u.c.) tiek izvēlēts vecākas klases skolnieks, kurš ir paraugs un pavada laiku kopā dažādās aktivitātēs. Dardedze – “Drosme draudzēties”, vecākiem un bērniem – mediācijas pakalpojumi (Baldone);
* Sociālajā centrā ,,Cerība’’ ir pasākumi vecākiem, bērniem, skolā ir tikšanās ar klases audzinātājiem kopā ar nepilngadīgo lietu inspektori un pašvaldības policistu (Viļāni);
* Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkts regulāri plāno un īsteno preventīva rakstura informatīvās lekcijas un nodarbības izglītības iestādēs, kā arī ar prezentācijām uzstājas dažādās institūcijās (Liepāja);
* 2014.gada maijā izglītības iestādēs pusaudžiem un vecākiem informatīva lekcija par atkarības vielām (Gulbene);
* Sociālās aprūpes centrs ”Tērvete” reizi ceturksnī organizē preventīva rakstura pasākumus, pieaicinot vieslektorus, piemēram, policijas koledžas pasniedzēju u.c. (Tērvete);
* pasākumi tiek organizēti skolā (Vaiņode);
* Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektori regulāri tiekas ar izglītības iestāžu personālu, kā arī izglīto izglītības iestāžu audzēkņus par atkarības problēmām, likumpārkāpumu profilaksi, vispārpieņemtām uzvedības normām, to ievērošanas nozīmi (Koknese);
* Tiek organizētas drošības dienas skolā, audzināšanas stundas klasēs, individuālas pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem, starpinstitūciju darbs (Ventspils);
* Visiem tiek rīkotas sporta aktivitātes, tiek piesaistīti jauniešu centri, bibliotēkas, organizētas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (pulciņi, deju kolektīvi, sports, rīkotas talkas, ekskursijas, pārgājieni) (Beverīna);
* Vērtē pēc aktualitātes, vajadzības un pieejamajiem resursiem, piemēram, uz izglītības iestādi aicinot atkarības speciālistu, pašvaldības policiju ar izglītojošu informāciju, ja nepieciešams – tiek pilnveidotas arī darbinieku zināšanas par konkrēto tēmu (jautājumu) (Ķegums).

Divas pašvaldības norādījušas iestādes, kuras atbildīgas par minēto pasākumu organizēšanu, taču skaidrojošu informāciju nav sniegušas (Daugavpils - izglītības iestādes, Izglītības pārvalde, Jaunatnes lietu departaments, Sociālo lietu pārvalde, bāriņtiesa, Valsts policija, pašvaldības policija u.c.; Mārupe - sociālais dienests, dienas centri, pašvaldības policija).

**Nepilngadīgiem likumpārkāpējiem**

**45 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldības iestādes regulāri plāno un īsteno preventīva rakstura pasākumus nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, savukārt 18 pašvaldības nepiekrīt minētajam.**

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* Sociālā dienesta veidlapas (apsekošanas akti, sarunas protokoli) (Ozolnieki);
* Saldus novada p/a „Sociālais dienests” gada plāns (Saldus);
* Sarunas protokoli, darbs ar sociālo gadījumu, darbs ar ģimeni (Aknīste);
* Socializācijas programma. Sociālā dienesta gada plāns (Apstiprinājis domes izpilddirektors 15.01.2014.) Plāni katru gadu tiek aktualizēti (Vecumnieki);
* Sociālais dienests, saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava).

Papildus pašvaldības norādījušas pēdējos īstenotos pasākumus:

* Cesvaines Sociālajā dienestā grupu nodarbības pie psihologa, izglītojošās lekcijas izglītības iestādēs (Cesvaine);
* Katram gadījumam individuāli (Iecava, Viesīte);
* Valsts policijas darbinieki 2014.gadā sniedza nodarbības Krimuldas vidusskolas sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem par bērnu drošību, vardarbību, narkotiskām vielām, kā arī policijas vispārējo informatīvo programmu (Krimulda);
* Pašvaldības izglītības iestādes organizē gan policijas, gan nepilngadīgo lietu inspektora lekcijas (Mālpils);
* Pašvaldības policijas reidi un izglītojošas nodarbības (Rugāji);
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas psihologs sadarbībā ar Valsts policiju 2013.-2014.gadā nodrošināja lekcijas/pārrunas izglītības iestādēs (Rēzekne);
* Saldus novada Izglītības pārvaldes veiktie pasākumi, preventīvie, informatīvie pasākumi izglītības iestādēs (Saldus);
* Katru mācību gadu notiek izglītojoši pasākumi sadarbībā ar Valsts policiju (Durbe);
* Skolas regulāri, sadarbojoties ar Valsts policiju, veselības iestādi, sociālo dienestu un bāriņtiesu, veic tematiskos pasākumus (Ludza);
* Personīgā drošība (2013.gada septembris); Mobings (2014.gada februāris –Valsts policija); Vardarbība starp vienaudžiem (2013.gada oktobris); Sargā sevi (meitenēm) (2014.gada marts); Dokumentālā filma „Bars” (2014. gada marts) (Saulkrasti);
* Policijas speciālistu lekcijas izglītības iestādēs (Mārupe);
* Sociālajā centrā ,,Cerība’’ ir pasākumi vecākiem, bērniem, skolā ir tikšanās ar klases audzinātājiem kopā ar nepilngadīgo lietu inspektori un pašvaldības policistu (Viļāni);
* Sadarbība ar sporta klubu „Lāčplēsis” (iespēja apmeklēt minēto sporta klubu ar 50% atlaidi), kur jauniešus attīsta ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski. Sadarbība jau trešo gadu (Liepāja);
* Individuālas psihologa konsultācijas (Gulbene);
* Sociālais aprūpes centrs reizi ceturksnī organizē preventīva rakstura pasākumus, pieaicinot nepilngadīgo lietu inspektoru, advokātu (Tērvete).

**Bērniem ar uzvedības traucējumiem**

**53 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldības iestādes regulāri plāno un īsteno preventīva rakstura pasākumus bērniem ar uzvedības traucējumiem, savukārt 15 pašvaldībās ir atšķirīga situācija.**

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* Minēto apliecina grupu nodarbību apmeklējuma lapa (Balvi);
* Izstrādāta rehabilitācijas programma (Pļaviņas);
* Sarunas protokoli, darbs ar sociālo gadījumu, darbs ar ģimeni (Aknīste);
* Socializācijas programma. Sociālā dienesta gada plāns (Apstiprinājis domes izpilddirektors 15.01.2014.) Plāni katru gadu tiek aktualizēti (Vecumnieki);
* Sociālais dienests, saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava).

Papildus pašvaldības norādījušas pēdējos īstenotos pasākumus:

* Atbalsta grupas Alternatīvās aprūpes dienas centrā (Skrunda);
* Izglītības iestādēs ik gadu tiek pieaicināti Valsts vai pašvaldību policisti organizēt lekciju (Rucava);
* Pašizaugsmes grupa “Trepes” (Salaspils);
* Periodiski notiek saskarsmes treniņi savstarpējo attiecību uzlabošanai (skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs). Pēdējie pasākumi notikuši 2014.gada maijā (Balvi);
* Psihologa konsultācijas (Ozolnieki);
* Katram gadījumam individuāli (Iecava, Viesīte);
* Izglītības iestādēs – grupu nodarbības (Lielvārde);
* Kopš 2014.gada februāra Izglītības pārvaldes psihologi strādā ar atbalsta grupām (skolēniem, skolotājiem) par skolēnu disciplīnas problēmu mazināšanas skolās. Šis darba virziens paliek atbalsta personāla prioritātēs arī 2014./2015.mācību gadā (Alūksne);
* Preventīvo darbu sākotnēji organizē izglītības iestādes (vecāku sapulces, individuālas sarunas, sociālā pedagoga konsultācijas), nepieciešamības gadījumā piesaistot starpinstitucionālās komandas speciālistus (Krimulda);
* Pašvaldības izglītības iestādes organizē gan policijas, gan nepilngadīgo lietu inspektora lekcijas (Mālpils);
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas psihologs sadarbībā ar Valsts policiju 2013.-2014.gadā nodrošināja lekcijas/pārrunas izglītības iestādēs (Rēzekne);
* Psihologa konsultācijas, vecāku atbalsta grupas (Rugāji);
* Projekti, nometnes, atbalsta grupas, individuālās konsultācijas bērniem un ģimenēm (Saldus);
* Skolā strādā sociālais pedagogs un psihologs (Durbe);
* Skolas regulāri, sadarbojoties ar Valsts policiju, veselības iestādi, sociālo dienestu un bāriņtiesu, veic tematiskos pasākumus (Ludza);
* Saskarsme, pašregulācija (2014.gada marts); Džimbas drošības skola. Cilvēktirdzniecība. Piespiedu darbs - organizācija „Drošā māja”. Tiesības, pienākumi un atbildība (Saulkrasti);
* Sociālajā centrā ,,Cerība’’ ir pasākumi vecākiem, bērniem, skolā ir tikšanās ar klases audzinātājiem kopā ar nepilngadīgo lietu inspektori un pašvaldības policistu (Viļāni);
* Individuālas psihologa konsultācijas (Gulbene);
* Sociālās aprūpes centrs reizi ceturksnī organizē preventīva rakstura pasākumus, pieaicinot nepilngadīgo lietu inspektoru, NVO „Tauriņa efekts” u.c. (Tērvete).

Trīs pašvaldības norādījušas atbildīgās institūcijas, kas organizē pasākumus, tomēr skaidrojumu nav sniegušas (Burtnieki – nodarbības jauniešiem vada sociālais rehabilitētājs; Cesvaine - izglītības iestādes; Mārupe - sociālais dienests, sadarbība ar iestādēm).

**Cits variants**

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka tiek organizēti preventīva rakstura pasākumi arī citām mērķgrupām – Liepāja; Pāvilosta; Saldus; Talsi; Balvi – bērniem ar invaliditāti, Cesvaine; Bauska; Jelgavas novads; Jūrmala – bērniem, kuri ilgstoši neapmeklē izglītības iestādes; Ķekava; Olaine; Skrīveri; Tērvete; Krimulda; Valmiera; Balvi – vardarbības pret bērniem mazināšanai; Bauska; Jūrmala – citiem nepilngadīgajiem saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.panta 1.un 2.daļu; Ogre.

Viena pašvaldība norādījusi dokumentu, kas minēto apstiprina:

* Līgums (Dagda).

Papildus pašvaldības norādījušas pēdējos īstenotos pasākumus:

* Pašvaldības izglītības iestādes regulāri organizē „Drošības nedēļas” par dažādiem drošības jautājumiem, notiek informatīvi izglītojošas tikšanās ar policijas darbiniekiem, „Džimbas ” nodarbības, nodarbības „Dardedzē”, piedalīšanās projektos „Draudzīgā skola” u.c. Jautājumi par preventīvajiem pasākumiem Aizkraukles novadā izskatīti 2013.gada 5.decembra Starpinstitucionālās komisijas ģimenes lietu jautājumos sēdē protokols Nr.8 (Aizkraukle);
* Periodiski 2013.gadā Jelgavas novada pagastos (Jelgavas novads);
* Regulārs preventīvais darbs izglītības iestādēs (Bauska);
* Speciālists bērnu informācijas centrā „Krams”, dažāda rakstura pasākumi dažādām situācijām (Pāvilosta);
* Ārstnieciskā rehabilitācija dzīvesvietā ar ģimenes ārsta nosūtījumu -10 masāžas, 10 ārstnieciskās vingrošanas un 10 sāls istabas vai baseina apmeklējumi (Balvi);
* Cesvaines Sociālais dienests – psihologa nodarbības (Cesvaine);
* Vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības traucējumiem, atbalsta grupa „Bērnu emocionālā audzināšana” un „Bez pēriena” (Krimulda);
* Vidusskolā tiek organizētas lekcijas, apmācības, nodarbības tiek aicināti dažādu institūciju pārstāvji- piemēram, Nepilngadīgo lietu inspektori (Skrīveri);
* PROVIDUS projekts – „Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai” (Saldus);
* Disciplīnas problēmas stundās. To risinājumi (2013.gada oktobris); Pašregulācijas spēles (2014.gada marts); Saskarsmes un uzmanības treniņa spēles (2014.gada janvāris) (Saulkrasti);
* Sociālais dienests sadarbībā ar Bāriņtiesu, pēc uzaicinājuma, apmeklē izglītības iestādes, informējot bērnus un bērnu vecākus par vardarbību, vardarbības veidiem un atbalstu no vardarbības cietušiem bērniem (Liepāja);
* Skolās notiek audzinoša rakstura pārrunas un informatīvās lekcijas, piesaistot pašvaldības policiju vai citu institūciju pārstāvjus atkarībā no izvēlētās tematikas (Tērvete);
* Veselību veicinoši pasākumi dažāda vecuma izglītojamiem (Bauska);
* Informatīvi-izglītojošas nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, īpaši jaunākajās klasēs, par vardarbību pret bērnu. Pēdējie pasākumi tika organizēti 2013.gadā pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” un Balvu pamatskolā (Balvi);
* Biedrības projekts „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpēju prevencija”, „Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: Agrīnās prevencijas modelēšana (Saldus);
* Izglītības iestādes sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes veselības konsultantu, NPPP, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem organizē preventīvas nodarbības, lekcijas skolās. Mērķauditorija ir ikviens skolēns, tas ir, nav nodalītas grupas – atkarīgais, likumpārkāpējs, u.c. Valsts policijas rīkotās informatīvās kampaņas „Esi redzams”, „Lieto barā – mirsti viens”, „Mans drošais gājēju ceļš”, „Drošības dienas skolā”, „Droša vasara – Tava vasara”, „Velo drošs un zinošs”, „Tabakas vārds pret tavējo”, „Stop drugs”, „Cilvēktirdzniecība”, “Radikalizācijas fenomens – naida kurināšana” (Liepāja);
* Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar ģimeni - sniedz individuālas konsultācijas, veic pārrunas ar ģimeni, sniedz nepieciešamo informāciju, iesaista citu iestāžu speciālistus atbalsta sniegšanā ģimenei (Tērvete).

Viena pašvaldība (Ogre) norādījusi, ka darbu plāno un īsteno Nepilngadīgo lietu komisija.

1. **7 pašvaldības (Ilūkste, Pāvilosta, Bauska, Ropaži, Rūjiena, Salacgrīva, Valka) norādījušas, ka pašvaldības iestādes VĀJI ievēro bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli, 10 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK VĀJI, NEKĀ LABI, 40 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK LABI, NEKĀ VĀJI, savukārt 25 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldības iestādes ievēro bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli – LABI.**

Pamatojums

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* 13.10.2011.Talsu novada domes lēmums Nr.746 „Par Talsu novada pašvaldības konsultatīvo padomi darbam ar riska ģimenēm” (Talsi);
* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu” (Alūksne);
* Atskaites un darba rezultāti (Kandava);
* Bērnu tiesību aizsardzības likums, it sevišķi 58.pants, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (Ogre);
* Darbs notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības jaunatnes lietu komisijas nolikumu (Apstiprināts ar 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.689 (protokols Nr. 23, 34.p.)) (Madona);
* Pašvaldības iestādes ievēro Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izstrādātās vadlīnijas darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem (Burtnieki).
* Notiek praktiska sadarbība, institūciju sadarbību pierāda bērna individuālajā lietā pievienotie dokumenti (Tērvete);
* Pašvaldības iestādes ievēro bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modeli, jo novadā ir apstiprināts Starpinstitucionālās sadarbības modelis bērnu tiesību aizsardzības jomā Aizkraukles novada pašvaldībā (Aizkraukle);
* Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā) (Jūrmala);
* Sapulču protokoli (Iecava);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums (apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§) (Skrunda);
* Sadarbība ar institūcijām notiek ikdienas darbā, atbilstoši izstrādātajai “Nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmai” (Olaine).

Papildus pašvaldības norādījušas informāciju par institūciju sadarbību:

* Iesaistītās institūcijas sadarbojas ar Sociālo dienestu (Cesvaine);
* Izveidojusies ļoti laba sadarbība ar visām iesaistītajām institūcijām, notiek operatīva informācijas apmaiņa (Ventspils);
* Katra iesaistītā institūcija apzinās savu kompetenci un nepieciešamības gadījumā ir gatava palīdzēt, iesaistoties problēmsituāciju risināšanā (Liepāja);
* Korekcijas procesā iesaistīto pienākumu sadale un realizācija (Saulkrasti);
* Katra gadījuma ietvaros sadarbība ir individuāla. Institūcijas iesaistās konkrētu gadījumu risināšanā (Jelgavas novads);
* Pašvaldība darba praksē ievēro ieviesto sadarbības modeli (Kuldīga);
* Ja konkrēta bērna programmā tiek noteikti uzdevumi, kas attiecināmi uz sadarbību ar citām institūcijām, tad sociālais dienests konkrētās institūcijas par to informē, iegūst informāciju par paveikto (Ķegums);
* Pie regulāra sadarbības modeļa notiek starpinstitūciju sanāksmes, kurās tiek izvērtēts process dinamikā (Limbaži);
* Regulāri tiek organizētas starpinstitucionālas un starpprofesionāļu tikšanās par uzvedības sociālās korekcijas programmā iekļaujamajām un iekļautajām aktivitātēm, kā arī tiek apspriests uzvedības sociālās korekcijas programmā ietverto aktivitāšu rezultāts un progress (Jūrmala);
* Regulāri tiek rīkotas starpprofesionāļu sapulces, savukārt starpinstitucionālās komisijas sēdēs tiek izvērtēti veikto darbu rezultāti (Nereta);
* Programmu īstenošanas procesā iesaistītās iestādes sadarbojas veiksmīgi (Koknese);
* Praksē notiek sadarbība starp institūcijām (izglītības iestādes, bāriņtiesa, nepilngadīgo lietu inspektors, sociālais dienests, administratīvā komisija), atbalsta komandas sēdes, starpinstitucionālās sēdes u.c., kur tiek apzinātas problēmas programmu īstenošanā un speciālisti cenšas rast labāko risinājumu bērna interesēs (Skrīveri);
* Starpinstitucionālās komandas sapulces notiek regulāri, vienu reizi mēnesī (Balvi);
* Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam sēdes. Preventīvais darbs izglītības iestādēs (Saldus);
* Strādājot komandā, problēmas tiek risinātas veiksmīgi (Viesīte);
* Tiek piesaistīti speciālisti, ņemot vērā katru gadījumu atsevišķi, konkrēto sadarbības modeli (Aknīste);
* Visas pašvaldības iestādes ievēro sadarbības modeli, savstarpēji konsultējoties un apmainoties ar jaunāko informāciju (Krimulda);
* Gadījuma vadītāja kompetence (Baldone);
* Galvenais iniciators un aktivitāšu veicējs ir Sociālais dienests (Vecumnieki);
* Sadarbības modelis tiek ievērots (Grobiņa).

Viena pašvaldība (Strenči) norādījusi, ka šobrīd pašvaldībā notiek darbs pie rakstisku dokumentu izstrādes, attiecināmiem uz bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanu/realizēšanu saskaņā ar Strenču novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam. Darbs šobrīd notiek, vadoties no individuālā uzvedības sociālā korekcijas plāna.

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbības modelis nav izstrādāts (Rucava; Jelgavas novads; Rugāji; Mērsrags, Valka; Dundaga, Mālpils; Inčukalns - mutiska vienošanās par modeli; Pāvilosta; Kuldīga; Ķegums; Ilūkste; Koknese; Skrīveri).

Papildus pašvaldības norādījušas uz problēmām, kas novērotas sadarbības veidošanā starp institūcijām:

* Atsevišķu speciālistu iniciatīvas trūkums (Mārupe);
* Dažādu institūciju darbinieku intereses trūkums (Preiļi);
* Institūcijas sadarbojas, taču klienta nesadarbošanās gadījumā institūcijas ir bezspēcīgas, jo nav mehānisma, kas darbotos un nestu rezultātu (Rēzekne).

Viena pašvaldība (Rīga) norādījusi, ka sadarbību starp iestādēm nevar novērtēt.

Viena pašvaldība (Vaiņode) norādījusi, ka pašlaik pašvaldībā nav neviena bērna, kuram būtu sastādīta uzvedības sociālās korekcijas programma.

**RISKS**

Ne visās pašvaldībās izstrādāts institūciju sadarbības modelis bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanā, kas var kavēt sadarbības novērtēšanas un uzlabošanas iespējas.

1. **4 pašvaldības (Pāvilosta, Bauska, Jaunpiebalga, Salacgrīva) norādījušas, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbība ir VĀJI kvalitatīva un profesionāla, mērķtiecīga un rezultatīva; 11 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK VĀJI, NEKĀ LABI, 52 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK LABI, NEKĀ VĀJI, savukārt 19 pašvaldības norādījušas, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesā iesaistīto institūciju sadarbība ir LABI kvalitatīva un profesionāla, mērķtiecīga un rezultatīva.**

Pamatojums

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu”, Alūksnes novada pašvaldības 2009.gada 17. septembra Nolikums Nr.36/2009 „Alūksnes novada Sociālā dienests nolikums”12.4.punkts (Alūksne);
* Atskaites un darba rezultāti. Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Sapulču protokoli (Iecava);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums (apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr. 4, 18§) (Skrunda);
* Vadlīnijas Jūrmalas pilsētas pašvaldībā nepilngadīgo uzraudzības jomā (apstiprinātas 2014.gada 9.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā) (Jūrmala);
* “Bērnu sociālo pakalpojumu centra klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa norises un dokumentēšanas kārtība” (apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” 10.12.2013. rīkojumu Nr. 1.1.15/13/156), 3.daļa. Pēc gada tiek veikta sociālā gadījuma izvērtēšana, tad klienta lieta tiek slēgta vai arī darbs ir turpināts. Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas nolikums, apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja 11.09.2013. rīkojumu Nr.1.1.15/13/102. Sarakstes dokumenti. Klientu lietas (Rēzekne).

Pašvaldības sniegušas paskaidrojumu:

* Institūciju sadarbība ir kvalitatīva, profesionāla un mērķtiecīga, bet ne vienmēr rezultatīva (Talsi);
* Nepilngadīgajiem nav atkārtotu likumpārkāpumu (Ozolnieki);
* Kvalitatīvi izstrādāta programma, klienta līdzdarbība, starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība, izrietot no klienta problēmas (Ogre);
* Sadarbība ir profesionāla un mērķtiecīga, katra institūcija strādā profesionāli un nepieciešamības gadījumā gatava iesaistīties, sastrādāties labākā risinājuma meklēšanā, kā visaugstāko mērķi nostādot bērna labklājību un intereses (Liepāja);
* Ir starpinstititucionālā sadarbība (Mērsrags);
* Atsevišķos gadījumos ir konstatēti trūkumi institūciju kompetenču robežu ievērošanā, tomēr būtiski sarežģījumi sadarbībā nav konstatēti (Kuldīga);
* Notikušas Starpinstitucionālās komisijas sēdes par institūciju kvalitatīvu un rezultatīvu sadarbību (Aizkraukle);
* Procesā iesaistīto institūciju sadarbība ir profesionāla un mērķtiecīga, papildus iemaņas un pasākumi nepieciešami gadījumos, kad nepilngadīgais likumpārkāpējs ir tuvu pilngadībai un atsakās no sadarbības (Burtnieki);
* Regulāri tiek organizētas starpinstitucionālas un starpprofesionāļu sanāksmes (Jūrmala);
* Sadarbība notiek regulāri, sadarbība ir nepieciešams faktors rezultāta sasniegšanai (Olaine);
* Esošais sadarbības modelis veidots uz brīvprātības principiem, tajā nav pilnīgs funkciju deleģējums nepilngadīgo likumpārkāpēju profilakses jomā, tomēr dod labus rezultātus darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas (Balvi);
* Ja neizdodas atrisināt konkrētu problēmu vai situāciju, tad noteikti izmantojam Valsts krīzes centrus, kur ar nepilngadīgajiem strādā speciālisti, kuri bērnu nekad nav pazinuši. Neatkarīgie eksperti savā jomā (Viesīte);
* Starpinstitucionālo un starpprofesionāļu, un komandas tikšanās reizēs tiek noteikta katra speciālista tālākā rīcība, darbības virziens un atbildība gadījuma veiksmīgai risināšanai (Krimulda);
* Pozitīvi sadarbības piemēri (Preiļi);
* Kvalitatīva, profesionāla, mērķtiecīga un rezultatīva sadarbība (Aknīste).

Vienlaikus pašvaldības norādījušas uz sekojošām problēmām:

* Rezultāts nav atkarīgs tikai no institūciju sadarbības, bet lielā mērā arī no sadarbības ar vecākiem un nepilngadīgo (Dobele);
* Resursu trūkums ierobežo kvalitatīvu darbu, situācijas rezultāti uzlabojas, bet, paplašinot lauku teritorijā speciālistu, pakalpojumu klāstu, šī sadarbība varētu būt kvalitatīvāka (Rucava);
* Daudzos gadījumos trūkst iniciatīva no bērnu vecāku puses, kā rezultātā daži mērķi netiek sasniegti (Ventspils);
* Nav institūciju sadarbības (Pāvilosta);
* Trūkst vienotas metodikas, kurā būtu atreferētas institūciju funkcijas un situatīvā rīcība (Rīga);
* Ir faktiskie šķēršļi, kas saistīts visā novadā, tas ir attālumi, jo bērnam no pagasta nav iespējams regulāri nokļūt uz pilsētu, kur centralizēti tiek organizēti kādi pasākumi, kuri nav pieejami mazajās pagasta pārvaldēs (Limbaži);
* Nepieciešama visu institūciju vienota uzdevumu izvirzīšana un regulāra izpildīto uzdevumu kontrole (Baldone);
* Ne vienmēr kvalitatīva, profesionāla, mērķtiecīga un rezultatīva sadarbība (Grobiņa);
* Ņemot vērā nepilngadīgā likumpārkāpēja attīstības līmeni un cik motivēti iesaistās sadarbībā (Cesvaine).

Divas pašvaldības norādījušas, ka sadarbības modelis ir izstrādes procesā (Bauska; Strenči - pašvaldībā notiek darbs pie rakstisku dokumentu izstrādes, attiecināmiem uz bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanu/realizēšanu saskaņā ar Strenču novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam. Darbs šobrīd notiek pēc individuālā uzvedības sociālā korekcijas plāna).

1. **14 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldība VĀJI regulāri organizē un kontrolē darbu ar bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesu; 11 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK VĀJI, NEKĀ LABI, 30 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK LABI, NEKĀ VĀJI, savukārt 22 pašvaldības norādījušas, ka pašvaldība regulāri organizē un kontrolē darbu ar bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanā - LABI.**

*Norādīt, kādi dokumenti minēto apstiprina, kad un kurš dokumentu apstiprināja; kādi ir īstenotie pēdējie pasākumi.*

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu (Durbe);
* Pārbaudes akti, sarunas protokoli (Vārkava);
* Pēc instrukcijas (Salaspils);
* Sanāksmes protokoli (Līvāni);
* Sociālā dienesta nolikums (dome, 2009), izstrādātas programmas, katru gadu tiek sniegts pārskats novada domei (Sala);
* Sarunas protokoli, apsekošanas akti dzīvesvietā (Aknīste);
* Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 05.11.2012. Rīkojums Nr.ANP/1-6/12/386 „Par starpinstitucionālās darba grupas izveidošanu” (Alūksne);
* Atskaites un darba rezultāti. Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Darbs notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības jaunatnes lietu komisijas nolikumu (Apstiprināts ar 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.689 (protokols Nr.23, 34.p.)) (Madona);
* Tiek veikti ieraksti, sarunas protokoli, sarakstes ar iesaistītajām institūcijām, profesionāļiem, kas tiek atspoguļots bērna programmas lietā (Ķegums);
* Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļa. 02.01.2012. Bērnu un ģimenes atbalsta nodaļas apstiprināts nolikums. Apstiprinājusi Limbažu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja (Limbaži);
* Sociālā dienesta darbības plāns (Kuldīga);
* Atspoguļo Starpinstitucionālās komandas sapulces protokoli, kuros parakstās visi sapulces dalībnieki. Pēdējā starpinstitucionālās komandas sapulce notika 2014.gada 12.maijā. Informācija par sapulci tika ievadīta SOPĀ. Vasaras periodā sapulces nenotiek, tiek veikts individuālais darbs (Balvi);
* Olaines sociālā dienesta izstrādātā nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizācijas programma “Par nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju Olaines novada pašvaldībā”, kas apstiprināta 22.02.2012. Olaines novada domē. Tas ir sociālā dienesta sociālā darbinieka ikdienas darbs (Amata apraksts). Tiek organizēts un kontrolēts darbs individuāli ar katru nepilngadīgo un konkrētu gadījumu (Olaine);
* Starpinstitūciju sadarbības komisija sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam sēdes protokoli, gada pārskati, Klienta lieta - sociālās korekcijas vai profilakses lieta (Saldus);
* Programmas īstenošanas procesu uzrauga sociālais pedagogs, pamatojoties uz domes apstiprināto amata aprakstu 2009.gada 30.jūlijā (Vecumnieki);
* Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas nolikums, apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes Pārvaldes „Sociālais dienests” vadītāja 11.09.2013.rīkojumu Nr.1.1.15/13/102, klienta lietas (Rēzekne);
* Ventspils pilsētas pašvaldības policija, ko nosaka Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.679 no 14.04.2011 “Par likumpārkāpumu profilakses darba organizāciju ar bērniem” (Ventspils);
* Nepilngadīgā profilakses lieta (Cesvaine, Grobiņa);
* Dokumentu apstiprina speciālists, kurš vada /īsteno sociālās korekcijas plānu (Ķekava);
* Nodaļa ir tieši pakļauta Labklājības pārvaldes vadītājam. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus un rīkojumus, Pārvaldes nolikumu, Pārvaldes vadītājas rīkojumus un Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas nolikumu (Jūrmala);
* Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisija, apstiprināta ar Dobeles novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr.334/19/19 (protokols Nr.19) (Dobele).

Pašvaldības sniegušas paskaidrojumu:

* Atkārtoti tiek uzaicināti uz pārrunām (Ādaži, Aglona);
* Pēc nepieciešamības tiek sasauktas starpinstitucionālas sanāksmes, kurās piedalās korekcijas programmas sastādītāji, un pārrunāts tās īstenošanas process (Engure);
* Starpprofesionāļu un starpinstitūciju sanāksmes vienu reizi divos mēnešos (Pārgauja);
* Periodiski starpinstitucionālās komisijas sēdēs (Preiļi);
* Reizi mēnesī starpinstitucionālā tikšanās (Madona);
* Procesu uzrauga Sociālā dienesta vadītājs (Priekule, Tērvete);
* Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanu kontrolē Ogres novada sociālā dienesta vadītāja vietnieks (Ogre);
* Programmu izstrādi, realizāciju, kontrolē sociālie darbinieki (Gulbene, Daugavpils);
* Sociālais dienests ir sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanas procesa koordinējošā institūcija (Krimulda);
* Programmas īstenošanu pārrauga sociālais dienests/darbinieks, kas programmas sastādīšanā uzņemas vadītāja lomu (Talsi, Ludza);

Ikdienā kontroli veic bāriņtiesas priekšsēdētāja, reizi ceturksnī speciālists sniedz atskaites Bērnu tiesību aizsardzības komisijai (Liepāja);

* Dienestu speciālistiem sadarbojoties, tiek meklēti visi iespējamie risinājumi. Pagastu teritorijas nav lielas, un izglītības iestādēs izglītojamo skaits arī nav liels, līdz ar to katrs nepilngadīgais, kuram ir radušās problēmas, tiek pamanīts un informācija tiek nodota pārējiem dienestiem profilaktiskā darba uzsākšanai (Daugavpils novads);
* Pēdējā aktivitāte: Projekta nosaukums: Atbalsts Limbažu jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem. Projekta mērķis: izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, attīstīt Limbažu novada jauniešos dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, veicināt Limbažu novada jauniešu līdzdalību un nostiprināt Limbažu jauniešu centra sociālo lomu Limbažu novada pašvaldībā. Galvenie pasākumi: 1)neformālo mācīšanās aktivitāšu organizēšana; 2) pasākumu īstenošana saskaņā ar jauniešu centra darbības plānu 2014.gadam (Limbaži);
* Mācību gada beigās kopā ar NVA un Sociālo dienestu tiek organizēts, lai bērniem būtu iespēja strādāt vasarā, kā arī piedalīties vasaras nometnēs (Ventspils);
* Darbs tiek veikts ar Sociālā dienesta darbinieces atbalstu un skolas sociālo pedagogu, kas tieši strādā ar bērnu (Viesīte);
* Nodaļa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar institūcijām, kas risina bērnu tiesībsargājošos un nepilngadīgo likumpārkāpēju jautājumus, kā arī sniedz ierosinājumus un priekšlikumus pašvaldībā nepilngadīgo noziedzības novēršanai (Jūrmala);
* Kokneses novada domes Starpinstitucionālās sadarbības komisija ģimenes lietu jautājumos koordinē šo procesu (Koknese);
* Regulāri kontrolē programmas ieviešanas procesu (Burtnieki);
* Nepilngadīgo lietu komisijas sēdes notiek divas reizes mēnesī, uz kurām tiek aicināti nepilngadīgie kopā ar vecākiem, tiek pārrunāta programmā plānoto uzdevumu izpilde un uzdoti jauni uzdevumi (Dobele).

Vairākas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībā nav izstrādāti dokumenti par pašvaldības regulāru kontroles veikšanu darba ar bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanai (Priekule, Baldone - vienojas starpinstitūciju sapulcēs). Viena pašvaldība (Aizkraukle) norādījusi, ka Starpinstitucionālās komisijas izvirzītā darba grupa īstenojusi sadarbības tikšanās 2013./2014.mācību gadā ar izglītības iestāžu pedagogiem par sadarbības modeļa kvalitatīvu ieviešanu Aizkraukles novadā (Aizkraukle).

Citas pašvaldības norādījušas, ka pašvaldībai trūkst resursu šādas kontroles veikšanai (Mārupe, Inčukalns). Papildus pašvaldības norādījušas, ka kontrole tiek veikta nepieciešamības gadījumā (Vecpiebalga); pašvaldībā nav izvirzīts konkrēts speciālists, kurš šādu uzdevumu pildītu (Rucava).

Trīs pašvaldības norādījušas, ka pašvaldības īstenotās kontroles mehānisma dokuments ir izstrādes procesā (Bauska, Iecava, Strenči - pašvaldībā notiek darbs pie rakstisku dokumentu izstrādes, attiecināmiem uz bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanu/realizēšanu saskaņā ar Strenču novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam. Darbs šobrīd notiek pēc individuālā uzvedības sociālā korekcijas plāna).

**RISKS**

Vairākās pašvaldībās nav izstrādāti dokumenti par pašvaldības regulāru kontroles veikšanu darba ar bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanai.

1. **1 pašvaldība (Dagda) norādījusi, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas tiek VĀJI izstrādātas kvalitatīvi, atbilstoši bērna individuālajai situācijai, 6 pašvaldības (Baltinava, Ludza, Auce, Bauska, Ikšķile, Burtnieki) norādījušas, ka - DRĪZĀK VĀJI, NEKĀ LABI, 47 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK LABI, NEKĀ VĀJI, savukārt 32 pašvaldības norādījušas, ka bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas tiek izstrādātas kvalitatīvi, atbilstoši bērna individuālajai situācijai - LABI.**

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* Projekta Nr.1IDP1.5.3.1.0./10/IPJA/VRAA/073, izstrādāts 2011.-2012.gadā (Kārsava);
* Atskaites un darba rezultāti. Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Ir izstrādātas atbilstoši normatīvajiem aktiem (Iecava);
* Klienta lieta, ģimenes individuālo vajadzību novērtējums, individuālā sociālās korekcijas programma (Kuldīga);
* Tiek izvērtēti katra bērna ģimenes apstākļi, psiholoģiskās īpatnības, motivācija, ģimenes iesaistīšanās laika un resursu iespējas, starpinstitucionālās sadarbības iespējas, pašvaldībā iespējamie resursi u.c. iespējas. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli un attiecīgi piemērotas darbības uzvedības sociālās korekcijas programmas ietvaros (Jūrmala);
* Novērtēt var klienta lietā atbilstoši sociālajam gadījumam (Daugavpils).

Pašvaldības sniegušas paskaidrojumu:

* Sastādot rīcības plānu, tiek meklēti visi iespējamie resursi, kuri ir pieejami. Protams, pat veicot visu iespējamo, ne vienmēr izdodas nepilngadīgajam palīdzēt. Ne vienmēr izdodas motivēt nepilngadīgo pārorientēt savas intereses, rīcības (Daugavpils novads);
* Nepilngadīgajiem nav atkārtotu likumpārkāpumu (Ozolnieki);
* Iespēju robežās, katrs gadījums tiek pielāgots bērna situācijai (Rucava);
* Tiek ņemtas vērā bērna vajadzības un intereses. Tiek izvērtēti resursi, sociālo vajadzību karte, eko karte, u.c. (Baldone);
* Programma tiek izstrādāta katram bērnam individuāli, veicot situācijas izpēti. Sarunu apraksti (Vecumnieki);
* Tiek veiktas pārrunas ar vecākiem un nepilngadīgo likumpārkāpēju, iegūta informācija no izglītības iestādēm, izzinātas brīvā laika aktivitātes, hobiji, spējas un kopēji ar nepilngadīgo likumpārkāpēju izveidots sociālās korekcijas plāns (Cesvaine);
* Tiek apkopota informācija no Sociālā dienesta, izglītības iestādes u.c. iestādēm, tiek veikta bērna dzīvesvietas apsekošana, pārrunas ar viņu un vecākiem un tad izstrādāta individuāla korekcijas programma (Ventspils);
* Individuālo tikšanās laikā tiek vākta informācija par jaunieti ar mērķi labāk izprast viņa vajadzības, intereses, uzskatu sistēmu, vēlēšanos iesaistīties pasākumos, aktivitātēs, kā arī par to, vai jaunietis vispār apzinās problēmu esamību. Ņemot vērā iepriekš minēto, uzvedības sociālās korekcijas programmas tiek izstrādātas atbilstoši bērna/jaunieša individuālajai situācijai (Liepāja);
* Notiek pārrunas ar bērnu un vecākiem, lai izzinātu viedokli par problēmu cēloņiem, iespējamiem risinājumiem viņu skatījumā. Atbilstoši situācijai un konstatētajām problēmām notiek tikšanās ar iesaistītajiem speciālistiem (klases audzinātāju, pedagogiem, skolas psihologu, skolas administrāciju, ģimenes ārstu, nepilngadīgo lietu inspektoru, sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem u.c.), lai izzinātu viedokli par problēmu cēloņiem, iespējamiem risinājumiem viņu skatījumā, kā arī vienotos par veicamajiem uzdevumiem. Ar bērnu un vecākiem tiek slēgta vienošanās par līdzdarbības pienākumiem, uzraudzīta un kontrolēta tās izpilde. Atbilstoši pienākumu sadalei iesaistītie speciālisti informē par viņiem deleģēto uzdevumu izpildi. Programma regulāri (vismaz 1 reizi 6 mēnešos) tiek pārskatīta (Skrīveri);
* To var spriest pēc rezultāta, kad izdodas mainīt bērna uzvedību, attieksmi (Viesīte);
* Programma tiek izstrādāta, un uzdevumi noteikti pēc pieejamiem resursiem un pakalpojumiem (Talsi, Salacgrīva);
* Katram klientam tiek nodrošināta individuāla pieeja, jo bērnu skaits, kuriem ir jāizstrādā sociālās korekcijas programma, ir neliels (Krimulda);
* Kvalitatīvi izstrādāta programma, kura tiek sastādīta, izejot no klienta (bērna) sociālajām problēmām, piesaistot attiecīgus speciālistus problēmas risināšanai (Ogre);
* Programmas tiek izstrādātas atbilstoši bērna individuālajai situācijai, bet ir arī pasākumi, kas šos bērnu apvieno uz noteiktām nodarbībām – grupu darbiem (Limbaži);
* Nepieciešamības gadījumā, ir atbilstoši speciālisti (Vecpiebalga);
* 2013.gada 14.novembrī notikusi starpinstitucionālā sanāksme ar izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem par sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu īstenošanu (Aizkraukle).

Papildus pašvaldības norādījušas uz pastāvošām problēmām:

* Programmas ir izstrādātas kvalitatīvi un atbilstoši bērna situācijai, bet klienta nesadarbošanās gadījumā nav mehānisma, kas darbotos un nestu rezultātu (Rēzekne);
* Nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu pēctecību, valsts nenodrošina pietiekami sociālās rehabilitācijas centru pieejamību (Ķekava);
* Pašvaldībā būtu jābūt speciālistam uz pilnu slodzi, kurš strādātu tikai ar programmas izstrādi un kontroli (Dobele);
* Daļēji nepietiekami resursi (Preiļi, Skrunda);
* Pagastos trūkst resursu darbam ar bērniem, kuriem nepieciešama sociālā korekcija. Praktiski visos gadījumos, kad nepieciešams izstrādāt sociālo korekciju bērniem, problēmas ir ģimenē un ir nepieciešams darbs ar ģimeni. Ja vēlamies, lai mainās kāds ģimenes loceklis, ir jāmainās visiem, tātad faktiski, lai sociālās korekcijas programma būtu kvalitatīva, tā jāveido kopā ar ģimeni (Ogre);
* Programma tiek izstrādāta atbilstoši bērna individuālajai situācijai, bet ne vienmēr lauku teritorijā ir pieejami nepieciešamie pakalpojumi un atbalsta speciālisti, piemēram, psihologs (Balvi);
* Problēmas ir gadījumos, kad noziedzīgs nodarījums izdarīts apreibinošo vielu ietekmē un jaunietis atsakās apmeklēt narkologu, neatzīst atkarības problēmu, atsakās no ārstēšanās. Ierobežotas iespējas palīdzēt jaunietim uzsākt ārstēšanos. Programmas ieviešanu ietekmē arī sadarbība ar vecākiem (Burtnieki).

Viena pašvaldība (Strenči) norādījusi, ka pašvaldībā notiek darbs pie rakstisku dokumentu izstrādes, attiecināmiem uz bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanu/realizēšanu saskaņā ar Strenču novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam. Darbs šobrīd notiek pēc individuālā uzvedības sociālā korekcijas plāna.

**RISKS**

Pašvaldībās, iespējams, tieši lauku teritorijās, trūkst resursu darbam ar bērniem, kuriem nepieciešama uzvedības sociālā korekcija un sociālā palīdzība.

1. **3 pašvaldības (Dagda, Ilūkste, Krāslava) norādījušas, ka pašvaldībā visu bērnu, kuriem tiek iekārtota profilakses lieta un izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas programma, vecāki VĀJI tiek iesaistīti uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādāšanā un realizēšanā, 11 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK VĀJI, NEKĀ LABI, 30 pašvaldības norādījušas, ka - DRĪZĀK LABI, NEKĀ VĀJI, savukārt 45 pašvaldības norādījušas, ka bērnu, kuriem tiek iekārtota profilakses lieta un izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas programma, vecāki tiek iesaistīti uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādāšanā un realizēšanā - LABI.**

Pamatojums

Pašvaldības norādījušas dokumentus, kas minēto apstiprina:

* Atskaites un darba rezultāti. Saistošie noteikumi Nr.8. 27.05.2010.; Sociālā dienesta nolikums (Kandava);
* Klienta lieta, ģimenes individuālo vajadzību novērtējums, individuālā sociālās korekcijas programma, sadarbības līgums (Kuldīga);
* Programmas tiek izstrādātas atbilstoši vadlīnijām nepilngadīgo sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidei (Aizkraukle);
* Atbilstoši normatīvajiem aktiem (Iecava);
* Skrundas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikums, apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu prot. Nr.4, 18§ Katra nepilngadīgā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, ko sastāda sociālais darbinieks (Skrunda).

Pašvaldības sniegušas paskaidrojumu:

* Sociālās korekcijas un palīdzības programma tiek sastādīta kopā ar pusaudzi un vecākiem, apstiprina ar parakstiem (Jaunpils);
* Atbilstoši vecāku motivācijai sadarboties (Salacgrīva);
* Klienta lietā ar parakstu apstiprina sociālās rehabilitācijas plānu, apsekošanas aktu (Daugavpils);
* Programmu izstrādā sociālais darbinieks sadarbībā ar nepilngadīgo un viņa likumīgo pārstāvi, nosakot līdzdarbības pienākumus (Ozolnieki);
* Vecāki tiek pieaicināti uz sarunu, piedalās programmas uzdevumu izstrādē un pilda sastādītos uzdevumus (Talsi, Limbaži);
* Ja vecākus nav iespējams iesaistīt bērna uzvedības sociālās korekcijas izstrādāšanā un realizēšanā, strādājam vairāk ar bērnu, kopā ar viņu veidojot „pārmaiņu plānu”, kad bērns domā par lietām, kas atkarīgas tikai no viņa, un raksta uzdevumus, kas būtu jāveic viņam (Ogre);
* Visas darbības ar nepilngadīgo notiek, informējot vecākus, kā arī noteikta līdzdarbība un atbalsts bērnam (Baldone);
* Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu paraksta bērna vecāki, bērns, sociālais pedagogs (Vecumnieki);
* Vecāki tiek iesaistīti programmas izstrādāšanā un tās realizēšanā (Cesvaine, Mērsrags, Pāvilosta);
* Veiksmīgai programmas realizācijai ir nepieciešams strādāt ar visu ģimeni (Ventspils, Olaine);
* Iekārtojot bērna profilakses lietu, ir obligāts nosacījums, ka pirmajā tikšanās reizē viņš ierodas kopā ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, lai pieaugušie sniegtu informāciju, izteiktu savu viedokli, kā arī būtu informēti par uzvedības sociālās korekcijas programmas izveidi (tiek noslēgta vienošanās ar bērnu un viņa likumiskajiem pārstāvjiem par sadarbību). Vecāki/likumiskie pārstāvji tiek iesaistīti, bet ne vienmēr viņi to vēlas, tad savukārt nepieciešama starpinstitūciju sadarbība (Liepāja);
* Vecāki piedalās programmas izstrādē, speciālists vienojas par līdzdarbību ar bērnu un viņa vecākiem, par veicamajiem uzdevumiem. Vecāki dod savu piekrišanu sociālajam pedagogam veikt darbu ar bērnu. Programmas īstenošanas laikā atkārtoti tiekas ar vecākiem ar mērķi noskaidrot notikušās izmaiņas un vienotos par tālākajiem uzdevumiem un sadarbību (Skrīveri);
* Līdzdarbības un sadarbības līgumi, vecāku atbalsta grupu nodarbības (Saldus);
* Nepieciešamības gadījumā (Vecpiebalga).

Papildus pašvaldības norādījušas uz pastāvošām problēmām:

* Vecāki ne vienmēr izrāda ieinteresētību (Ērgļi, Brocēni - vecāki tiek iesaistīti programmas izstrādāšanā, viņi tiek iepazīstināti ar programmas izstrādāšanu, bet ne visi vecāki iesaistās, Dobele, Rucava, Mārupe, Preiļi, Liepāja, Balvi);
* Problēmas pastāv ar vecāku motivāciju risināt ģimenē esošās problēmas, problēmu noliegums, kā arī traucē darbu tas, ka, ja vecāki nenodrošina rehabilitācijas plānā izvirzīto uzdevumu izpildi attiecībā uz bērnu, nav nekāda soda mehānisma (Rīga);
* Ne vienmēr iespējams iesaistīt vecākus (Durbe);
* Dažkārt vecāku iesaiste ir apgrūtinoša, ņemot vērā vecāku motivācijas, laika vai zināšanu trūkumu (Jūrmala);
* Vecāki tiek iesaistīti, bet bieži korekcijas process ir novēlots un vecāks bērnam vairs nav autoritāte un nespēj viņu ietekmēt. Šajā situācijā Sociālais dienests nav vainīgs (Rēzekne).

Viena pašvaldība (Ilūkste) norādījusi, ka sociālās korekcijas programmu līdz šim bija nepieciešams izstrādāt diviem jauniešiem 2012.gadā, vecāki par situāciju ar savu bērnu pārdzīvo, bet pašiem nav prasmes iesaistīties un risināt.

Viena pašvaldība (Strenči) norādījusi, ka pašvaldībā notiek darbs pie rakstisku dokumentu izstrādes, attiecināmiem uz bērnu uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas īstenošanu/realizēšanu saskaņā ar Strenču novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam. Darbs šobrīd notiek pēc individuālā uzvedības sociālā korekcijas plāna.

**RISKS**

Vecāku iesaisti bērnu uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādāšanā un realizēšanā kavē vecāku motivācijas, laika vai zināšanu trūkums.