**Доброго дня, шановна Людмило Леонтіївно! Вітаю всіх учасників онлайн зустрічі.**

Як відомо, Одещина – багатонаціональна область, яка відома своїми міжнародними зв’язками та полікультурними традиціями. Ще 2000-го року наш регіон був визнаний на європейському рівні лабораторією міжнаціональних відносин. Ми маємо давні та міцні традиції у цьому векторі діяльності.

За даними останнього перепису населення (2001 рік) на Одещині мешкають представники 133 національностей. Роми складають 0,2 % від загальної кількості населення. Разом з цим, ми розуміємо, і це підтверджують керівники ромських організацій та громадських рухів, що їх кількість значно більша за рахунок внутрішньої та зовнішньої міграції.

Роми компактно проживають в:

* Ізмаїльському район – 401 особа;
* Білгород-Дністровському районі – 398 осіб;
* Болградському районі – 235 осіб;
* Татарбунарському районі – 222 осіб.

На цей час на території Одещини зареєстровано понад 15 ромських національно-культурних товариств з різним статусом. Найбільш активні з них: Одеський обласний Ромський конгрес «Бахтало дром»; Коаліція ромських організацій «Стратегія 2020» та «Правозахисний ромський центр»; Одеське обласне товариство ромської культури «Романі Збора»; Ромська рада України; громадська організація «Придунайська ромська організація»;громадське об'єднання циган міста Білгорода-Дністровського «Нево Дром» та інші.

Робота стосовно стану дотримання прав і свобод ромів ведеться у різних напрямах, але, безумовно, найбільш актуальним сьогодні **є питання охорони здоров’я**

На цей час в центрах первинної медико-санітарної допомоги проводять наради та інструктажі з сімейними лікарями та медичними сестрами щодо виявлення на закріплених за ними дільницями родин ромської національності, ознайомлення їх із відповідною інформацією стосовно можливостей надання медичної допомоги, порядку постановки на облік та укладення декларацій з сімейними лікарями. Однак, тут є серйозні проблеми, пов’язані із відсутністю документів.

Під час онлайн-конференції, організованої Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні (04.06.2020), у якій брали участь представники Одеської ОДА та ромські організації, висловлювалось занепокоєння погіршенням ситуації з правами ромів у час пандемії COVID-19.

До речі, під час спалаху захворювання у таборі в селі Нерубайське Одеського району працювала робоча група фахівців-медиків, роздавались засоби індивідуальної гігієни. Згодом підключились громадські організації «Бахтало», «Придунайська організація ромів», БФ «Планета добрих людей» та «Правозахисний ромський центр». Завдяки спільним зусиллям ситуацію вдалось локалізувати.

Надзвичайно важливими є **питання соціальної роботи щодо адаптації ромів.**

Фахівцями районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2020 року здійснено оцінку потреб у ромських сім’ях. За результатами роботи 224 сім’ї (в них 884 дитини) охоплено соціальними послугами.

Станом на 1 грудня 2020 в Одеській області до структурних підрозділів соціального захисту населення за наданням різних видів державної соціальної допомоги, пільг та житлових субсидій надійшло 969 звернень від осіб ромської національності. Найбільш актуальними аспектами звернень є: надання допомоги а по вагітності та пологам; при народженні дитини; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям; допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях; субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та закупівлі побутового палива тощо. Зазначу однак, що точний облік та інформацію з цього приводу дослідити важко, оскільки відповідно до статті 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, будь-яке розрізнення, основані на ознаках раси і національного чи етнічного походження не є допустимими.

В місцях компактного проживання осіб ромської національної меншини фахівцями з соціальної роботи центрів соціальних служб разом з представниками виконкомів місцевих рад здійснюється профілактична робота щодо недопущення безпритульності та бездоглядності дітей ромської національної спільноти та запобіганню злочинності і противоправної діяльності.

Але головна роль тут належить, безумовно, правоохоронним органам. Вони працюють у безпосередньому зв’язку з ромськими організаціями, зокрема стосовно випадків нетолерантного відношення до представників ромської спільноти, а також випадків правопорушень. Для цього впроваджено механізм взаємного інформування та контролю. У 2019 році Головним управлінням Національної поліції в Одеській області затверджено «План превентивних заходів, спрямованих на попередження та протидію конфліктів на етнічному підґрунті на території м. Одеси та Одеської області», на підставі якого відбувається зазначена робота.

Дуже важливим є **питання щодо отримання освіти представниками ромської громади.**

За оперативними даними у закладах загальної середньої освіти області у цьому навчальному році розпочали навчання **1963** учнів ромського походження*.* Найбільша кількість дітей-ромів у Арцизькому, Березівському, Білгород-Дністровському, Біляївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському, Тарутинському, Татарбунарському, Захарівському, Ширяївському районах та місті Ізмаїл.

Аналіз ситуації показав, що діти з ромських родин більш систематично відвідують початкову школу. У базовій та середній ланці навчання – ситуація значно гірше: відвідування шкіл критично знижується, відповідно зменшується відсоток дітей ромської спільноти, що мають освіту.

Разом з цим протягом двох років громадське об’єднання «Придунайська ромська організація» за підтримки Правозахисної групи етнічних меншин Європи, розпочала в Одеській області реалізацію проєкту «Шкільна служба порозуміння». За допомогою реалізації основних напрямів цього проєкту вже запроваджено шкільну медіацію у Нерубайському навчально-виховному комплексі «школа-гімназія», ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Ізмаїл та Озернянській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З метою формування гармонійної ситуації в регіоні та протидії упередженому ставленню до осіб ромської національності практикуються різні форми та засоби **просвітницької та культурно-мистецької діяльності**. Так, традиційно щорічно, 8 квітня, відзначається Всесвітній дня ромів, вшановується пам’ять жертв геноциду ромів. Ромські організації активно співпрацюють з закладами культури області, і навіть в умовах карантинних обмежень ця робота не припиняється. Цього року на базі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського презентували видане ромською мовою «Євангеліє від Іоанна», в Одеській національній науковій бібліотеці презентовано результати етнологічного проекту «АМАРО-ТРАЙО: нариси про побут та традиції ромів Одещини». Знаю, що продовжується реалізація започаткованого «Правозахисним ромським центром» спільно з Міжнародним Фондом «Відродження» проєкту «Ромські студії», у рамках якого у с. Корсунці Одеського району працює театральна школа.

Сьогодні нові умови адміністративно-територіальної реформи висувають нові вимоги щодо **інклюзії ромів у соціально-економічне життя громад,** посилення уваги до їхніх проблем з боку органів місцевого самоврядування.

Роми готові висловлюватися і вести діалог як всередині, так і поза власних спільнот, про це свідчитьвиборча активність ромської громади, особливо на місцевому рівні*.* Доречі, починаючи з 2019 рокуу рамках проєкту Міжнародного фонду «Відродження» «Інклюзія ромської спільноти в громадсько-політичні процеси» в м. Одеса розпочала роботу «Ромська школа громадської та політичної активності», також в рамках цього проєкту було проведено засідання «круглого столу» на тему «Проблеми політичної та громадської діяльності ромської спільноти Одеської області», організоване за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та за участі ромських лідерів, представників органів виконавчої влади, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, експертів та журналістів тощо

Разом з цим, величезною перешкодою для участі ромів у виборчих процесах в якості як виборців, так і кандидатів, є, знову ж таки, відсутність ідентифікаційних документів. Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області за допомогою залученням ромських організацій проводиться активна робота з паспортизації ромського населення Одеської області*.* І тут, при всій складності процесу, можна побачити наслідки та ефективність цієї роботи: якщо у 2014 році особам ромської національності було видано 112 паспортів громадянина України, то у 2019 – 396, у 2020 – 364 особи з них 8 – з набуттям громадянства України.

Шановні колеги! Цього року спливає строк дії «Стратегії інтеграції ромів в українське суспільство на 2013-2020 роки», затвердженої Указом Президента України 8 квітня 2013 року. Тому за ініціативи Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації було здійснено онлайн - зустріч представників структурних підрозділів ОДА, профільних департаментів з ромськими громадськими організаціями з метою обговорення пропозицій щодо нового документу з питань подальшої інтеграції ромської меншини в українське суспільство та актуалізації пріоритетних питань. Ці матеріали ми врахували в роботі і, **підбиваючи підсумки, хочу наголосити на проблемах**, у вирішенні яких ми потребуємо допомоги на державному рівні, зокрема Вашої безпосередньої підтримки, шановна Людмила Леонтіївно!

1. Визначення шляхів та механізмів отримання надійних даних про кількість ромів в Україні, та їх конфесійні групи.
2. Напрацювання механізмів щодо визначення осіб, які потребують отримання ідентифікаційних документів. Це дасть можливість оцінити масштаби проблем соціальної інтеграції ромів.
3. Розробка **Нової довгострокової, дієвої «Стратегії інтеграції ромів в українське суспільство»** та Плану конкретних заходів з її реалізації.

Попередня Стратегія була доволі формальною та неконкретною, складалася із загальних фраз і закликів, практично не передбачала фінансування. До того ж, з часу її прийняття виникли серйозні зовнішні виклики, які сьогодні неможливо не врахувати: переселення представників ромської спільноти із зони АТО, пандемія COVID-19.

Необхідно зробити акцент на активізації державної політики щодо протидії мові ворожнечі в інформаційному просторі, недопущення етнічного профайлінгу як з боку представників ЗМІ, так і в діяльності правоохоронних органів та державних посадових осіб.

4. Необхідно розглянути механізми реалізації державної політики стосовно ромів у контексті транскордонної співпраці з сусідніми країнами, зокрема Молдовою та Румунією, що мають значний досвід у сфері реалізації відповідних інтеграційних програм.

5. Важливими сьогодні, в умовах адміністративно-територіальної реформи, є посилення ролі громад на місцевому рівні, зокрема питання стимулюванні громадської активності ромської спільноти через подальший розвиток інституту ромських посередників (ромських медіаторів) та соціального лідерства серед представників рома.

Наприкінці свого виступу, хочу зазначити, що ми налаштовані на подальшу активну діяльність у цьому напрямку, обов’язково зважаючи на традиції та побутові звичаї ромів, координуючи свої дії із ромськими громадськими організаціями та рухами, додержуючись головного правила: «Нічого для ромів без ромів!».

Дякую за увагу!