###### Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**національно-патріотичного виховання та розвитку молоді**

**Луцької міської територіальної громади на 2024–2027 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми  | Департамент молоді та спорту Луцькоїміської ради, комунальний заклад «Луцький міський молодіжний центр» |
| 2. | Розробник Програми  | Комунальний заклад «Луцький міський молодіжний центр»  |
| 3. | Співрозробники Програми | Громадські організації, неприбуткові організації та установи молодіжного спрямування |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми  | Комунальний заклад «Луцький міський молодіжний центр»  |
| 5. | Учасники Програми  | Виконавчі органи міської ради, громадські організації та установи молодіжного спрямування, заклади загальної середньої та вищої освіти, Луцький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  |
| 6. | Термін реалізації Програми  | 2024–2027 роки |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 33 801,0тис. грн |
| 7.1. | коштів бюджету громади: | 33 801,0тис. грн |

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Україна переживає важкий час через війну з росією. Існує загроза втрати незалежності та впливу іншої держави. Тому потрібно переглянути погляди на виховання молоді та зосередитися на розвитку національної свідомості, патріотизму у молодого покоління. Також необхідно дбати про освіту, сприяти соціальній єдності, волонтерству та розвивати лідерські якості молоді, відповідно до національних і європейських цінностей.

Сьогодні основними напрямами роботи є національно-патріотичне виховання, розвиток духовних цінностей, виховання дбайливого ставлення молоді до навколишнього середовища. Також важливими напрямами є волонтерство та лідерство, як частини національного виховання. Ці напрями відповідають сучасним викликам та створюють основу для формування свідомості молодих поколінь, які будуть враховувати національну спадщину, гуманізм, соціальний добробут, демократію та інші цінності.

У наш час ми стикаємося з багатьма викликами і можливостями в політиці, економіці та суспільстві. Окрім забезпечення нашої незалежності та територіальної єдності, потрібно знаходити шляхи для інтеграції в європейське та євроатлантичне співтовариство, оскільки Україна розвивається у напрямі інтеграційних процесів та популяризації громадянських ініціатив, що спрямовані на європейську спільноту.

Тож основним завданням у молодіжній політиці є створення нової системи виховання, яка сприятиме розвитку України.

Програма розроблена з урахуванням норм і положень, викладених в Конституції України, законах України «Про основні засади молодіжної політики», «Про основи національного спротиву», «Про освіту», «Про волонтерську діяльність», «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Державній Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженій Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019, Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1233-р, Указі Президента України від 12.03.2021 № 94/2021 «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року», постанові Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми ”Молодь України” на 2021−2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми ”Молодь України” на 2021–2025 роки».

Формуючи пріоритети та напрями нової Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024–2027 роки, необхідно визначити основні ключові проблеми галузі та причини їх виникнення як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

До проблем, що потребують розв’язання, можна віднести:

низький рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних громадських організацій, волонтерських ініціативах та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення питань молоді;

несистемний характер заходів з формування активної громадянської позиції для утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей українського народу, національної самобутності;

наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сфері України, вплив проросійської пропаганди та відсутність достатньої кількості навчальних заходів щодо її протидії;

наявність у суспільній свідомості, особливо молодого покоління, розбіжностей про історичне минуле нації, що створює підґрунтя для просування несумісних із незалежністю держави місцевих ідентичностей та мовних конфліктів;

наявні наслідки деструктивного впливу на українське суспільство імперського, колоніального і комуністичного тоталітарного режимів;

відсутність цілісного національного мовно-культурного простору, стійкості його до зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови, особливо на соціально-побутовому неформальному рівні;

недостатня поінформованість та зацікавленість молоді щодо історичних фактів героїчної боротьби та визволення від поневолення українського народу і здобуття незалежності України, у тому числі на прикладах історичних фактів рідного краю;

відсутність належної та достатньої інформаційно-просвітницької політики щодо національно-патріотичного виховання;

низький рівень свідомості та готовності громадян з числа молоді до захисту територіальної цілісності та незалежності України в цілому та рідного краю зокрема;

недостатня кількість інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;

відсутність напрацьованої системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері національно-патріотичного виховання;

низький рівень залученості до виховного процесу військовослужбовців, в першу чергу з числа демобілізованих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасників війни російської федерації проти України та їхніх сімей, військових капеланів, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

недостатній рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації у своїй громаді, області, в Україні загалом;

низький рівень підготовки молоді до сімейного життя та відповідального ставлення молоді до планування сім’ї;

низький рівень компетентностей, необхідних молоді для свідомого вибору професії та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності, лідерських якостей;

малий відсоток соціалізації, реінтеграції та адаптації у суспільстві молоді, яка проживає у складних життєвих обставинах, а також молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно-правових актах України.

**2. Визначення мети**

Метою Програми є формування свідомого громадянина-патріота української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей, духовних цінностей та розвиток волонтерства, лідерства, неформальної освіти, інклюзивності, громадянського активізму в Луцькій міській територіальній громаді для зміцнення національної єдності та готовності захищати державу в умовах сучасної війни та інших викликів.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Національно-патріотичне виховання молоді сьогодні є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності, територіальної цілісності України та рідного краю.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян зумовлюється необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають постійного вдосконалення системи національно-патріотичного виховання.

Варто відмітити, що за останні п’ять років національно-патріотичне виховання дедалі більше набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, організацій громадянського суспільства, громадян з формування високої національно-патріотичної свідомості.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021–2023 роки носила переважно характер програми підтримки ініціатив молоді та продемонструвала як певні здобутки, так і дозволила виявити слабкі сторони та проблемні питання, що потребують пошуку нових шляхів вирішення. Вона створювала можливість для підтримки важливих ініціатив молоді. Але саме у сфері національно-патріотичного виховання потрібно будувати планомірну, послідовну та системну роботу.

На сьогодні Луцька міська територіальна громада має достатній як людський, так і матеріально-технічний потенціал задля створення єдиної цілісної системи національно-патріотичного виховання та розвитку молоді.

Відтак, враховуючи всі обставини, виникає потреба в актуалізації і налагодженні механізму скоординованої систематичної співпраці як відповідних органів місцевого самоврядування, так і, безумовно, інститутів громадянського суспільства, ініціативних груп, та створення належного методологічного підґрунтя для якісного розвитку, удосконалення системи національно-патріотичного виховання молоді в Луцький міський територіальній громаді.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

**4. Перелік завдань та заходів Програми**

Програма розробляється для реалізації таких завдань:

національно-патріотичне виховання молоді (проведення заходів та програм, спрямованих на формування національної свідомості та патріотичних цінностей серед молоді);

військово-патріотичне виховання молоді (реалізація програм та заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності та формування військово-патріотичних поглядів серед молоді);

співпраця з громадськими організаціями молодіжного спрямування, органами учнівського та студентського самоврядування, консультативно-дорадчими молодіжними органами Луцької міської територіальної громади (взаємодія з організаціями та структурами, спрямованими на розвиток молодіжного руху, та участь у громадському житті міста);

забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства при КЗ «Луцький міський молодіжний центр» (створення та підтримка умов для активної участі молоді у волонтерських ініціативах та проєктах);

розвиток лідерства та активізація молоді щодо прийняття рішень (проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів для розвитку лідерських навичок та вмінь у молоді);

розвиток неформальної освіти, інклюзивності, безбар’єрності, соціальної згуртованості (здійснення заходів, спрямованих на розширення можливостей навчання та розвитку різних груп молоді, включаючи інклюзивну та безбар'єрну освіту, підвищення рівня екологічної свідомості);

інформаційна робота та комунікація (забезпечення ефективного поширення інформації про діяльність та можливості, які надає КЗ «Луцький міський молодіжний центр»);

забезпечення діяльності КЗ «Луцький міський молодіжний центр» (здійснення заходів та програм, спрямованих на підтримку та розвиток функцій та ініціатив КЗ «Луцький міський молодіжний центр»).

Детальний перелік завдань, заходів та результативні показники Програми наведено у додатку 2 до Програми.

**5. Індикатори (результативні показники) для проведення**

**моніторингу та оцінки виконання Програми.**

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість молоді, охопленої заходами національно-патріотичного виховання різного формату;

збільшити рівень охоплення населення заходами (проєктами), які формують українську громадянську ідентичність на основі національних цінностей;

підтримати та розширити існуючу мережу установ та організацій, що провадять свою діяльність у напрямку національно-патріотичного виховання та розвитку молоді;

збільшити кількість молоді, зацікавленої у формуванні високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

забезпечити збільшення кількості підготовлених фахівців національно-патріотичного виховання та налагодити систему підготовки активістів, волонтерів, що займаються питаннями національно-патріотичного виховання;

стимулювати активну діяльність українських молодіжних громадських об’єднань, що заборонялись і переслідувались окупаційними, зокрема нацистським та радянським режимами, в тому числі українського пластового руху (Пласт);

збільшити чисельність молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

збільшити кількість заходів із вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

підвищити серед молоді рівень знань про видатних особистостей українського державотворення, визначних українських учених, педагогів, спортсменів, військових, підприємців, провідних діячів культури, мистецтв, а також духовних провідників українського народу;

збільшити кількість та покращити якість заходів і подій у молодіжних просторах/центрах, а також збільшити частку молоді, яка задоволена якістю послуг таких просторів/центрів;

підвищити рівень екологічної свідомості та відповідальності молоді;

створити конкурентоспроможне середовище для інститутів громадянського суспільства, у тому числі шляхом застосування фінансової підтримки їх проєктів та заходів за рахунок бюджетних коштів;

збільшити кількість молоді, яка бере участь у суспільному житті, шляхом інформування про можливості, наявні та нові інструменти участі у молодіжному житті тощо;

збільшити кількість молоді, яка поглибила наявні та здобула нові компетентності з метою самореалізації, професійного та кар’єрного розвитку, здійснення підприємницької діяльності;

підвищити рівень зацікавленості юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу;

збільшити кількість молоді, яка відповідально ставиться до власного здоров’я (не палить цигарки, не споживає продукти, що містять нікотин, алкогольні напої, наркотичні речовини з немедичною метою; дотримується здорового харчування та регулярно займається спортом або руховою активністю; має низький рівень захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом, та відчуття депресії, тривожності, паніки та втоми);

збільшити кількість молоді, яка відповідально ставиться до планування сім’ї та батьківства;

зменшити кількість молоді, яка особисто стикається з проявами дискримінації та соціальною дистанцією (негативним ставленням) до себе;

підвищити спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері через підготовку кваліфікованого персоналу, створення умов для надання ресурсів та інформації для роботи й організації молодіжних заходів для досягнення мети Програми;

сприяти розвитку волонтерського руху;

сприяти роботі об’єднань, центрів, молодіжних центрів, молодіжних просторів, клубів;

сприяти розвитку взаємодії, спілкування молоді з різних регіонів, проведення спільних медійних, культурних, освітніх та інших заходів, організовувати міжрегіональні молодіжні обміни.

**Показники для проведення моніторингу виконання Програми:**

обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію Програми;

обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації Програми;

відповідність здійснюваних заходів запланованим заходам на цейперіод;

кількість організацій та установ, що долучилися до реалізації заходів заПрограмою;

кількість організацій та установ з числа неприбуткових організацій (громадські організації молодіжного спрямування та інші), які отримали допомогу/підтримку на реалізацію своїх заходів (в тому числі – фінансову);

кількість проведених масштабних публічних заходів (форумів, конференцій, фестивалів та інших заходів);

кількість проведених публічних заходів різного спрямування;

кількісне охоплення молодих осіб заходами Програми, в тому числі окремо кількість чоловіків (хлопців) та жінок (дівчат);

кількість інформаційно-просвітницьких заходів, кампаній, проведених з метою популяризації того чи іншого напряму за Програмою;

статистичні та інші показники, отримані в результаті проведення різного роду досліджень.

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми.**

**Звіт про виконання Програми.**

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють департамент молоді та спорту міської ради, а також постійні комісії міської ради:

з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму;

з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів.

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Захожий 777 925