Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim od   
1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2015 roku realizowało projekt systemowy p.n. „Aktywność szansą rozwoju”. Projekt realizowany był na podstawie Umowy ramowej z dnia 30 lipca 2008 roku nr POKL.07.01.02-06-011/08-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Centrum w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu pozyskano ze środków Unii Europejskiej kwotę   
5 180 448,89 zł, natomiast wkład własny wniesiony do projektu wyniósł 610 542,11zł. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 5 790 990,98 zł z czego ostatecznie wydatkowano 5 582 151,17 zł.

Budżet projektu miał charakter zadaniowy i składały się na niego następujące zadania:

1. Aktywna integracja. Jest to zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:

* **Instrumenty aktywizacji zawodowej:**

1. uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej ,
2. uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej,
3. praca (zatrudnienie) praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie,
4. włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej,

realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ oraz wszystkich dodatkowych działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ,

1. usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego

* **Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:**

1. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
2. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego
3. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,
4. organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną
5. sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających

placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej

* **Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:**

1. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej , rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób,
2. skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3. skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
4. skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
5. sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

* **Instrumenty aktywizacji społecznej:**

1. organizowanie i finansowanie uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej, przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2. koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą działań – objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie,
3. organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej,
4. organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną , w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera
5. organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodzinnego i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), konsultantów rodzinnych, mediatorów
6. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą, oraz bezdomnych
7. organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy
8. organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych,

w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę

1. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,   
   w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
2. organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej,

mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące

przywróceniu samodzielności Życiowej, w tym powrotu na rynek pracy

1. organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji Życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Na aktywną integrację wydatkowano kwotę 3 216 328,24 zł.

2) Praca socjalna. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane   
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Na pracę socjalną wydatkowano kwotę 709 937,26 zł.

1. Działania o charakterze środowiskowym. Działania o charakterze środowiskowym to inicjatywy integracyjne obejmujące:

* przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi, przeprowadzanie badań diagnostycznych, przygotowywanie raportów dotyczących potrzeb i zasobów danej społeczności;
* edukację społeczną i obywatelską , w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
* organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach,   
  w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, czy turystycznym;
* inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii,

Na działania o charakterze środowiskowym wydatkowano kwotę 20 000 zł.

1. Zasiłki i pomoc w naturze. Zadanie w całości stanowiło wkład własny wniesiony do projektu przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim . W ramach tego zadnia mógł być ujęty zarówno zasiłek celowy, zasiłek okresowy jak również wszystkie inne wydatki służące wsparciu osoby w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Jako wkład własny do projektu wniesiono środki:

* na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo –wychowawczych,
* świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –wychowawczych,
* środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 576 546,27 zł

1. Zarządzanie projektem. **Zarządzanie projektem** jest to zaplanowany proces który zmierza do określonego wcześniej celu oraz w czasie na to przeznaczonym. Zarządzanie projektem generuje różne koszty, beż których projekt nie mógłby istnieć. Wśród tych kosztów są:

* Wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczenie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu,
* wydatki związane z otworzeniem i /lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
* zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup mebli niezbędnych do zarządzania projektem,
* działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu,
* koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.

Na zadanie zarządzanie projektem wydatkowano kwotę 724 523,39 zł

1. Koszty pośrednie . Pośrednie koszty projektu to wszelkie kwalifikowalne koszty, które nie mogą być wskazane przez beneficjenta jako bezpośrednio związane   
   z projektem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako poniesione w bezpośrednim związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Koszty ogólne są kosztami pośrednimi, które mogą obejmować koszt zatrudnienia personelu nie zaangażowanego bezpośrednio w projekt i koszty niebędące wynagrodzeniami, np. koszty ogrzewania, oświetlenia, inne koszty lokalowe oraz podstawowe koszty biurowe w dużych organizacjach, o ile są one zasadne i związane z projektem.

Na zadanie: koszty pośrednie wydatkowano kwotę: 334 816,01 zł.

Wykres nr 1 Postęp finansowy projektu

.

W latach 2008 – 2015 działaniami projektu objęto 893 osoby, w tym 530 kobiet i 363 mężczyzn, z czego projekt ukończyło 880 osób (523 kobiety i 357 mężczyzn). Wśród beneficjentów projektu były zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i pracujące. Dane liczbowe poszczególnych kategorii beneficjentów przedstawia poniższa tabela.

*Tabela nr 1 Status na rynku pracy beneficjentów projektu.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Status osoby na ryku pracy** | **Kobiety** | **Mężczyźni** |
| Bezrobotni | 84 | 51 |
| Osoby nieaktywne zawodowo | 369 | 257 |
| - w tym osoby uczące się | 103 | 69 |
| Zatrudnieni | 77 | 55 |

Beneficjenci pochodzili zarówno z terenów wiejskich jak i miejskich. Z terenów wiejskich w projekcie wzięły udział 544 osoby (330 kobiet i 214 mężczyzn) co stanowi przeszło 60 % uczestników projektu.

Projekt skierowany był do osób w wieku od 15 do 64 roku życia. Wyjątek stanowiło 6 osób, które były w wieku + 64.

W grupie wiekowej 15 -24 były 243 osoby, w wieku 25-35: 232 osoby, w wieku 36-45: 123 osoby, w wieku 46-55: 139 osób, w wieku 56-64: 150 osób

Wykres nr 2 Struktura wieku uczestników projektu

.

Wśród uczestników projektu liczną grupę stanowiły osoby niepełnosprawne 533 osoby, w tym 270 kobiet i 263 mężczyzn, co stanowi 59,68 % wszystkich uczestników projektu.

Wykształcenie beneficjentów projektu obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 3 Wykształcenie beneficjentów projektu

.

Podczas realizacji projektu zawarte było pisemne porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. Porozumienie zawarte zostało w dniu 06.12.2012 i obowiązywało do końca realizacji projektu.

Działania na rzecz aktywnej integracji w projekcie można było realizować za pomocą Kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej oraz programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Kontrakt socjalny jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu

można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na

pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy, dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób opuszczających pieczę zastępczą), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin

mieszkających w okolicy.

Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest to narzędzie adresowane do osób niepełnosprawnych jako zadanie powiatowego centrum pomocy rodzinie. W ramach tego narzędzia możliwe jest sfinansowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W latach 2008 – 2015 zrealizowano:

- 24 programy aktywności lokalnej

- 9 programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

- 230osób objętych było kontraktami socjalnymi.

Realizacja działań w poszczególnych latach:

**Rok 2008**

Beneficjenci byli objęci wsparciem w ramach kontraktów socjalnych. Projekt skierowany był do 32 beneficjentów: 9 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 23 osoby niepełnosprawne.

**Rok 2009**

Beneficjenci objęci wsparcie byli w ramach 2 programów aktywności lokalnej:

* Program Aktywności Lokalnej „Rodziny zastępcze” skierowany był do 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz ich otoczenia.
* Program Aktywności Lokalnej „Amazonki” skierowany był do 10 kobiet z chorobą nowotworową piersi oraz członków ich rodzin.

**Rok 2010**

* Program Aktywności Lokalnej „Amazonki” skierowany był do 10 kobiet z chorobą nowotworową piersi oraz członków ich rodzin.
* Program Aktywności Lokalnej „Dom Pomocy Społecznej” skierowany był do 20 niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.
* Program Aktywności Lokalnej „Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia” skierowany był do 15 ofiar przemocy w rodzinie, klientek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.
* Program Aktywności Lokalnej „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy” skierowany był do 15 niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.
* Program Aktywności Lokalnej „Młodzież wiejska” skierowany był do 20 uczniów pochodzących z terenów wiejskich, będących w trudnej sytuacji materialnej, uczących się w Zespole Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej.
* Program Aktywności Lokalnej „ Młodzież” skierowany był do 30 uczniów klas maturalnych ze szkół z terenu powiatu tomaszowskiego.
* Program Aktywności Lokalnej „Młodzież ucząca się” skierowany był do 16 osób młodych, uczących się, będących wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –wychowawczych.
* Kontrakty socjalne dla 60 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

**Rok 2011**

* Program Aktywności Lokalnej „Rodziny wielodzietne” skierowany był do 20 rodzin wychowujących minimum 3 dzieci, mających niskie dochody.
* Program Aktywności Lokalnej „Ośrodek Interwencji Kryzysowej” skierowany był do 25 klientek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim będących w kryzysie oraz ich otoczenia.
* Program Aktywności Lokalnej „Młodzież” – kontynuacja programu z roku 2010 dla 15 uczniów klas maturalnych z terenu powiatu.
* Kontrakty socjalne „Osoby niepełnosprawne” skierowane do 42 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego
* Kontrakty socjalne skierowane do 16 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –wychowawczych.
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Muratynie” skierowany do 20 beneficjentów
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Przeorsku” skierowany do 20 beneficjentów
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Wyjazd szkoleniowo rehabilitacyjny dla 40 niepełnosprawnych osób z terenu powiatu tomaszowskiego
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Dom Pomocy Społecznej” skierowany był do 20 niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

**Rok 2012**

* Program Aktywności Lokalnej „Rodzice dzieciom” skierowany do 20 rodzin, w których wychowuje się niepełnosprawne dziecko,
* Program Aktywności Lokalnej „Rodziny zastępcze” skierowany był do 30 rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego
* Program Aktywności Lokalnej „Wychowankowie” skierowany był do 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych
* Program Aktywności Lokalnej „Kobieta aktywna” skierowany był do 20 kobiet w wieku 25 – 34 lata z terenu powiatu tomaszowskiego, nieaktywnych zawodowo, przeżywających kryzysy życiowe
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Wyjazd rehabilitacyjno –szkoleniowy” skierowany był do 70 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego
* Kontrakty socjalne dla 40 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

**Rok 2013**

* Program Aktywności Lokalnej „Dobry start” skierowany był do 25 osób młodych w wieku 18 – 24 lata znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zaczynających życie zawodowe
* Program Aktywności Lokalnej „Uwierz w siebie” skierowany był do 21 osób młodych w wieku 25-30 lat, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niewielkie doświadczenie zawodowe
* Program Aktywności Lokalnej „Rodziny zastępcze” skierowany był do 20 rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego
* Program Aktywności Lokalnej „Wychowankowie” skierowany był do 15 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Wyjazd rehabilitacyjno –szkoleniowy” skierowany był do 70 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego
* Kontrakty socjalne dla 25 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

**Rok 2014**

* Program Aktywności Lokalnej „Rodziny zastępcze” skierowany był do 0 rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego
* Program Aktywności Lokalnej „Aktywna młodzież” skierowany był do 18 osób młodych w wieku 18 – 24 lata znajdujących się na początku swojej drogi zawodowej
* Program Aktywności Lokalnej „Być aktywnym” skierowany był do 21 osób w wieku 25 -34 lata znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kwalifikacji lub niedostosowanych do lokalnego rynku pracy
* Kontrakty socjalne dla 5 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo –wychowawczych
* Kontrakty socjalne dla 10 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego.
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Letni wyjazd rehabilitacyjno –szkoleniowy” skierowany był do 43 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

**Rok 2015**

* Program Aktywności Lokalnej „ Kompetentni aktywni” skierowany był do 12 osób w wieku 20 -30 lat, które ukończyły naukę na studiach wyższych i mają trudności w znalezieniu zatrudnienia lub nie posiadają odpowiednich umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Zimowy wyjazd rehabilitacyjno –szkoleniowy” skierowany był do 31niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Wiosenny wyjazd rehabilitacyjno –szkoleniowy” skierowany był do 31 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego
* Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Życie z niepełnosprawnością” skierowany był do 11 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

**Efekty realizacji projektu w latach 2008-2015**

* 880 osób nabyło nowe bądź podniosło swoje kwalifikacje
* 91 osób rozwijało swoje zainteresowania artystyczne
* 223 osoby ukończyły kursy na prawo jazdy
* 83 osoby uczestniczyły w kursach językowych
* 189 uczestniczyło w grupach wsparcia
* 698 osób uzyskało wsparcie psychologiczne i uczestniczyło w warsztatach kompetencji społecznych
* 54 osoby uczestniczyły w kursach maturalnych
* 25 osób uczestniczyło w kursie samoobrony
* 102 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w wyjazdach kolonijnych w okresie wakacji
* 57 osób uczestniczyło w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej
* 112 osób uczestniczyło w warsztatach dotyczących samo zatrudnienia   
  i zakładania własnej firmy
* 720 osób uzyskało wsparcie w postaci doradztwa zawodowego
* 100 osób skorzystało z rehabilitacji domowej oraz gimnastyki korekcyjnej
* Zorganizowano wyjazdy rehabilitacyjne, szkoleniowe, integracyjne oraz kulturalne dla 880 osób
* 103 osobom zakupiono pomoce naukowe oraz rzeczowe
* 4 osoby odbyły staż zawodowy
* 3 osobom zakupiono protezy kończyn
* Prowadzono pracę socjalną z 893 osobami
* Zainicjowano powstanie Klubu Amazonek
* Zainicjowano powstanie Klubu Wolontariatu
* Zorganizowano piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego
* Doposażono jednostki uczestniczące w realizacji projektu w sprzęt komputerowy, wyposażenie, materiały biurowe
* Wzmocniono potencjał kadrowy Centrum w doradcę do spraw osób niepełnosprawnych, psychologa oraz asystenta osoby niepełnosprawnej
* Rozwój osobisty i zawodowy pracowników Centrum

Uczestnicy projektu, dzięki zastosowanym instrumentom aktywnej integracji, podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności społeczne, podnieśli swój poziom wykształcenia i poprawili stan swojego zdrowia.

Elementy te wpłynęły na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, oraz podniosły motywację do dalszego rozwoju osobistego. Dzięki temu osoby te są w mniejszym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym i bardziej aktywne w życiu społecznym i zawodowym.