УДК 37.018.3:364.446 – 058.862 (043.2)

**Демида С.М.**

*Національний авіаційний університет, Київ*

**ДИТЯЧІ БУДИНКИ СІМЕЙНОГО ТИПУ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-**

**СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ**

Для будь-якого суспільства характерним є такий зв’язок: зі зниженням потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей у суспільстві активно виявляється феномен сирітства – зростає кількість дітей, які залишаються без батьківського піклування. Ця ознака, на жаль, не обминула і нашого суспільства.

Останніми роками в Україні зростає кількість дітей, які залишаються поза

увагою батьків, що призводить до позбавлення сімейного виховання, необхідної любові, захисту та затишку, батьківської опіки та піклування.

Основними причинами появи цього явища є: раннє або позашлюбне материнство, дисфункційність сім’ї, нездорова емоційна атмосфера сім’ї, асоціальний спосіб життя батьків, різні види залежності, примушення до жебракування, злочинні діяння батьків, різноманітні форми насильства, спрямованого на дітей, відсутність житла, смерть батьків. За останніми даними в Україні мешкає понад 100 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав, які виховуються в інтернатних закладах.

На сьогоднішній день однією з актуальних форм їх виховання є дитячі будинки сімейного типу (сім’я, в якій поряд з власними дітьми живуть і виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування). Така форма сімейного виховання дітей має значні переваги у порівнянні з будь-яким державним інститутом.

Необхідною умовою захисту прав дітей, позбавлених рідної родини, є розширення мережі дитячих будинків сімейного типу, що в свою чергу потребують формування системи спеціалізованих соціальних служб, зорієнтованих на підготовку, підтримку та соціальний супровід сімейних форм опіки над дітьми-сиротами. Для поширення такої форми виховання дітей-сиріт держава повинна розробити науково-методичні рекомендації щодо основних положень і вимог реалізації цієї форми виховання, фінансово та матеріально утримувати функціонування даного закладу, забезпечувати вихованців та батьків-вихователів відповідними пільгами та субсидіями.

Таким чином, у дитячому будинку сімейного типу формування особистості дитини відбуватиметься у природних умовах, адже сімейне оточення формує у дитини морально-етичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтації, тобто усі ті якості, які формують особисту індивідуальність.

Однак подальший їх розвиток залежить від того, наскільки держава зможе пом’якшити вплив економічної нестабільності на такі сім’ї, допомогти їм здійснити своє високе покликання.

*Науковий керівник: Санжаровець В.М., к. філос. н.*