УДК 364.273-053.4/6:364.4(477) (043.2)

Демида С.М. Національний авіаційний університет, Київ

«ДІТИ ВУЛИЦІ» ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Найсерйознішою проблемою у сфері прав дитини в Україні на сьогодні є дитяча бездоглядність, безпритульність. Незахищеною категорією у будь-якій країні є діти, члени сім’ї, що потребують допомоги від суспільства у вирішенні своїх проблем. Більшість таких сімей, як правило, перебувають у складному матеріальному, психологічному, емоційному становищі. Не бажаючи примиритися з реальністю, діти йдуть з рідних домівок.

Основними причинами появи цього явища є: неспроможність батьків утримувати дітей, жорстокі форми виховання в сім’ях, небажання сім’ї виконувати виховні функції, експлуатація батьками праці дітей, нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію вихованців, низька результативність роботи органів опіки.

За останніх 10-15 років кількість дітей, які більшу частину часу, в тому числі й нічного, перебувають на вулиці, набула значного масштабу. З’явилася нова категорія дітей, яких звично називають «діти-вулиці». У державних закладах про них говорять як про безпритульних соціальних сиріт, позбавлених батьківської опіки.

До "дітей вулиці" в Україні відносять такі категорії неповнолітніх: безпритульні діти, бездоглядні, діти-втікачі з виховних установ, діти, що схильні до постійного перебування на вулиці.

Безумовно, проблема безпритульності має насамперед непокоїти державні інститути. Для її розв'язання владі потрібно розвивати соціальне партнерство з громадськими організаціями, релігійними об'єднаннями, що має бути спрямоване на пропаганду здорового способу життя, створення і розширення системи сімейних форм влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування. Необхідно також розвивати мережу спеціалізованих центрів з надання термінової допомоги дітям, які потрапили в кризову ситуацію чи пережили насильство.

Вирішення проблеми дитячої безпритульності в Україні є головним обов’язком держави, основними напрямами правової політики якої мають стати подальше реформування системи нормативно-правового забезпечення захисту цієї категорії суспільства та значне підвищення рівня правової освіти і правового виховання дітей і молоді, що стане запорукою позитивних зрушень у цій сфері в найближчому майбутньому.

Науковий керівник – Шевченко В.М., канд. соц. наук, доц