**SPRAWOZDANIE ZA 2016 R. Z REALIZACJI UCHWAŁY   
Nr XXXIV/556/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r.   
w sprawie przyjęcia MIEJSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016-2018**

**Biuro ds. Ochrony Zdrowia**

**Urząd Miasta Krakowa**

**Kraków, sierpień 2017**

**Spis treści:**

1. Wprowadzenie ……………………………………………………..…………. str. 3
2. Stacjonarna opieka zdrowotna – lecznictwo zamknięte………………………. str. 4
3. Zakłady opieki długoterminowej…………………………………………….... str. 4
4. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna ……………………………. str. 5
5. Działalność organizacji pozarządowych…………………………………….... str. 5
6. Działalność Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi………….. ……… …str. 7

1. Realizacja działań podejmowanych przez poradnie psychologiczno

-pedagogiczne w Mieście Krakowie ………………………………………….. str. 10

1. Realizacja programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki w

obszarach zdrowia psychicznego……………………………………………... str. 12

1. Podsumowanie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia

Psychicznego w roku 2016 ………...……………………………………...........str.15

1. **Wprowadzenie**

Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej   
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Ochrona zdrowia psychicznego w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.) obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,   
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego powinny być podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych oraz wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego.

W dniu 15 grudnia 2015 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XXXIV/566/15   
*w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2018.*

Uchwała ta stanowi kontynuację realizacji celów operacyjnych zawartych w *Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2015 oraz* w *Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2012*. Z uwagi na uwarunkowania epidemiologiczne, poziom rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej oraz integralności problemów zdrowotnych i społecznych podejmowane były działania w celu wypracowania programu lokalnego ochrony zdrowia psychicznego w oparciu o obowiązujący uprzednio model regionalny, jakim był *Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015* oraz w oparciu o *Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.*

Przy opracowywaniu Programu na lata 2013-2015 wykorzystano dane pochodzące   
z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Do priorytetów *Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018* należą przede wszystkim promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia   
w środowisku rodzinnym i społecznym; wczesna profilaktyka, wykrywanie i wczesne leczenie zaburzeń psychicznych swoistych dla okresu dzieciństwa i dorastania oraz wczesnych form innych zaburzeń psychicznych i zachowania oraz koordynacja zadań związanych z realizacją polityki zdrowotnej Miasta Krakowa w zakresie zdrowia psychicznego.

W dniu 16 grudnia 2015 roku podjęta została Uchwała Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa, na podstawie której realizowany jest Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018, stanowiący załącznik do ww. Uchwały.

1. **Stacjonarna opieka zdrowotna – lecznictwo zamknięte.**

Na terenie Miasta Krakowa Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ, zapewnia kompleksowe świadczenia w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego i neurologicznego. Szpital ten dysponuje 790 łóżkami (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.). Pozostałe publiczne zakłady opieki stacjonarnej w Krakowie posiadające oddziały psychiatryczne to (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.):

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złota Jesień 1 (37 łóżek);
2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2   
   (2 oddziały kliniczne tj. Oddział Psychiatryczny Dzienny dysponujący 25 łóżkami i Oddział Psychiatryczny całodobowy dysponujący 20 miejscami);
3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36 (2 oddziały kliniczne tj.: Oddział Psychiatryczny Dorosłych dysponujący 76 łóżkami, Oddział Psychiatryczny Dzieci dysponujący 20 łóżkami),
4. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Wrocławska 1–3 (85 łóżek,  
   w tym na oddziale psychiatrycznym ogólnym 50 łóżek, a na oddziale dziennym 35 łóżek).

Ponadto pomoc psychiatryczną zapewniały również psychiatryczne niepubliczne zakłady opieki stacjonarnej: Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień, ul. Suchy Jar 4 (62 łóżka - wg stanu na 31 grudnia 2016 r.) oraz Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby, ul. Nadbrzezie 25 (25 łóżek - wg stanu na 31 grudnia 2016 r.).

Liczba osób hospitalizowanych w 2016 roku na terenie Krakowa z powodu zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania wyniosła łącznie **7 764,** co stanowi o 454 osoby mniej niż w roku 2015, kiedy liczba osób hospitalizowanych wynosiła8218.

1. **Zakłady opieki długoterminowej.**

Gmina Miejska Kraków pełni rolę podmiotu tworzącego wobec trzech podmiotów leczniczych, w tym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, który w ramach statutowej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; opieki paliatywnej; opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w pionie lecznictwa i pielęgniarskim. W strukturze organizacyjnej Zakładu funkcjonują m.in.: oddział ogólny, oddział psychiatryczny, oddział stacjonarny medycyny paliatywnej, które w 2016 r. dysponowały łącznie 511 łóżkami (wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r.), w tym 87 łóżek   
w Oddziale Psychiatrycznym. Ponadto funkcjonuje hospicjum domowe, dział farmacji szpitalnej, poradnia medycyny paliatywnej oraz poradnia żywieniowa.

Oddział Psychiatryczny wykonuje całodobowe świadczenie zdrowotne obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania   
w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Ponadto, zapewnia pomoc psychologiczną i logopedyczną, prowadzenie terapii zajęciowej oraz pomoc   
w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

Liczba leczonych w Zakładzie w 2016 r. wynosiła łącznie 1006 osób, w tym 103 osoby   
w Oddziale Psychiatrycznym, a średni okres pobytu pacjenta w Zakładzie liczonego w dniach wynosił 191 dni, przy czym w Oddziale Psychiatrycznym – 307 dni (dane wg stanu na koniec   
IV kwartału 2016 r.).

1. **Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna.**

Liczbę osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w 2016 r. w ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Krakowa przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rozpoznanie wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  i Problemów Zdrowotnych ICD-10** | **Rodzaj zaburzeń** | **Liczba pacjentów leczonych** |
| 1. | **F00-F09** | Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi. | 9 535 |
| 2. | **F10-F19** | Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych | 5 464 |
| 3. | **F20-F29** | Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe | 8 408 |
| 4. | **F30-F39** | Zaburzenia nastroju (afektywne) | 12 635 |
| 5. | **F40-F48** | Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną | 23 602 |
| 6. | **F50-F59** | Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi | 1 551 |
| 7. | **F60-F69** | Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych | 3 959 |
| 8. | **F70-F79** | Upośledzenie umysłowe | 1 142 |
| 9. | **F80-F89** | Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) | 3 628 |
| 10. | **F90-F98** | Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. | 4 736 |
| 11. | **F99** | Zaburzenia psychiczne, inaczej nieokreślone | 1 061 |
| 12. | **Ogółem:** | | **75 721** |

Z danych przywołanych w powyższej tabeli wynika, że największa grupę leczonych   
w 2016 r. stanowiły osoby z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną tj. **23 602.**

1. **Działalność organizacji pozarządowych.**

Podmiotami niepublicznymi realizującymi w roku 2016 zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domów samopomocy) na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków były: Krakowska Fundacja „Hamlet”, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”, Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Kraków, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”.

Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków pięć z ośmiu funkcjonujących w roku 2016 mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych było przez podmioty niepubliczne: Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca.

W 2016 r. Gmina Miejska Kraków dofinansowywała ponadto prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez następujące organizacje pozarządowe: Fundacja Artes, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”, Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”, Fundację im. Brata Alberta Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Nowa Huta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski, Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób   
z Upośledzeniem Umysłowym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium  
et Spes”.

Na rzecz osób chorych psychicznie w Gminie Miejskiej Kraków, podobnie jak w latach poprzednich, ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w następujących obszarach, tj.: „Realizacja samopomocowych inicjatyw służących rozwojowi form  wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez tworzenie warunków do utworzenia Klubów samopomocowych”, „Tworzenie i prowadzenie programów zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla osób chorujących psychicznie” W ramach zadania „Realizacja działań z zakresu profilaktyki   
i promocji zdrowia, w tym organizacja konferencji,  dotyczących depresji u dzieci i młodzieży szkolnej, problematyki onkologicznej oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych  w wieku senioralnym” Fundacja VITAL w dniu 3 października 2016 r. zorganizowała w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa konferencję pt.”Depresja u dzieci i młodzieży szkolnej”, która adresowana była do wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, opiekunów w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W Konferencji uczestniczyło ok. 200 osób (koszt 9 027 zł). Podczas Konferencji zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: 1) Gra w granicach - jak pomóc dzieciom   
i młodzieży bezpiecznie korzystać z gier; 2) Zaburzenia depresyjne u dzieci   
i młodzieży; 3) Agresja, przemoc, ucieczka w wirtualny świat i autodestrukcja – skutki depresji u młodzieży; 4) Trudności w okresie adolescencji. Stany obniżonego nastroju, agresja, autoagresja – perspektywa psychoterapeuty psychodynamicznego.

1. **Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie   
   w 2016 r. w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r. w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie odbywało się poprzez realizację poniżej opisanych zadań:

1. **Środowiskowe domy samopomocy**

Środowiskowe domy samopomocy udzielają wsparcia osobom chorującym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie, osobom z autyzmem oraz z chorobą Alzheimera.

W 2016 r. w Gminie Miejskiej Kraków funkcjonowało 13 środowiskowych domów samopomocy: jeden działający w formie jednostki budżetowej oraz 12 prowadzonych przez podmioty niepubliczne na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Wśród środowiskowych domów samopomocy: 5 dysponuje 173 miejscami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,   
3 dysponują 131 miejscami dla osób przewlekle chorujących psychicznie, a 2 dysponujące miejscami dla 45 osób z innymi rodzajami zaburzeń psychicznych. Ponadto 3 domy obejmujące różnego rodzaju zaburzenia dysponują 103 miejscami.

Łącznie środowiskowe domy samopomocy dysponowały 452 miejscami.

Z pomocy środowiskowych domów samopomocy w roku 2016 skorzystało 526 osób.

Podmiotami niepublicznymi realizującymi zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi (środowiskowych domów samopomocy) na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków były: Krakowska Fundacja „Hamlet”, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem”, Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Kraków, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”.

1. **Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymimają na celu udzielanie osobom w nich zamieszkującym wsparcia w zakresie poprawy kontaktów społecznych, przywrócenie możliwości pełnienia satysfakcjonujących ról społecznych, zapewnienie bezpiecznego, całodobowego zakwaterowania.

W roku 2016 r. funkcjonowało 8 mieszkań chronionych tego typu, z czego 3 mieszkania funkcjonowały w strukturze jednostki budżetowej i były prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41. Mieszkania chronione w 2016 r. dysponowały łącznie 43 miejscami.

Z pobytu w mieszkaniu chronionym w 2016 r. skorzystało 48 osób.

Pięć z ośmiu funkcjonujących w roku 2016 mieszkań chronionych dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych było na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez podmioty niepubliczne: Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca.

1. **Warsztaty terapii zajęciowej**

Warsztat terapii zajęciowej zapewnia osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat powyższych celów odbywa się poprzez codzienne zajęcia, przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej realizowanych w ramach pracowni m.in. gospodarstwa domowego, stolarskich, krawieckich, edukacyjnych, plastycznych, komputerowych, gospodarczo-ogrodniczych.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków działało w 2016 r. 15 warsztatów terapii zajęciowej, spośród których 3 funkcjonowały w strukturach jednostek budżetowych oraz 12 prowadzonych było przez podmioty niepubliczne na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Łącznie warsztaty terapii zajęciowej posiadały 563 miejsca przeznaczone dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, schorzeniami psychicznymi oraz umysłowymi (w tym 515 miejsc dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz chorujących psychicznie).

W roku 2016 w zajęciach uczestniczyło 650 osób niepełnosprawnych.

W 2016 r. Gmina Miejska Kraków dofinansowywała prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez następujące organizacje pozarządowe: Fundacja Artes, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”, Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”, Fundację im. Brata Alberta Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków Nowa Huta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski, Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób   
z Upośledzeniem Umysłowym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium   
et Spes”.

1. **Domy pomocy społecznej**

Na krakowski system domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi   
w roku 2016 składało się 7 domów pomocy społecznej, z których dwa prowadzone były przez podmioty niepubliczne, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

W 2016 roku 73 osoby zostały przyjęte do domów pomocy społecznej dla osób   
z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 1 025 osób.

**Wykaz domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r. wraz z liczbą miejsc\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i adres jednostki** | **Typ Domu** | **Liczba miejsc w 2016 r.** |
| 1. | DPS ul. Łanowa 43 | dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | 165 |
|  | | | **165** |
| 2. | DPS ul. Krakowska 55 | dla osób przewlekle  psychicznie chorych | 260 |
| 3. | DPS ul. Łanowa 41 | 378 |
| 4. | DPS os. Szkolne 28\*\* | 50 |
|  | | | **688** |
| 5. | DPS ul. Babińskiego 25\*\* | dla osób dorosłych  niepełnosprawnych intelektualnie | 87 |
| 6. | DPS os. Hutnicze 5\*\*\* | 45 |
|  | | | **132** |
| 7. | DPS ul. Ułanów 25\*\*\* | dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych intelektualnie | 25 |
|  | | | **25** |
| **Łączna liczba miejsc** | | | **1010** |

\*wg danych na 31 grudnia 2016

\*\*wyłącznie dla kobiet

\*\*\*jednostka prowadzona na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków

Organizacjami pozarządowymi realizującymi zadanie polegające na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku były: Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”.

1. **Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują czynności polegające na pielęgnacji oraz uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia jako wspieranie procesu leczenia. W 2016 r. wykonano 148 246 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto łącznie 451 osób, co stanowi o 17 osób więcej niż w 2015 r. (434 osoby).

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w 2016 r. na zlecenie GMK przez Fundację na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy.

1. **Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, w szczególności obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne - realizacja Programu Aktywności Lokalnej „Znaczenie Rodziny”**

Program Aktywności Lokalnej „Znaczenie Rodziny” jest programem skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi i wspólnie z nimi zamieszkujących oraz spokrewnionych osób zamieszkujących oddzielnie. Głównym celem Programu jest podniesienie aktywności społecznej i wzrost integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin   
i opiekunów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W 2016 roku program był realizowany w dwóch lokalizacjach: przy ul. Ugorek 1 oraz przy ul. Chmielewskiego 6A. Wsparciem zostało objętych łącznie 100 osób.

W 2016 roku w ramach PAL skierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin realizowane były następujące formy wsparcia:

1. trzy grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie,
2. dwie grupy wsparcia dla osób z problemami w obszarze zdrowia psychicznego.

W spotkaniach grupowych wzięli udział edukatorzy z dziedziny psychologii, psychiatrii, wolontariusze, którzy przekazywali swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.

Uczestnicy PAL w zależności od zainteresowań mogli wziąć udział w treningach kompetencji społecznych realizowanych w formie warsztatów o różnorodnej tematyce, m.in.:

1. warsztaty malarstwa kreatywnego, plastyczne, kulinarne,
2. warsztaty funkcjonowania w grupie i edukacyjne (wyjścia grupowe np. do kina, teatru, muzeum itp.),
3. zajęcia edukacyjne (język angielski) prowadzone przez wolontariuszy.

W miarę potrzeb uczestnicy korzystali ze spotkań indywidualnych z psychoterapeutą  
– wolontariuszem oraz wsparcia animatorów lokalnych.

Animatorzy lokalni współpracowali z osobami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.

1. **Realizacja działań podejmowanych przez poradnie psychologiczno-**

**pedagogiczne w Mieście Krakowie.**

Wśród zadań statutowych krakowskich poradni psychologiczno-pedagogiczych znajdują się także te związane z promocją zdrowia psychicznego i zapobieganiem zachowaniom dysfunkcyjnym, są one ujęte w planach pracy.

Jedną z form pracy jest psychoedukacja rodziców - indywidualna i grupowa w postaci „Szkoły dla rodziców”, „Szkoły dla rodziców dzieci z ADHD”. Prowadzone są także warsztaty, prelekcje, wykłady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli ukierunkowane na przekazywanie wiedzy i umiejętności wychowawczych: np. „Naucz dziecko mówić nie”, „Profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu”, „Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera   
i Internetu”, „Mądrzy rodzice stawiają granice”, „Wiek dorastania”, „Trudne zachowania dzieci w szkole/przedszkolu”. Dla uczniów przeznaczone są między innymi warsztaty promujące zdrowy tryb życia, kształcące umiejętności zgodnego współżycia w grupach społecznych: „Jak radzić sobie ze złością?”, „Agresja-lęk, czy odwaga?”, „Kalejdoskop z emocjami”, „Porozumienie bez konfliktów” i inne. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pracownicy poradni podejmują się mediacji. Prowadzona jest także terapia indywidualna, grupowa, socjoterapia   
i terapia rodzin. Zawiązują się też grupy wsparcia.

W wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 biuletynie „Trójka” oraz Biuletynie Jubileuszowym (z okazji 25-lecia) Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” ukazują się artykuły autorstwa pracowników Poradni, dotyczące zdrowia psychicznego, promujące zdrowy tryb życia, przekazujące wiedzę na temat zapobiegania nieaprobowanym zachowaniom.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 funkcjonuje „Kącik Prawny” dla rodziców zawierający informacje dotyczące tematów związanych z ochroną prawną dziecka, występujących zagrożeń, zapobieganiem zaburzeniom zachowania i emocji. Informacje te są dostępne w poczekalni Poradni. Ponadto pracownicy Poradni odpowiadają na zaproszenia ze strony mediów (prasa, radio, telewizja) i wypowiadają się na powyższe tematy.

            W 2016 roku z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 odbyło się  
V Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: „Dobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzic - szkoła”, organizowane pod hasłem: „Współczesny nastolatek i jego problemy”. Wzięło w nim udział 130 dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno-pedagogicznych całej Małopolski. Forum, po raz kolejny miało na celu, między innymi wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w obszarze związanym z działaniami na rzecz młodzieży, jej rozwoju i zapobieganiu niewłaściwym zachowaniom.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” od września 2016 roku prowadzi projekt pn. TAMA – Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej. Jest to kontynuacja projektu pilotażowego „Tamujemy przemoc”, który ma na celu konsekwentne budowanie bezpieczeństwa w szkołach, zapobieganie różnorodnym formom przemocy szkolnej, a także objęcie wsparciem ofiar tego zjawiska, które dotyka nie tylko uczniów, ale także nauczycieli. W projekcie realizowane są wielorakie oddziaływania skierowane na wszystkich przedstawicieli wspólnoty szkolnej. m. in. warsztaty TAMA dla uczniów, grupy robocze dla nauczycieli, cykl szkoleniowy dla rodziców, wsparcie indywidualne dla ofiar przemocy, grupę korekcyjno-edukacyjną dla sprawców przemocy, konsultacje dla nauczycieli, superwizje, a także szkolenie dla tzw. liderów bezpieczeństwa w szkole. W roku 2016 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii” zorganizowała konferencję podsumowującą działania projektu finansowanego ze środków unijnych: "Tamujemy przemoc".

            W krakowskich poradniach kontynuowane są sprawdzone formy pracy w powyższym obszarze, a dotyczące uzależnień. Na przykład warsztaty i treningi dotyczące zapobiegania uzależnienia od Internetu wśród dzieci i młodzieży i promowanie spędzania wolnego czasu   
w sposób aktywny: sport, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia związane z Internetem, a dotyczące przemocy w cyberprzestrzeni, nękania   
w Internecie i na sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. W szerokim zakresie realizowane były zadania dotyczące przeciwdziałania używania przez młodzież środków psychoaktywnych („dopalacze”).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie (Filia nr 5). Wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte   
w trakcie szkolenia zorganizowanego przez Fundację „ad vocem” w Krakowie pt. „Podniesienie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania skutecznej pomocy. Zmiana statusu dziecka krzywdzonego”, pracownicy Poradni nadal uwrażliwiają pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli na tego typu zagrożenia. Poradnia nadal uczestniczy w programach dotyczących zapobieganiu przemocy w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Do szerzenia wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród nauczycieli i rodziców Poradnia  posługuje się pakietami „One są wśród nas”: „Dziecko z zaburzeniami tikowymi”, „Dziecko z depresją”, „Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi”, „Dziecko z zaburzeniami lękowymi”.

Krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne szeroko upowszechniają wiedzę na temat zdrowia psychicznego, wpływają na kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Uczniowie, u których ujawniły się zaburzenia zachowania i emocji oraz zachowania dysfunkcyjne są objęci szczególną opieką pracowników poradni. Poradnie nawiązują współpracę z rodzicami tych uczniów, edukują ich i wspierają w oddziaływaniach wychowawczych. Rodzice, otrzymują w poradni informacje o możliwości diagnozy i leczenia,   
o dostępności różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej i wsparcia innych instytucji współpracujących na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Poradnie współpracują z rożnymi instytucjami świadczącymi pomoc (klinika psychiatrii, szpitale, przychodnie specjalistyczne), upowszechniając informacje o możliwych formach pomocy i wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia dotyczą nie mniej niż 40% osób w wieku rozwojowym, jak podają niektóre źródła *(Costello i wsp. 2014; Merikangas i wsp. 2010).* Szczególnie drastycznemu nasileniu w ostatnich kilkunastu latach uległy problemy związane   
z zaburzeniami odżywania się, uzależnieniami, próbami samobójczymi, fobiami szkolnymi, emocjonalnymi konsekwencjami przemocy w domu i w szkole. Coraz większa liczba osób   
w wieku rozwojowym wchodzi w konflikt z prawem. Wyzwaniom tym nie towarzyszy adekwatny rozwój zasobów nastawionych na zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych   
w okresie rozwojowym. Profilaktyka zaburzeń psychicznych okresu rozwojowego stanowi jeden z najistotniejszych obszarów profilaktyki. Pozwala ona na zapobieganie problemom pojawiającym się nie tylko w okresie rozwojowym, ale też w życiu późniejszym. Nauczyciele stanowić mogą istotne ogniwo w działaniach profilaktycznych w wieku rozwojowym. Mają oni bliski kontakt z młodymi ludźmi, obserwować mogą ich w różnych kontekstach, jako pierwsi, oceniać mogą trudności w adaptacji i problemy poznawcze. W związku z tym, w roku 2016 zorganizowano dla nauczycieli kurs pn. „Nie jesteś sam - wsparcie nauczyciela w pracy   
z uczniami z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi” skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów szkolnych na co dzień stykających się z problematyką zaburzeń emocjonalnych osób w wieku rozwojowym. Jest to bodaj jedyna, tak kompleksowa oferta mająca na celu wsparcie nauczycieli w wyżej opisanych sytuacjach. Założeniem rocznego szkolenia było nie tylko umożliwienie jego  uczestnikom  poszerzania wiedzy, ale też doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z opieką pedagogiczną, profilaktyką i interwencją kryzysową. Szkolenie prowadzili pracownicy Kliniki   
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium  Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego na co dzień pracujący z młodzieżą z problemami psychicznymi i zagrożoną patologią społeczną. Każde zajęcia  składały się  z 1,5 godzinnej części wykładowej oraz   
1,5 godzinnego warsztatu. W trakcie warsztatów ćwiczone były umiejętności praktyczne    
w zakresie diagnozy problemów i możliwych interwencji oraz analizy przypadków klinicznych.

Zajęcia podzielono  na dwie ścieżki obejmujące zagadnienia charakterystyczne dla okresów,   
tj. wczesnodziecięcego oraz adolescencyjnego.

1. **Realizacja przez Gminę Miejską Kraków programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki w obszarach zdrowia psychicznego.**

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w roku 2016 wdrożono do realizacji Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 stanowiący załącznik do ww. Uchwały. W ramach podjętej uchwały  
w zakresie zdrowia psychicznego realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1) Program pn. *Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).*  Osoby zgłaszające się do udziału w tym Programie były najpierw poddane procesowi diagnostycznemu, w którym zastosowano wywiad kliniczny pogłębiony oraz testy: Skalę Depresji Becka i Kwestionariusz Satysfakcji Beneficjenta z Porady Profilaktycznej. Następnie na podstawie diagnozy planowano wdrożenie porad profilaktycznych: sesji edukacyjnych oraz edukacyjnych konsultacji rodzinnych, by umożliwić wprowadzenie proponowanych rozwiązań o charakterze prozdrowotnym przypadku rozpoznania głębszych zaburzeń psychicznych, czy też zaburzeń osobowości, po czym kierowano beneficjentów do leczenia psychiatrycznego w placówkach PZP lub na psychoterapię indywidualną i grupową (w przypadku dysfunkcji osobowości).   
W ramach Programu w roku 2016 przeprowadzono 385 skutecznych interwencji profilaktycznych, udzielono 213 porad diagnostyczno-edukacyjnych, przeprowadzono 154 sesji edukacyjnych, 18 edukacyjnych konsultacji rodzinnych. Z Programu skorzystało   
169 beneficjentów, w tym: 128 kobiet i 41 mężczyzn. Program realizowały następujące dwa podmioty lecznicze: PRO VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków – Śródmieście – Wojciech Śledziński oraz FALCK Medycyna Sp. z o.o. Koszt realizacji Programu w roku 2016 wynosił 39 966 zł.

Opis szczegółowy Programu pt. *Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego: Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)* finansowanego z budżetu Miasta Krakowa stanowi Załącznik do sprawozdania.

2) Program pn. *Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem.*

Program ukierunkowany był w szczególności na wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych. Celem Programu było zwiększenie dostępności wczesnej diagnozy dzieci   
z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, zapewnienie im odpowiedniej wielospecjalistycznej terapii oraz zapewnienie rodzinom edukacji i fachowego wsparcia. Program adresowany był do dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, zwłaszcza dzieci z autyzmem i „zespołem Aspergera”, a obejmował w szczególności: dzieci do 3 roku życia zagrożonych autyzmem dziecięcym oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, a także młodzież z objawami „zespołu Aspergera”. W roku 2016 z Programu skorzystały 83 osoby dotknięte autyzmem, przy czym   
z diagnozy skorzystało 21 pacjentów (w tym 6 pacjentów otrzymało wielospecjalistyczną diagnozę), z zajęć indywidualnych skorzystało 32 pacjentów, z zajęć grupowych 11 pacjentów, z zajęć fizjoterapii 7 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 3 pacjentów, a z konsultacji z lekarzem specjalistą skorzystało 9 pacjentów. Program realizowany był przez EFFATHA Sp. z o.o.   
w Krakowie. Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 69 950 zł.

Opis szczegółowy Programu pt. *Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem* finansowanego z budżetu Miasta Krakowa stanowi Załącznik do sprawozdania.

**Podsumowanie ww. programów polityki zdrowotnej realizowanych w zakresie zdrowia psychicznego w roku 2016:**

Środki finansowe wykorzystane w 2016 r. na realizację programów polityki zdrowotnej   
w zakresie zdrowia psychicznego wynosiły łącznie: 109 916 zł.

W związku z kolejną edycją *Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018*, w roku 2016 została powołana Krakowska Rada Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 Zarządzeniem Nr 820/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2016 r. Zgodnie z § 2. 1 ww. Zarządzenia do zadań Rady od 2016 r. należą:

* 1. systematyczna aktualizacja informacji o potrzebach i uwarunkowaniach zdrowotnych mieszkańców Krakowa w zakresie zdrowia psychicznego;
  2. koordynacja działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
  3. koordynacja działań w zakresie wczesnej profilaktyki, wykrywania i wczesnego leczenia zaburzeń psychicznych swoistych dla okresu dzieciństwa i dorastania oraz wczesnych form innych zaburzeń psychicznych i zachowania;
  4. koordynacja zadań związanych z realizacją polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zdrowia psychicznego, w tym:
     1. koordynacja realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018;
     2. nadzór nad standardami postępowania dla jednostek realizujących programy polityki zdrowotnej w obszarze zdrowia psychicznego;
     3. przedstawienie Prezydentowi Miasta Krakowa rocznych sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018;
  5. opracowanie założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

Do istotnych działań w obszarze zdrowia psychicznego należy zaliczyć m.in. organizowanie konferencji. W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia w Krakowie   
w dniu 27 września 2016 r. zorganizowana została Małopolska Konferencja Profilaktyki Zdrowia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, która rozpoczęła Tydzień Profilaktyki Zdrowia   
w Małopolsce. W programie konferencji, której hasłem przewodnim była podstawowa opieka zdrowotna (POZ), znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego, tj. „Wstępne rozpoznawanie problematyki uzależnień u dzieci i młodzieży. Współpraca lekarza POZ   
w ramach kierowania do terapii.” (prezentacja Jolanty Ryniak – specjalisty psychologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego   
w Krakowie oraz „Lokalne Centrum psychiatrii środowiskowej jako miejsce współpracy.” (prezentacja lek. med. Anny Depukat – Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie).

Do działań Gminy Miejskiej Kraków podejmowanych w ramach upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i podnoszenia w tym zakresie świadomości społeczności lokalnej oraz kształtowania zachowań wzmacniających zdrowie psychiczne, a tym samym wpisujących się w roczną kampanię informacyjną realizowaną pod hasłem *„Depresja – porozmawiajmy o niej”* należy zaliczyć opracowanie w roku 2016 w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa „*Krakowskiego Informatora o formach pomocy dla osób   
z zaburzeniami psychicznych i ich rodzin.* Publikacja ta zawiera informacje o zdrowiu psychicznym i jego zaburzeniach i formach pomocy dostępnej w Gminie Miejskiej Kraków,  
z uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Pierwsza edycja ww. *Informatora* została wydana w grudniu 2016 r. w formie broszury   
w nakładzie 15 tys. egz. i od połowy grudnia 2016 roku zostało udostępnione mieszkańcom Krakowa na stanowiskach informacyjnych znajdujących się w lokalizacjach siedzib Urzędu Miasta Krakowa, w miejskich jednostkach organizacyjnych (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie) oraz   
w innych instytucjach, które złożyły zamówienia na ten *Informator.* Ponadto I wydanie ww. *Informatora* zostało przesłane do bibliotek publicznych działających w różnych miastach Polski, w tym m.in. w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu oraz do Biblioteki Narodowej w Warszawie i do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Informator udostępniony został również w wersji elektronicznej   
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce „Zdrowie” – Programy zdrowotne Gminy Miejskiej Kraków – Miejskie Programy Polityki Zdrowotnej na lata 2016-2018, pod adresem: <http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73784>

Różnorodne formy działań w obszarze zdrowia psychicznego opisane w niniejszym sprawozdaniu wskazują, iż w Gminie Miejskiej Kraków zdrowie psychiczne stanowi istotny element działań profilaktyki zdrowotnej. Z uwagi na poziom rozwoju zasobów opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej oraz potrzebę spojrzenia w sposób integralny na problemy zdrowotne i społeczne, widoczne jest stałe dążenie do udoskonalania modelu lokalnego systemu działań w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

1. **Podsumowanie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2016:**
2. Liczba osób hospitalizowanych:

2013 rok - 8 774 osób,

2014 rok - 8 065 osób,

2015 rok - 8 218 osób,

**2016 rok - 7 764 osób.**

1. Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych:

2013 rok - 76 913 osób,

2014 rok - 74 448 osób,

2015 rok - 73 821 osób,

**2016 rok - 75 721 osób.**

1. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających Domu Pomocy Społecznej:

2013 rok - 942 osoby,

2014 rok - 952 osoby,

1. rok - 990 osób
2. **rok - 1 025 osób.**
3. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej MOPS:
4. rok - 615 osób,

2014 rok - 609 osób,

2015 rok - 614 osób,

**2016 rok - 650 osób.**

1. Liczba osób, które skorzystały z Programu Profilaktyki Głębokich, Nawracających Zaburzeń Psychicznych (GZP):

2013 rok - 38 osób,

2014 rok - 132 osoby,

2015 rok - 179 osób,

**2016 rok - 169 osób.**

1. Liczba świadczeń udzielonych w ramach Programu Profilaktyki Głębokich, Nawracających Zaburzeń Psychicznych (GZP):

2013 rok - 80 porad,

2014 rok - 165 porad,

2015 rok - 212 porad

**2016 rok - 385 porad.**