

|  |
| --- |
| RAPORTI I PËR TË DREJTAT E NJERIUT - JANAR  - QERSHOR 2019  2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MAPL / DADNJK |  |  |
| <https://mapl.rks-gov.net/> | Prishtinë, Korrik 2019 | stema_JPG |

Përmbajtja

1. HYRJE..................................................................................................................5
2. QËLLIMI I RAPORTIT...........................................................................................6
3. METODOLOGJIA.................................................................................................7
4. TË DREJTAT E NJERIUT NË FUNSKONIMIN E NJËSISË.................................8
5. BARAZIA GJINORE...........................................................................................10

5.1 Buxhetimi gjinor............................................................................................11

5.2. Regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshortëve dhe në emër të gruas..12

5.3. Dhuna në familje..........................................................................................13

1. TË DREJTAT E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR...............................14
2. TË DREJTAT E FËMIJËVE................................................................................16
   1. Punë e rendë e fëmijëve në komuna...........................................................17
3. TË DREJTAT E KOMUNITETEVE.....................................................................19

8.1 Mirëqenia sociale...............................................................................19

8.2. Regjistrimi..........................................................................................21

8.3 Punësimi............................................................................................21

8.4. Kthimi.................................................................................................23

8.5. Riintegrimi.........................................................................................24

8.6 Riatdhesimi........................................................................................25

9. E DREJTA GHJUHËSORE................................................................................27

10. ZBATIMI I STATEGJISË PËR PËRFSHIRJEN E KOMUNITETEVE ROM DHE

ASHKALI NË SHOQËRINË KOSOVARE 2017-2020.......................................29

11. PËRFUNDIM.....................................................................................................31

12. REKOMANDIME...............................................................................................33

# lISTA E SHKURTESAVE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

DADNJK – Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna

NDNJ – Njësia për të Drejtat e Njeriut

NJDNJK – Njësia për të Drejtat e Njeriut në Komuna

ZKKK – Zyra për Komunitete dhe Kthim

LBGJ – Ligji për Barazi Gjinore

PAK – Personat me Aftësi të Kufizuar

KOMF – Koalicioni i OJQ në Mbrojtje të Fëmijëve

OJQ – Organizata Joqeveritare

# LIsta e Tabelave

* Tabela 1: Funksionimi i NJDNJ në komuna
* Tabela 2: Pozita e gruas në vendimmarrje
* Tabela 3: Numri i të punësuarve në komuna si dhe themelimi i Komitetit për PAK
* Tabela 4: Rregullorja për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë Negative dhe zhvillimin e

Tyre dhe Plani i Veprimit

* Tabela 5: Familjet me kushte të rënda
* Tabela 6: Numri i të punësuarve nga radhët e komuniteteve në komuna
* Tabela 7: Familjet/individët e Riatdhesuar

# HYRJE

Që nga themelimi, Njësisë për të Drejtat e Njeriut në Komuna, këto Njësi kanë kaluar nëpër faza të ndryshme të zhvillimit, fillimisht me qëllimin e konsolidimit të zyrës, duke u nisur nga ndërtimi i strukturave funksionale të qëndrueshme, Planit të Punës. Zyrtarët e NJDNJK-së kanë qenë pjesë e trajnimeve si dhe praktikave studimore në vende të rajonit dhe më gjerë. Nga themelimi I NJDNJK-të, kanë arritur të artikulojë një numër të madh të problematikave në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut duke i adresuar ato tek institucionet përgjegjëse, mirëpo NJDNJ në Komuna sigurisht që janë ballafaquar edhe me sfida dhe probleme të vazhdueshme, duke filluar nga mungesa e buxhetit, mungesa e përkrahjes së plotë nga niveli lokal dhe qendror, mungesë stafi, puna apo pozita shtesë të zyrtarëve, mënyra e organizimit dhe funksionimit si dhe grumbullimi i të dhënave për hartimin e raporteve brenda komunës.

Nga 1 deri në 4 zyrtarë që janë të emëruar në këtë Njësi, jo të gjithë janë në pozicion të kontribuojnë në mënyrë të barabartë dhe kjo kryesisht vjen si rezultat i pasojë e zyrtarëve të cilët ushtrojnë një e më tepër pozita të tjera shtesë si dhe e mungesës së buxhetit për përmbushjen e planeve vjetore.

Me qëllim të identifikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave të radhës dhe funksionimit më të mirë të NJDNJK, MAPL edhe këtë vit ka dërguar pyetësorin për raportimin e gjashtëmujorit të parë 2019.

# Qëllimi i raportit

Ky raport ka për qëllim të paraqesë të arriturat kryesore të NJDNJK-ve gjatë periudhës janar – qershor 2019. Në këtë raport janë paraqitur rezultatet, sukseset dhe sfidat me të cilat është ballafaquar Njësia për të Drejtat e Njeriut ( NJDNJ) gjatë gjashtëmujorit të parë 2019.

Bazuar në sfidat dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen komunat, institucionet përgjegjëse janë të obliguara në vazhdimësi të përpilojnë politika, përmes së cilave do të adresohen sfidat e identifikuara në aspektin e të drejtave të njeriut. Bazë e këtij raporti janë aktivitetet e NJDNJ, Planet e Punës, dokumentet strategjike, si dhe Pyetësori.

Të gjeturat tregojnë një përmirësim në realizimin e promovimit dhe respektimit të të drejtave të njeriut, por ato mangësi që janë evidentuar vite më parë ende vazhdojnë. Prandaj, ndonëse konstatohet se Komunat në Republikën e Kosovës kanë arritur një fazë më të avancuar institucionale dhe ligjore në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, të dhënat ende nxjerrin në pah vështirësitë në përmbushjen e plotë të zbatimit të Ligjit.

# METEDOLOGJIA

Për realizimin e këtij raportit janë mbledhur të dhënat përmes pyetësorit të hartuar nga DADNJK- MAPL, i cili është shpërndarë në komuna dhe pastaj është plotësuar nga zyrtarët e Njësive Komunale për të Drejtat e Njeriut.

Nga disa komuna, përgjigja nuk është kthyer brenda afatit të kërkuar për shkak të vështirësive për grumbullimin e të dhënave nga drejtoritë përkatëse në komuna. Gjithashtu kanë kthyer përgjigje të shkurtër me “po ose jo”, në disa rubrika të pyetësorit apo i kanë lënë tëpa plotësuar fare, kështuqë është dashur të kthehen pyetësorët për riplotësim.

# Ë DREJTAT E NJERIUT DHE FUNSIONIMI I NJËSISË

Gjatë periudhës janar - qershor 2019, nëpërmjet pyetësorit të dërguar në komuna, i cili përmban 41 pyetje në lidhje me punën e NJDNK-ve, janë të paraqitura në formë tabelore, si dhe me komente shtesë nga përgjigjet e zyrtareve të NJDNJ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Emërtimi i Njësisë | Nr. i zyrtarëve | Nr i pozitave shtesë | Pjesë e.... |
| 1 | DECAN | NJDNJ | 2 | 1 | Zyra e Kryetarit |
| 2 | DRAGASH | NJDNJ | 2 | 3 | Drej. së Administratës |
| 3 | FERIZAJ |  |  |  |  |
| 4 | FUSHË KOSOVË | NJDNJ | 3 | 1 | Drej. së Administratës |
| 5 | GJAKOVË | NJDNJ | 2 | 1 | Zyra e Kryetarit |
| 6 | DRENAS | NJDNJ | 1 | 1 | Zyra e Kryetarit |
| 7 | GRACANICË |  |  |  |  |
| 8 | GJILAN | NJDNJ | 4 | 0 | Zyra e Kryetarit |
| 9 | HANI I ELEZIT | NJDNJ | 2 | 2 | Zyra e Kryetarit |
| 10 | ISTOG | NJDNJ | 2 | 3 | Zyra e Kryetarit |
| 11 | MALISHEVË | NDNJK | 3 | 1 | Drej. së Administratës |
| 12 | MAMUSHË | NJDNJK | 1 | 3 | Drejt së Administratës |
| 13 | MITROVICA E J. | NJDNJ | 3 | 1 | Drej. së Administratës |
| 14 | MITROVICA E V. |  |  |  |  |
| 15 | NOVOBËRDË | Zyrtarë | 1 | 0 | Drej. së Administratës |
| 16 | JUNIK | NJDNJ | 2 | 2 | Zyra e Kryetarit |
| 17 | KACANIK | NJDNJ | 3 | 2 | Drej. së Administratës |
| 18 | KLINË | NJDNJ | 1 | 1 | Drej. së Administratës |
| 19 | KAMNEICË | NJDNJ | 2 | 1 | Drej. së Administratës |
| 20 | KLLOKOT |  |  |  |  |
| 21 | LEPOSAVIQ |  |  |  |  |
| 22 | LIPJAN | NJDNJ | 2 | 1 | Drej. së Administratës |
| 23 | OBILIQ | NJDNJ | 2 | 1 | Drej. së Administratës |
| 24 | PARTESH |  |  |  |  |
| 25 | PEJË | NJDNJ | 3 | 1 | Drej. së Administratës |
| 26 | PODUJEVË | NJDNJ | 3 | 1 | Në Zyrën e Kryetarit |
| 27 | PRISHTINË | Zyrtarë | 1 | Të gjitha fushatë | Drej. së Administratës |
| 28 | PRIZREN | NJDNJ | 1 | Të gjitha fushatë | Drej. së Administratës |
| 29 | RAHOVEC | NJDNJ | 4 | 0 | Drej. së Administratës |
| 30 | RANILLUG | NJDNJ | 3 | 1 | Drejt. së Administratës |
| 31 | SKENDERAJ | NJDNJ | 3 | 0 | Drej. së Administratës |
| 32 | SHTIME | NJKD | 3 | 3 | Drej. së Administratës |
| 33 | SHTERPCË |  |  |  |  |
| 34 | SUHAREKË |  |  |  |  |
| 35 | VITI | NJDNJ | 1 | Të gjitha fushatë | Zyra e Kryetarit |
| 36 | VUSHTRRI | NJDNJ | 3 | 3 | Drej. së Administratës |
| 37 | ZUBIN POTOK |  |  |  |  |
| 38 | ZVEQAN |  |  |  |  |

Tabela 1: Funksionimi i NJDNJ në komuna

Njësia sipas strukturës organizative në 9 komuna (Deçani, Gjakova, Drenasi/Gllogoci, Gjilani, Hani i Elezit, Juniku, Istogu, Podujevë dhe Viti), funksionon në kuadër të Zyrës së Kryetarit, n dërsa në18 komuna NJDNJ funksionojnë në kuadër të Drejtorisë së Administratës: Dragashi, F. Kosova, Malikshea, Mitrovica Jugore;Novo Bërda, Kaçaniku, Klina, Kamenica, Lipjani, Obiliqi, Peja, Prishtina, Rahoveci, Ranillugu, Skenderaj, Shtimja, Mamusha dhe Vushtria. Në komunën e Shtimes, pas hyrjes në fuqi të Rregullore QRK – Nr. 03/2017 për Mekanizma Institucionalë për Mbrojtje nga Diskriminimi në Qeveri dhe Komuna, Njësia është riemëruar si: ‘Njësia kundër Diskriminim’, kurse në komunën e Prishtinës njësia është shkrirë në kuadër të ZKKK-së me vetëm me një zyrtar i cili mbulon të gjitha fushat për drejta njeriut. Gjithashtu edhe në komunën e Novobërdës dhe atë të Klinës, të drejtat e njeriut i mbulon vetëm një zyrtar.

Numri i Zyrtarëve në komuna variron nga 1 deri në 4 brenda NJDNJ-së, mirëpo shumica e zyrtarëve kanë pozita shtesë 1 deri 3. Zyrtaret e NJDNJ të komunës së Gjilanit, Rahovecit dhe Skënderajt, nuk kanë asnjë pozitë tjetër shtesë. Në komunën e Kaçanikut, sipas Koordinatorit të NJDNJ, Zyrtari për Komunitete dhe Zyrtari për të Drejtat e Fëmijëve nuk raportojnë pasi kanë pozita të tjera shtesë dhe nuk i përgjigjen Pyetësorëve të MAPL-së.

# Barazia gjinore

Kosova ka Ligjin për Barazi Gjinore më të avancuar në rajon. Ligji për Barazi Gjinore (LBGJ) mbron dhe vendos barazinë ndërmjet gjinive në themel të zhvillimit demokratik të shoqërisë kosovare dhe ofron mundësi të barabarta për pjesëmarrje të grave dhe burrave në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe të gjitha fushat e jetës shoqërore. LBGJ obligon të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore, si dhe institucionet e tjera publike të sigurojnë përfaqësim të barabartë gjinor prej 50 % për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse Neni 3 pika 1.15 e LBGJ Nr.05/L-020. Ligji po ashtu, parasheh sanksione për dështim të zbatimit të dispozitave të tij.



**Vendimmarrja në nivelin komunal – Drejtoritë komunale**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Gra | Burra | Gjithsej |
| 1 | DECAN | 2 | 9 | 11 |
| 2 | DRAGASH | 0 | 8 | 8 |
| 3 | FERIZAJ | 3 | 9 | 12 |
| 4 | FUSHÊ KOSOVÊ | 2 | 9 | 11 |
| 5 | GJAKOVÊ | 3 | 9 | 12 |
| 6 | GLLOGOC | 5 | 5 | 10 |
| 7 | GRACANICÊ | 1 | 10 | 11 |
| 8 | GJILAN | 2 | 11 | 12 |
| 9 | HANI I ELEZIT | 3 | 5 | 8 |
| 10 | ISTOG | 1 | 10 | 11 |
| 11 | MALISHEVÊ | 1 | 10 | 11 |
| 12 | MAMUSHÊ | 0 | 6 | 6 |
| 13 | MITROVICA E J. | 2 | 10 | 12 |
| 14 | MITROVICA E V. | 3 | 4 | 7 |
| 15 | NOVOBËRDÊ | 2 | 7 | 9 |
| 16 | JUNIK | 3 | 4 | 7 |
| 17 | KACANIK | 1 | 6 | 7 |
| 18 | KLINÊ | 1 | 9 | 10 |
| 19 | KAMNEICÊ | 6 | 5 | 11 |
| 20 | KLLOKOT | 3 | 2 | 5 |
| 21 | LEPOSAVIQ | 4 | 9 | 13 |
| 22 | LIPJAN | 2 | 11 | 13 |
| 23 | OBILIQ | 5 | 6 | 11 |
| 24 | PARTESH | 1 | 5 | 6 |
| 25 | PEJÊ | 3 | 11 | 14 |
| 26 | PODUJEVÊ | 1 | 10 | 11 |
| 27 | PRISHTINÊ | 7 | 8 | 15 |
| 28 | PRIZREN | 1 | 12 | 13 |
| 29 | RAHOVEC | 2 | 6 | 8 |
| 30 | RANILLUG | 0 | 6 | 6 |
| 31 | SKÊNDERAJ | 3 | 9 | 12 |
| 32 | SHTIME | 3 | 6 | 9 |
| 33 | SHTERPCÊ | 0 | 8 | 8 |
| 34 | SUHAREKÊ | 3 | 7 | 10 |
| 35 | VITI | 2 | 8 | 10 |
| 36 | VUSHTRRI | 2 | 10 | 12 |
| 37 | ZUBIN POTOK | Nuk ka të dhëna |  |  |
| 38 | ZVEQAN | 1 | 2 | 3 |
|  | Gjithsej: | 85 | 267 | 352 |

Në komunat e Republikës së Kosovës gratë mbeten të nënpërfaqësuara në pozita vendimmarrëse. 38 kryetarët e komunave të Kosovës janë burra. Nga 38 kryesues të kuvendeve komunale, 32 janë burra dhe vetëm 6 janë gra. Ndërsa drejtorët e drejtorive në komuna janë gjithsejtë 352 drejtorë, ku vetëm 85 drejtori udhëhiqen nga femrat, kurse 267 udhëhiqen nga meshkujt (37 komuna, mungojnë të dhënat për komunën e Zubin Potokut). Pra, sipas tabelës nr. 2 Komuna e Kamenicës ka tejkaluar përqindjen e emërimit të femrës në pozita vendimmarrëse me 54.55%.

Komuna e Drenasit, Kamenicës, Kllokotit, Mitrovica e veriut, Prishtinës, Junikut, Obiliqit, janë shembujt më të mirë të respektimit të Ligjit për Barazi Gjinore, pasi kanë të emëruar gratë në 50% në vendimmarrje, përderisa në komunat me popullsi dhe administratë më të madhe nuk respektohet Ligji për BGJ, si në komunën e Gjakovës, Prizrenit, Podujevës, Mitrovica e Jugut, Fushë Kosovës, Malishevës, Graçanicës, Suharekës, Vushtrrisë. Ndërsa me 0% përfaqësim të grave janë komuna e Shtërpcës, Ranillugut, Mamushës dhe Dragashit.

Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2019 komunat të cilat kanë pasur avancim në emërimin e drejtoreve të drejtorive komunale janë komunat: Juniku 1, Shtimja 1, Suhareka 1 dhe Vushtrria 1.

Tabela 2: Pozita e gruas në vendimmarrje

Sipas të dhënave të ofruara nga zyrtaret për barazi gjinore në komuna, komunat kanë organizuar gjithsej: 78 fushata. Komuna e Gjakovës prinë me 12 fushata gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2019, pastaj 8 fushata Kaçaniku dhe Vitia, 7 Prizreni, 6 Peja, dhe Prishtina, 5 Gjilani dhe Fushë Kosova, 4 Lipjani, 3 Dragashi, ndërsa Kamenica, Obiliqi, Podujeva, Malisheva, Mitrovica Jugore, Vushtrria, Novobërda, Drenasi, Istogu, Rahoveci, Skënderaj, Shtimja, Klina dhe Hani i Elezit, me nga 1 fushatë.

5.1 BUXHETIM GJINOR

Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor si koncept është prezantuar në të gjitha komunat e Republikës së Kosovë, vite më parë. Qëllimi i përgjithshëm është zbatimi i integrimit gjinore në procesin buxhetor, që do të thotë velrësimi i buxheteve nga pikëmpamja e gjinisë, në rastin kur çështja gjinore është marrë parasysh në të gjitha nivelet e procesit buxhetor, të hyrave dhe shpenzimeve të ristrukturimit me qëllim të promovimit të barazisë së femrave dhe meshkujve (Ligji Nr.05/L-020 neni 3 pika 1.17).

Sipas raporteve, të dhënat tregojnë se këto komuna e kanë bërë buxhetimin e përgjegjshëm gjinor:

1. Komuna e Gjakovës;
2. Komuna e Gjilanit;
3. Komuna e Kamenicës;
4. Komuna e Rahovecit;
5. Komuna e Podujevës;
6. Komuna e Prishtinës;
7. Komuna e Vitisë;
8. Komuna e Mitrovicës së Jugut;
9. Komuna e Vushtrrisë;
10. Komuna e Klinës dhe
11. Ranillugu

Ndërsa 4 komuna janë në proces:

1. Dragashi
2. Fushë Kosova
3. Obiliqi
4. Malisheva

Komunat të cilat nuk e kanë bërë buxhetimin e përgjegjshëm gjinor janë 13 : ( Deçani, Drenasi, Dragashi, Kaçaniku, Lipjani, Peja, Prishtina, Prizreni, Skenderaj, Shtimja, Novobërda, Juniku, dhe Hani i Elezit).

5.2 REGJISTRIMI I PRONËS NË EMËR TË BASHKËSHORTËVE – NË EMËR TË GRUAS

Në Kosovë ka filluar të rritet numri i pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshortëve. Rezultat i kësaj ngritjeje është hyrja në fuqi e Udhëzimit Administrativ të vitit 2016 dhe zbatimi i tij në komuna si masë afirmative e përkohshme, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve, për të siguruar pjesëmarrjen e barabartë të gruas dhe burrit në të drejtën e pronës së paluajtshme. Në ketë mënyrë njëherit bëhet fuqizimi ekonomik i femrës dhe avancimi i pozitës së saj në vendimmarrje si në familje, në institucione në shoqëri etj.

Me 26 Prill 2019, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që ky udhëzim administrativ të zbatohet edhe për katër vitet e ardhshme. Plotësim-ndryshimet e udhëzimit, sipas Qeverisë, rregullojnë mundësinë stimuluese të regjistrimit të pronës së paluajtshme në emrin e dy bashkëshortëve.

Sipas raportimit të komunave në gjashtëmujorin e parë 2019, janë regjistruar gjithsej 766 prona, prej tyre 736 janë regjistruar në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa 30 prona janë regjistruar vetëm në emër të gruas.

Në komunën e Podujevës janë regjistruar më së shumti prona në emër të dy bashkëshortëve dhe prinë me numrin më të madh prej 123 pronave të regjistruara; Gjakova 100 prona, Prishtina 86 prona, Klina 85 prona, Istogu 42 prona , Lipjani 39 prona në emër të dy bashkëshortëve, ndërsa 30 prona janë regjistruar në emër të gruas, Drenasi 32; Gjilani 32; Malisheva 30; Prizreni 28 ; Kamenica 25; Vitia 20 ; Vushtrria 20; Klina 20; Deçani 18; Dragashi 10; Shtime 8; Obiliqi 6; Kaçaniku 5 dhe Skënderaj 4 prona, Mamusha 1 pronë. Ndërsa komuna e Pejës ka raportuar se nga viti i kaluar është në rritje me 2 % regjistrimi i pronës në emër të dy bashkëshorteve.

Komunat të cilat nuk kanë ofruar të dhëna janë Mitrovica e Jugut, Novobërda, Juniku. Ndërsa Komuna e Hanit të Elezit ka raportuar se nuk kanë regjistruar asnjë rast në gjashtëmujorin e parë të vitit 2019.

5.3 DHUNA NË FAMILJE

Republika e Kosova ka mjaft mekanizma ligjorë dhe institucionale për parandalimin e dhunës në familje.

Mekanizmat ligjorë janë: Ligji për Mbrojtje nga dhuna në Familje; Kodi Penal i Kosovës, Konventa për Eliminimi e të gjitha formave të Diskriminimit ndaj Grave, Rezoluta 1325 Gruaja, Paqja dhe Siguria, Strategjia dhe Plani i Veprimit për parandalimin e Dhunës në Familje etj. Ndërsa Mekanizmat institucionalë janë: Policia e Kosovës; Mbrojtësi i viktimave, Njësia për Hetimin e Dhunës në Familje, Qendra për Punë Sociale, Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave, Avokati i Popullit, Zyrtarja për Barazi Gjinore, Rrjeti i Grupit të Grave, Strehimoret e shumë mekanizma të tjerë. Dhuna në familje është një nga format më të përhapura në vend sidomos dhuna në baza gjinore. Zakonisht femrat janë më të ekspozuara ndaj dhunës në familje, si krijesa më të dobëta fizike dhe me ekonomi më të varfër. Gjithashtu kemi dhunën e paraqitur ndaj fëmijëve në forma të ndryshme, dhunën ndaj pleqve, personave me aftësi të kufizuara, por nganjëherë kemi edhe dhunë ndaj burrave.

Në ketë drejtim, komunat kanë raportuar për rastet e dhunës në familje për periudhën e gjashtëmujorit të parë të këtij viti e që rezulton me gjithsej 685 raste .

Komuna e Pejës prinë me numrin e rasteve të lajmëruara për dhunë në familje me 245 raste, Deçani 5, Gjakova 56, Drenasi 19, Gjilani 63, Dragashi 9, Istogu 37, Klina 25, Fushë Kosova 16, Kamenica 7, Lipjani 4, Obiliqi 6, Podujeva 32, Prishtina 72, Prizreni 11, Skënderaj 19, Vitia 12, Vushtrria 25, Malisheva 11, Klina 6 raste, Juniku 4 dhe Hani i Elezit 2 raste. Ndërsa komunat të cilat sipas raporteve nuk ka pasur asnjë rast të dhunas në familje të raportuar në polici janë: komuna e Kaçanikut, Novobërdës, Mitrovica e Jugut, Mamusha dhe Shtimja. Komuna e Rahovecit nuk ka ofruar të dhëna në ketë pikë.

# Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar

Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi (në kuadër të Pakos Ligjore për të Drejtat e Njeriut), garanton trajtim të barabartë pa diskriminim për të gjithë personat, përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Në këtë drejtim ka një lëvizje minimale me arsyetimin se përmbushja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara ka kosto të lartë dhe të papërballueshme për institucionet përgjegjëse komunale.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Numri I të punësuarve në komunë / PAK | Themelimi I Komitetit për PAK |
| 1 | DECAN | 1 | JO |
| 2 | DRAGASH | 3 | JO |
| 3 | FERIZAJ |  |  |
| 4 | FUSHË KOSOVË | 5 | PO |
| 5 | GJAKOVË | 4 | N’PROCES |
| 6 | GLLOGOC | 3 | PO |
| 7 | GRACANICË |  |  |
| 8 | GJILAN | 2 | PO |
| 9 | HANI I ELEZIT | 1 | JO |
| 10 | ISTOG | 4 | JO |
| 11 | MALISHEVË | 4 | PO |
| 12 | MAMUSHË | 0 | JO |
| 13 | MITROVICA E J. | 3 | PO |
| 14 | MITROVICA E V. |  |  |
| 15 | NOVOBËRDË | 0 | JO |
| 16 | JUNIK | 5 | PO |
| 17 | KACANIK | 3 | JO |
| 18 | KLINË |  |  |
| 19 | KAMNEICË | 2 | JO |
| 20 | KLLOKOT |  |  |
| 21 | LEPOSAVIQ |  |  |
| 22 | LIPJAN | 3 | PO |
| 23 | OBILIQ | 1 | JO |
| 24 | PARTESH |  |  |
| 25 | PEJË | 4 | PO |
| 26 | PODUJEVË | 7 | JO |
| 27 | PRISHTINË | 3 | PO |
| 28 | PRIZREN | 3 | JO |
| 29 | RAHOVEC | 2 | PO |
| 30 | RANILLUG | 0 | JO |
| 31 | SKENDERAJ | 2 | JO |
| 32 | SHTIME | 0 | JO |
| 33 | SHTERPCE |  |  |
| 34 | SUHAREKË |  |  |
| 35 | VITI | 0 | JO |
| 36 | VUSHTRRI | 9 | PO |
| 37 | ZUBIN POTOK |  |  |
| 38 | ZVEQAN |  |  |
|  | Gjithsej | 74 | Po 12 - Jo 11 |

Megjithatë shumë prej komunave kanë ndërmarrë hapa drejt përmbushjes së obligimeve ligjore për persona me aftësi të kufizuar duke hartuar planet lokale. Një çështje tjetër e rëndësishme e cila është ligjërisht obligative si dhe kërkesë e MAPL-së për themelimin e Komitetit për PAK, nga raportimi i komunave ky komitet është i themeluar në këto komuna: Prishtinë, Drenas, Gjilan, Malishevë. Mitrovicë, Junik, Lipjan, Pejë, Rahovec, Fushë Kosovë, dhe Vushtrri ( 11 Komuna), ndërsa komuna e Gjakovës është në proces të themelimit të Komitetit për PAK. Nga tabela shihet se në 11 komuna është themeluar komiteti si dhe një është në proces dhe janë mbajtur 1 deri në 2 takime gjatë gjashtëmujorit të parë, 2019.

Mungesë e Infrastrukturës për Persona me Aftësi të Kufizuar. Sipas UA 22/2007 për sigurimin e qasjes për PAK, thuajse nga të gjitha komunat që kanë raportuar deri më tani, nuk janë përgjigjur sipas pyetjes, mirëpo në objektet publike qasja është e siguruar pjesërisht.

Tabela 3. Numri i të punësuarve në Komuna si dhe

Themelimi i Komitetit për PAK

Nga raportimi për gjendjen aktuale për punësimin e PAK, në komunën e Vitisë, Mamushës, Novobërdës dhe Shtimes, nuk kanë asnjë të punësuar, ndërsa në ato komuna që janë përgjigjur sipas tabelës nr. 3 gjithsej të punësuar janë 74 nga PAK. Komuna e Gjakovës ka raportuar për punësimin e PAK në institucionet publike dhe private, duke u bazuar në të dhënat e Handikos, gjithsejtë janë 23 persona, 17 meshkuj dhe 6 femra.

Komitetin për PAK e kanë formuar 12 komuna ndërsa 1 komunë është në proces.

# Të drejtat e fëmijëve

Kosova nuk zbaton asnjë skemë sociale apo përfitime për fëmijët deri më tani (shtesat për fëmijët) por, së fundmi një grup i deputetëve kërkoi të aplikohen shtesat për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës, si një nevojë urgjente edhe për zbutjen e varfërisë të familjet në nevojë.

Në vitin 2019 Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Projektligjin për Mbrojtje të Fëmijës. Aprovimi i Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, është pritur kohë të gjatë, dhe  pas publikimit të këtij Ligji në Gazetën Zyrtare, ai hyn në fuqi.

Në mungesë të ligjit deri më tani komunat kanë hartuar Rregulloren Për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë Negative dhe Zhvillimin e Tyre si dhe Rregulloren për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Përmes Sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Rregullorja për MMDNZHT | Plani I Veprimit |
| 1 | DECAN | PO | JO |
| 2 | DRAGASH | PO | JO |
| 3 | FERIZAJ |  |  |
| 4 | FUSHË KOSOVË | PO | PO |
| 5 | GJAKOVË | PO | PO |
| 6 | GLLOGOC | PO | PO |
| 7 | GRACANICË |  |  |
| 8 | GJILAN | PO | PO |
| 9 | HANI I ELEZIT | N’PROCES | JO |
| 10 | ISTOG | PO | PO |
| 11 | MALISHEVË | JO | JO |
| 12 | MAMUSHË | JO | JO |
| 13 | MITROVICA E J. | PO | PO |
| 14 | MITROVICA E V. |  |  |
| 15 | NOVOBËRDË | JO | JO |
| 16 | JUNIK | JO | JO |
| 17 | KACANIK | PO | JO |
| 18 | KLINË | PO | JO |
| 19 | KAMNEICË | N’PROCES | PO |
| 20 | KLLOKOT |  |  |
| 21 | LEPOSAVIQ |  |  |
| 22 | LIPJAN | PO | PO |
| 23 | OBILIQ | PO | N’PROCES |
| 24 | PARTESH |  |  |
| 25 | PEJË | PO | N’PROCES |
| 26 | PODUJEVË | PO | JO |
| 27 | PRISHTINË | PO | N’PROCES |
| 28 | PRIZREN | PO | PO |
| 29 | RAHOVEC | PO | N’PROCES |
| 30 | RANILLUG | JO | JO |
| 31 | SKENDERAJ | PO | PO |
| 32 | SHTIME | PO | JO |
| 33 | SHTERPCE |  |  |
| 34 | SUHAREKË |  |  |
| 35 | VITI | PO | N’PROCES |
| 36 | VUSHTRRI | PO | PO |
| 37 | ZUBIN POTOK |  |  |
| 38 | ZVEQAN |  |  |
|  |  | 21 /2 proces | 11/5 proces |

Në mungesë të ligjit deri më tani kanë miratuar sipas të dhënave të raportuara nga komunat, Rregulloren Për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë Negative dhe Zhvillimin e Tyre, në 21 komuna si: Deçani, Rahoveci, Gjakova, Drenasi, Fushë Kosova. Lipjani, Peja, Prishtina, Prizreni, Skënderaj, Kaçaniku, Vitia, Istogu, Vushtrria, Juniku, Obiliqi, Mitrovica, Hani i Elezit, Klina, Istogu, dhe Shtime. Ndërsa, edhe pse është miratuar Ligji për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe është ende në pritje të shpalljes në Gazetën Zyrtare, komunat kanë hartuar dhe miratuar ‘Rregulloren për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Përmes Sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët” në 4 komuna: Gjakovë, Rahovec, Gjilan dhe Lipjan, mirëpo disa komuna janë në proces të hartimit të Rregullores siç është komuna e Kamenicës.

Sipas raporteve të komunave Planin e Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve e kanë hartuar në 11 komuna: Gjakova, Gjilani, Fushë Kosova, Drenasi, Istogu, Mitrovica e Jugut, Kamenica, Lipjani, Prizreni, Vushtrria dhe Skënderaj, kurse 5 komuna janë në proces të hartimit të PV: Obiliqi, Peja, Vitia, Prishtina dhe Rahoveci.

Tabela 4: Rregullorja për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë

Negative dhe zhvillimin e Tyre dhe Plani i Veprimit

Ndërsa komunat që janë deklaruar që nuk kanë Plan të Veprimit janë dhjetë (11) komuna: Shtimja, Juniku, Malisheva,Mamusha, Hani i Elezit, Dragashi, Deçani, Kaçaniku, Klina, Podujeva dhe Novobërda.

7.1 PUNA E RËNDË E FËMIJËVE

Puna e fëmijëve është puna që dëmton mirëqenien e fëmijës dhe pengon arsimin dhe zhvillimin e tij ose saj si dhe standardin e ardhshëm jetësor. Kjo është punë e cila për nga natyra ose mënyra si kryhet, dëmton, abuzon dhe shfrytëzon fëmijën dhe mohon të drejtën e fëmijës për arsim.

Nuk ka shërbime të veçanta që komunat duhet të ofrojnë për të adresuar mbrojtjen e fëmijëve të përfshirë në punë të rënda; duke përfshirë qendrat e kujdesit ditor, ekipet mobile si dhe shërbimet e rehabilitimit dhe riintegrimit (përfshirë mbështetjen sociale, arsimore dhe psikologjike për fëmijët dhe familjet e tyre).

#### Komuna e Ferizajt ka nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit me SOS fshatrave të Kosovës, që ka rezultuar me hapjen për herë të parë të një institucioni të tillë të përkujdesit social të fëmjëve në Ferizaj, siç është ‘Qendra Ditore për Fëmijët e Margjinalizuar’. Këtu shihet se pushteti lokal është fokusuar në mirëqenien e qytetarëve për më tepër në përkujdesjen ndaj fëmijëve, i financuar nga GIZ/SoRI dhe i mbështetur nga Komuna e Ferizajt. Qendra ofron shërbime përafërsisht për 40 fëmijë të familjeve në nevojë (përkrahje nga psikologu, edukatori dhe pedagogu).

Në përgjithësi komunat janë përgjigj në pyetjen për themelimin e Komitetit Lokal të Veprimit për Punë të Rënda të Fëmijëve.

Komitetin Lokal të Veprimit për Punë të Rënda të Fëmijëve e kanë formuar 11 komuna sipas të dhënave të raportuara nga zyrtarët përgjegjës, si në vijim: **Drenasi, Fushë Kosova, Kamenica, Rahoveci, Hani i Elezit, Gjakova, Gjilani, Deçani, Podujeva, Malisheva dhe Lipjani.**

Fëmijët e trajtuar në situatë rruge janë **gjithsej: 56 fëmijë.**

Drenasit 4 raste të cila janë trajtuar;

Fushë Kosova 2 raste;

Prizreni 16 raste;

Hani i Elezit 7 raste;

Vushtrri 7 raste dhe

Sk*ë*nderaj 9 raste të paraqitura.

Në kuadër të mandatit për promovimin dhe avancimin e respektimit të të drejtave të njeriut, komunat janë të obliguara për organizimin e fushatave vetëdijesuese për të drejtat e njeriut dhe në këtë drejtim komunat kanë zhvilluar fushata vetëdij*ë*suese e në veçanti të drejtat e fëmijëve, ku deri më tash janë zhvilluar gjithsej 27 fushata: Drenasi 1 ( një) fushatë; Klina 1 ( një) fushatë; Fushë Kosova 2 (dy) fushata; Kamenica 2 (dy) fushata; Lipjani 2 (dy) fushata; Rahoveci 1 (një) fushatë; Peja 1 ( një) fushatë, Prizreni 2 (dy) fushata, Sk*ë*nderaj 2 (dy) fushata; Vitia 1 (një) fushatë; Novobërda 1 ( një) fushatë; Mitrovica 1 (një) fushatë; Juniku 1 (një) fushatë, Hani i Elezit 1 ( një) fushatë; Gjakova 1 (një) fushatë; Deçani 2 (dy) fushata, Malisheva 1 ( një) fushatë, Istogu 2 dy ( fushata), Podujeva 1 (një) dhe Vushtrria1 ( një) fushatë.

# Të drjetat e komuniteteve

##### Republika e Kosovës vazhdon me përpjekjet e saj për të siguruar qasje në punësim, shërbime shëndetësore dhe edukim, për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Përkundër arritjeve të deritanishme, komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian vazhdojnë të jenë në pozitë të pavolitshme, e sidomos në arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale dhe banim. Institucionet e Kosovës janë të përkushtuara që të sigurojnë pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare. Përpjekje të konsiderueshme janë bërë për të siguruar që strategjia për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2021 të jetë në përputhje me politikat, iniciativat dhe strategjitë e tjera përkatëse.

## 8.1 MIRËQENIA SOCIALE

Shumica e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian jetojnë në varfëri dhe vazhdojnë të ndeshen me kushte të vështira të jetesës.

Komunat kanë raportuar për gjendjen e tyre për periudhën janar-qershor 2019, si në vijim:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Familjet që jetojnë në kushte të rënda | | | | | | | | | |
| KOMUNAT | Total | Shqip | srb | Rom | Ash | bosh | gor | turq | Egj |
| 1. Deçan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |
| 1. Dragash |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ferizaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Fushë Kosovë | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gllogoc |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 1. Gjakovë | 50f |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1. Gjilan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Istog |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 1. Kaçanik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kamenicë |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1. Klinë |  |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 1. Lipjan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Malishevë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mitrovicë ver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mitrovicë Jug | 2300f |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 1. Novobërdë |  | 2f | 3f |  |  |  |  |  |  |
| 1. Obiliq | 10f |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pejë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Podujevë |  |  |  | 2f | 68f |  |  |  |  |
| 1. Prishtinë |  |  | 10 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 |  |
| 1. Prizren | 227f |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rahovec | 35f |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Skenderaj |  |  | 16f |  | 2a |  |  |  |  |
| 1. Suharekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Shtërpcë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Shtime | 25 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Viti |  |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 1. Vushtrri |  |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 1. Hani i Elezit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mamushë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Junik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kllokot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Partesh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ranillug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Graçanicë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Leposaviq |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zubin Potok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zveçan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 5: Familjet me kushte të rënda

Gjatë kësaj periudhe raportuese të dhënat tregojnë se komuna e Mitrovicës së Jugut ka numrin më të madh të familjeve me kushte të rënda 2300 familje, pra, numri është sipas asistencës sociale që janë paraqitur. ( shih tabelën).

## 8.2 REGJISTRIMI

Qeveria e Kosovës ka zhvilluar politika të shumta për lehtësira për regjistrim në gjendjen civile dhe për të inkurajuar komunitetet rom, ashkali dhe egjiptianë për t’u regjistruar. Pas këtyre politikave është bërë një arritje e madhe në këtë fushë.

Komunat tashmë e kanë bërë si traditë që muajin prill ta shpallin si muaj FALAS për regjistrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Gjatë periudhës janar – qershor 2019, janë vetëm tetë (8) komuna të cilat kanë pasur qytetarë për t’u regjistruar. Komunat të cilat kanë pasur raste të regjistrimit janë: Kamenica 2 raste, Lipjani 6 raste, Novobërda 3 raste dhe Obiliqi 30 raste, Gjakova 5 romë, 3 ashkali dhe 2 egjiptianë; Gjilani 6 familje rome me 32 anëtarë, Deçani 6 raste, Malisheva 36 romë dhe 14 ashkali, gjithsej 139 raste.

## 8.3 PUNËSIMI

Duke qenë të karakterizuar gjithmonë nga shkalla e ulët e edukimit, shkalla e ulët e aftësive dhe formimit arsimor dhe profesional, dhe mundësitë për t’u integruar në tregun e ri të punës të ekonomisë së tregut, individët e këtyre tri komuniteteve nuk kanë mundur të përfitojnë nga ndryshimet edhe kur këto kanë qenë pozitive për pjesë të tjera të shoqërisë.

Niveli i ulët i punësimit mbetet problemi kyç ekonomik në shoqërorin kosovare, në përgjithësi. Punësimi i personave nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, është një nga vështirësitë kryesore me të cilën ballafaqohen këto komunitete.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numri i të punësuarve nga radhët e komuniteteve në komuna | | | | | | | | | |
| Komunat | Administrata | | | Arsim | | | Shëndetësi | | |
|  | Rom | Ash | Egj | Rom | Ash | Egj | Rom | Ash | Egj |
| 1. Deçan |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dragash |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ferizaj | 1 | 6 |  | 1 | 5 |  |  | 1 |  |
| 1. Fushë Kosovë | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1. Gllogoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gjakovë |  |  | 3 | 13 | 12 |  |  |  |  |
| 1. Gjilan | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |
| 1. Istog |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kaçanik | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kamenicë | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 1. Klinë |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 1. Lipjan |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1. Malishevë | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mitrovicë ver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mitrovicë Jug |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Novobërdë | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Obiliq | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 1. Pejë | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Podujevë |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. Prishtinë |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Prizren | 1 | 1 |  | 13 | 7 |  | 3 |  |  |
| 1. Rahovec |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 |  |  |
| 1. Skenderaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suharekë |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. Shtërpcë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Shtime |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |
| 1. Viti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vushtrri |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1. Hani i Elezit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mamushë | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Junik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kllokot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Partesh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ranillug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Graçanicë |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 1. Leposaviq |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Zubin Potok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zveçan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 6. Numri i të punësuarve nga radhët e komuniteteve në komuna

Sipas të dhënave të punësuar nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, në Administratë janë: 39 persona;në Arsim 53 dhe në Shëndetësi 5 persona. Nga komunitet egjiptian në Arsim dhe shëndetësi nuk ka asnjë të punësuar.

**8.4 TË KTHYERIT**

Gjatë periudhës janar – qershor 2019, 97 familje / 737 individë të zhvendosur në vendet e rajonit janë kthyer dhe janë integruar në vendbanimet e tyre në Kosovë.

#### **11 komuna që kanë raportuar p**ër **qytetarë të kthyer:**

#### Komuna e Dragashit ka pasur 4 shqiptarë dhe 7 goran;

#### Komuna e Fushë Kosovës ka pasur 16 persona, por nuk është cekur përkatësia etnike;

#### Komuna e Kamenicës ka pasur të kthyer 5 serbë dhe 4 rom;

#### Komuna e Mitrovicës së Jugut ka pasur 20 familje shqiptare dhe 1 familje rome;

#### Komuna e Novobërdës ka pasur 586 serbë;

#### Komuna e Pejës ka pasur 27 romë të kthyer;

#### Komuna e Prizrenit ka pasur të kthyer 8 romë, 4 serbë dhe 2 boshnjakë;

#### Komuna e Rahovecit ka pasur të kthyer 14 familje rome;

#### Komuna e Gjakovës ka pasur të kthyer 31 familje për të cilat dhe janë ndërtuar 31 shtëpi, 29 familje nga komuniteti egjiptian dhe 2 familje nga komunitetit rom.

#### Komuna e Deçanit 3 raste;

Komuna e Podujevës 35 raste;

Komuna e Ranillugut 36 raste.

## 8.5 TË RIINTEGRUARIT

Riintegrimi është një proces i vazhdueshëm dhe me prioritet për Qeverinë e Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme ka të gjitha resurset për funksionalitetin dhe akomodimin e gjithë të riatdhesuarve. Njëra nga kushtet për liberalizimin e vizave dhe afrimit të Kosovës me BE-në, është kthimi i kosovarëve që jetojnë pa leje qëndrimi në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe r-integrimi i tyre në shoqërinë kosovare. Pavarësisht ndjeshmërisë së procesit dhe implikimeve buxhetore, Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që këtë proces ta çojë deri në fund, për faktin se ky është njëri nga kushtet për marrjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave.

Komunat të cilat kanë raportuar për gjashtëmujorin e parë, 36 familje / 251 individë të cilët janë Riintegruar.

**Komunat të cilat kanë raportuar për riintegrim janë si në vijim:**

#### Komuna e Ferizajt – 4 shqiptarë dhe 5 goran;

#### Komuna e Fushë Kosovës ka pasur 16 qytetarë të riintegruar por nuk kanë cekur përkatësinë etnike;

#### Komuna e Kamenicës ka pasur 9 familje por nuk ka cekur përkatësin etnike;

#### Komuna e Lipjanit ka pasur 12 shqiptarë dhe 18 romë;

#### Komuna e Mitrovicës së Jugut ka pasur 20 familje shqiptare dhe 1 familje rome;

#### Komuna e Novobërdës ka pasur 56 shqiptarë, 22 serbë, 31 romë;

#### Komuna e Obiliqit ka pasur 6 familje por nuk ka cekur përkatësin etnike;

#### Komuna e Prizrenit ka pasur 49 raste por nuk ka cekur përkatësin etnike;

#### Komuna e Deçanit 3 raste;

Komuna e Podujevës 35 raste;

## 8.6 TË RIATDHESUARIT

Korniza ligjore që e rregullon riintegrimin e personave të riatdhesuar është e bazuar në kornizën e politikave të theksuar në Strategjinë për riintegrimin e personave të riatdhesuar në Kosovë të publikuar në tetor të vitit 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Të riatdhesuar | | | | | | |
| KOMUNAT | Totali | Shqiptar | Serb | Rom | Ashkali | Egjiptian |
| 1. Deçan |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. Dragash |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ferizaj |  |  |  | 5 | 47 |  |
| 1. Fushë Kosovë | 16 |  |  |  |  |  |
| 1. Gllogoc |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gjakovë |  | 10 |  | 10 | 16 | 3 |
| 1. Gjilan |  | 11 |  | 3 |  |  |
| 1. Istog |  |  |  |  |  | 16 |
| 1. Kaçanik |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kamenicë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Klinë |  |  |  | 52 |  |  |
| 1. Lipjan |  | 12 |  | 6 |  |  |
| 1. Malishevë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mitrovicë ver |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mitrovicë Jug |  | 20f |  | 1f |  |  |
| 1. Novobërdë | 23 |  |  |  |  |  |
| 1. Obiliq | 6f |  |  |  |  |  |
| 1. Pejë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Podujevë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Prishtinë | 16f |  |  | 1f |  |  |
| 1. Prizren | 35 |  |  |  |  |  |
| 1. Rahovec |  |  |  | 15 |  |  |
| 1. Skenderaj |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suharekë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Shtërpcë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Shtime |  | 11 |  |  |  |  |
| 1. Viti | 12 |  |  |  |  |  |
| 1. Vushtrri |  | 22 |  |  |  |  |
| 1. Hani i Elezit |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mamushë |  |  |  |  |  |  |
| 1. Junik |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kllokot |  |  |  |  |  |  |
| 1. Partesh |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ranillug |  |  |  |  |  |  |
| 1. Graçanicë |  |  |  | 10 |  |  |
| 1. Leposaviq |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zubin Potok |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zveçan |  |  |  |  |  |  |

Tabela 7. Familjet/individët e Riatdhesuar

Të dhënat tregojnë se në komunën e Fushë Kosovës janë riatdhesuar 16, Novobërdë 23, Prizren 35, dhe Viti 12 (nuk janë cekur familje apo individ),ndërsa në komunën e Obiliqit 6 familje dhe në komunën e Prishtinës16 familje të riatdhesuar. Në komunën e Podujevës janë në proces të riatdhesimit.

# E drejta Gjuhësore

Komunat përbëjnë nivelin më të afërt të qeverisjes për qytetarin, prej nga burojnë shërbimet publike, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në standardin e jetesës së qytetarëve. Nga ky këndvështrim, përveç tjerash, komunat janë institucione shumë të rëndësishme në krijimin e kushteve të përshtatshme për qytetarët, duke zbatuar në përpikëri të drejtat gjuhësore dhe duke i ofruar shërbimet në gjuhët zyrtare. Kushtetuta dhe Ligji, por edhe një pjesë e konsiderueshme e legjislacionit të Kosovës përveç që e përcaktojnë statusin e gjuhëve, ato nënvizojnë mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave gjuhësore dhe obligojnë institucionet komunale në zbatimin e dispozitave ligjore.

Komunat që kanë përkthyes të gjuhës serbe janë : Deçani, Dragashi, Fushë Kosova, Gjakova, Gjilani, Juniku, Kaçaniku, Kamenica, Lipjani, Mitrovica Jugore, Novobërda, Obiliqi, Peja, Prishtina, Prizreni, Rahoveci, Skanderaj, Vitia, Vushtrria, Podujeva, Klina dhe Istogu.

Komunat të cilat nuk kanë përkthyes janë: Drenas, Hani i Elezit , Malishevë dhe Shtime.

Komunat që i përkthen dokumentet në dy gjuhët janë: Deçani, Dragashi, Fushë Kosova, Gjakova, Gjilani, Junik, Kaçaniku, Kamenica, Lipjani, Mitrovica Jugore, Novobërdë, Obiliqi, Peja, Prizreni, Rahoveci, Viti, Vushtrri dhe Klinë

Në komunën e Drenasit, Shtimes, Podujevës dhe Skenderajt përkthehen dokumentet pjesërisht.

Pas marrëveshjes mes MAPL-së dhe IOM-it për vendosjen e linkut për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe në komunat e Kosovës, këto komuna e kanë vendosur linkun: Deçani, Kaçaniku, Kamenica, Lipjan, Novobërdë, Obiliqi, Vushtrri dhe Podujeva ( 8 komuna).

Përfituesit nga kursi online i gjuhës serbe/shqipe është

|  |  |
| --- | --- |
| Komuna | Numri i përfituesve |
| Deçani | Nuk ka |
| Kaçaniku | Nuk ka |
| Kamenica | 18 shqiptar dhe 43 serb |
| Lipjan | Nuk ka |
| Novobërdë | 30 shqiptar dhe 30 serb |
| Obiliqi | Nuk funksion mirë linku |
| Vushtrri | Nuk ka |

Komunat të cilat nuk e kanë të vendosur linkun e mësimit të gjuhës serbe/shqipe janë: Drenasi, Fushë Kosova, Dragashi, Gjakova, Gjilani, Hani i Elezit, Juniku, Malisheva, Mamusha, Mitrovica Jugore, Peja, Prishtina, Prizreni, Rahoveci, Shtimja, Skënderaj, Vitai, Podujeva, Klina, Ranillugu dhe Istogu (20 komuna).

Ndërsa, komunat të cilat kanë të vendosura mbishkrimet në dy gjuhët janë: Deçani, Dragashi, Drenasi, Fushë Kosova, Gjakova, Gjilani, Hani i Elezit, Juniku, Kaçaniku, Kamenica, Lipjani, Mitrovica Jugore, Novobërda, Obiliqi, Peja, Prishtina, Prizreni, Mamusha, Rahoveci, Shtimja, Skenderaj, Vitia, Vushtrria, Istogu, Klina, Ranillugu dhe Podujeva (26 komuna).

Komuna e cila nuk i ka të vendosura mbishkrimet në dy gjuhët është: Malisheva.

# Zbatimi i STategjisë nacionale për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë kosovare 2017-2020

Në kuadër të strategjisë dhe planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare (2017-2021), është paraparë themelimi i Komiteteve Komunale Vepruese. Sipas kësaj strategjie, qëllimi i themelimit të këtyre komiteteve është: “Monitorimi i zbatimit të strategjisë dhe planit të veprimit për përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë kosovare (2017-2021)”.

|  |
| --- |
| Komuna |
|  | PO | JO | Në proces |
| 1. Deçan |  | x |  |
| 1. Gjakovë | x |  |  |
| 1. Istog | x |  |  |
| 1. Klinë | x |  |  |
| 1. Fushë Kosovë | x |  |  |
| 1. Mitrovicë | x |  |  |
| 1. Lipjan | x |  |  |
| 1. Obiliq | x |  |  |
| 1. Rahovec | x |  |  |
| 1. Pejë | x | x |  |
| 1. Podujevë | x |  |  |
| 1. Prishtinë | x |  |  |
| 1. Prizren | x |  |  |
| 1. Shtime | x |  |  |
| 1. Suharekë | x |  |  |
| 1. Ferizaj |  | x |  |
| 1. Vushtrri | x |  |  |
| 1. Viti | x |  |  |
| 1. Gjilani |  |  | x |
| 1. Graçanica |  |  | X |
| TOTAL | 16 | 3 | 2 |

Komiteti Komunal Veprues udhëhiqet nga kryetari ose nënkryetari i komunës. Me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës së Komitetit Komunal Veprues, kryetari i komunës si udhëheqës i këtij komiteti, përmes një vendimi do të emërojë një koordinator të KKV-së. Kkoordinatori i KKV-së, nuk do të ketë të drejtë vote në KKV, kurse ai do të emërohet nga radhët e shërbyesve civilë.  Me qëllim të ruajtjes së vazhdimësisë së punës, KKV duhet të organizojë takime të rregullta periodike. Për këtë qëllim, të paktën gjashtë takime në vit duhet të organizohen ose një takim për çdo dy muaj. KKV mund të mbajë më shumë takime nëse është e nevojshme, por jo më pak së një herë për çdo dy muaj. Takimet e KKV-së, ftohen nga kryetari ose nënkryetari i komunës, si udhëheqës i KKV-së, përmes koordinatorit të KKV-së.

Tabela 7: Themelimi i Komitetit Komunal Veprues

#### Nga monitorimi i zyrave komunale për komunitete dhe kthim shihet se në (16 ) komuna është themeluar Komiteti Komunal i Veprimit : Gjakovë, Istog, Klinë, Fushë Kosovë, Mitrovicë Jugore, Lipjan, Obiliq, Rahovec, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Shtime, Suharekë, Vushtrri dhe Viti.

#### Komuna e Graçanicës dhe Gjilanit janë në proces të formimit të KKV.

#### Komunat të cilat nuk e kanë formuar komitetin janë (2): Deçani dhe Ferizaj

#### Komunat të cilat nuk kanë komunitet janë katër (4) Hani i Elezit, Drenasi, Juniku, Kaçaniku. Komunat të cilat nuk janë përgjigjur janë katër (4): Dragashi, Kamenica, Novobërda dhe Skënderaj.

1. **BASHKËPUNIMI ME OJQ NË NIVLIN LOKAL**

OJQ-të janë urë ndërmjet vendim-marrësve dhe popullatës. Komunat duhet ta pranojnë shoqërinë civile si partner në ndërtimin e mekanizmave të vërtetë demokratikë dhe në ofrimin e shërbimeve cilësore e në veçanti promovimin e të drejtave të njeriut.

Në këtë drejtim është bërë progres i mëtejshëm në përmirësimin e bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe nivelit qendror. Miratimi i Ligji të ri për Lirinë e Asocimit në Organizatat Joqeveritare (OJQ), në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, është një hap i rëndësishëm përpara. Publikimi i raportit të parë qeveritar për financimin publik të organizatave joqeveritare rezultoi me më shumë transparencë[[1]](#footnote-1). Mirëpo, në nivelin lokal është bërë përpjekje për të siguruar bashkëpunimin në mes NJDNJ/Komuna me OJQ-të lokale dhe ndërkombëtare, të cilat merren me promovimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Komuna e Lipjanit nuk ka raportur se ka ndonjë bashkëpunim me OJQ, ndërsa komuna e Junikut është përgjigjur se nuk ka bashkëpunim me OJQ lokale.

Një ndër komunat të cilat kanë bashkëpunim me një numë më të madhë të OJQ është Prizreni me mbi 15 OJQ; Mitrovica me mbi 10 OJQ; Gjakova me mbi 9 OJQ; Peja me mbi 9 OJQ; Istogu me mbi 9 OJQ, Mamusha me 3 OJQ dhe të tjerat variojnë me nga 1 deri 5 OJQ të cilat bashkëpunojnë me NJDNJ.

# përfundim

Të gjeturat e këtij raporti tregojnë se nga 38 komuna të Republikës së Kosovës, kanë raportuar 29 komuna, ndërsa 9 komuna të cilat nuk kanë raportuar përmes pyetësorëve janë: Ferizaj, Graçanicë, Suharekë, Mamushë, Kllokot, Partesh, Shterpcë, Mitrovicë e veriut, Zubin Potok, dhe Leposaviq.

**Njësitë Komunale për të Drejtat e Njeriut**

Të dhënat e këtij raporti tregojnë se NjDNJK-të, sipas strukturës në disa komuna funksionon në kuadër të drejtorisë së Administratës dhe disa njësi i përgjigjen Zyrës së Kryetarit të Komunës. NJDNJK-të, janë të rëndësishme sepse bëjnë promovimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut në komuna, gjithashtu në zabtueshmërinë e dokumenteve strategjike, planeve të punës dhe dokumenteve të tjera të ndryshme, mirëpo rëndësia e tyre ende është në nivel jo të mirë brenda komunës. Disa nga shkaqet që hasin zyrtarët është mungesa e të dhënave, vështëristë në mbledhjen e të dhënave të sakta pasi zyrtarët janë të emëruar në disa pozita shtesë dhe mosraportimi i zyrtarëve brenda drejtorive te zyrtarët e NJDNJ.

Punësimi dhe mirëqenia sociale për PAK në komuna është ende në nivelin e ultë, sigurimi i qasjes fizike për PAK në komuna është i pjesëshëm, si dhe problem i vazhdueshëm është mosidentifikimi i saktë i objekteve publike/private për qasje fizike.

Në anën tjetër, për të drejtat e fëmijëve, komunat kanë raportuar se vetëm në 12 komuna është themeluar Komiteti Lokal i Veprimit për Punë të rënda të fëmijëve, gjithashtu Komiteti për Personat me aftësi të Kufizuar e kanë të themeluar prapë vetëm 12 komuna.

Raporti tregon se janë disa raste të fëmijëve që janë trajtuar nga organet përgjegjëse, pasi kanë identifikuar 56 raste në punë të rënda.

Papunësia e lartë dhe gjendja aktuale ka ndikuar çdoherë e më shumë në dhunën në familje. Raporti tregon se për periudhën janar – qershor 2019 janë 685 raste. Ndërsa ka rritje në regjistrimin e pronës në emër të dy bashkëshortëve që janë gjithsejtë 765 raste si dhe 30 raste në emër të gruas. Gjithashtu janë disa komuna të cilat kanë planifikuar buxhetimin gjinor dhe disa janë ende në proces.

Për të drejtat e komuniteteve komunat kanë raportuar për punësimin e tyre në nivelin komunal dhe disa të tjera kanë raportuar vetëm brenda administratës komunale. Komunat gjithashtu kanë raportuar për regjistrimin e komuniteteve, kthimin, riatdhesimin dhe rinitegrimin, si dhe numri i komunave të cilat kanë themeluar Komitetin Komunal Veprues.

Sipas të dhënave, të punësuar nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, në Administratë janë 39 persona; në Arsim 53 dhe Shëndetësi 5 persona. Nga komuniteti egjiptian në Arsim dhe Shëndetësi nuk ka asnjë të punësuar. Sa i përket regjistrimit të faktit të lindjes dhe regjistrimit të mëvonshëm nga tëtë (8 ) komuna të cilat kanë raportuar, janë gjithsej 139 raste. Në ketë drejtim 97 familje / 737 individë të zhvendosur në vendet në rajon janë kthyer dhe janë integruar në vendbanimet e tyre në Kosovë. Komunat të cilat kanë raportuar për Riintegrimin për gjashtëmujorin e parë, janë 36 familje / 251 individë. Ndërsa për riatdhesimin, të dhënat tregojnë se në komunën e Fushë Kosovës janë riatdhesuar 16, Novobërdë 23, Prizren 35, dhe Viti 12 (nuk janë cekur familje apo individë),ndërsa në komunën e Obiliqit 6 familje dhe në komunën e Prishtinës16 familje të riatdhesuara. Në komunën e Podujevës janë në proces të riatdhesimit.

Vendosja e linkut për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe është e bërë vetëm në 8 komuna, si dhe përfituesve nga kursi online i gjuhës serbe/shqipe.

Çështje tjetër që ka të bëjë me komunat/NJDNJ është numri i OJQ të cilat bashkëpunojnë në promovimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut, si dhe numri i fushatave, të mbajtura gjatë periudhës raportuese.

# Rekomandime

* Fuqizimi i Njësive për të Drejtat e Njeriut në nivel qendror dhe lokal;
* Emërtimi i njëjtë i pozitave të zyrtarëve për të drejtat e njeriut në nivelin komunal;
* Prioritizimi në rritjen e shkathtësive (ndërtimi i kapacitete) të stafit të komunës për të drejtat e njeriut;
* Formimi i komiteteve për PAK;
* Formimi i komitetit për mbrojtje nga dhuna në familje;
* Formimi dhe riaktivizimi i Komitetit Lokal të Veprimit për parandalimin e punëve të rënda të fëmijëve;
* Të ngritet numri i Mbrojtësve të viktimave në Qendra për Punë Sociale, të cilët u ofrojnë ndihmë viktimave në sigurimin e të drejtave e në veçanti në mbrojtje të fëmijëve.
* Komunat duhet të përfundojnë sa më parë procesin e identifikimit të qasjes fizike për PAK në ato objekte ku nuk ka qasja si dhe në ndërtim të ri ashtu siç parashihet me ligje dhe dokumente të cilat e rregullojnë këtë çështje.
* Komunat duhet të ndihmojnë në ofrimin e donacioneve Strehimoret për viktima të dhunës në familje.
* Krijimi i mekanizmave për të zbatuar të drejtat e fëmijëve /mbrojtja e fëmijëve;
* Të përmirësohet puna e Zyrave Komunale për Komunitete dhe Kthim dhe Komiteteve për Komunitete;

1. [http://kryeministri-ks.net/ëp-content/uploads/2019/07/Raporti-p%C3%ABr-financim-t%C3%AB-OJQ-ve-2018-shqip.pdf](http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2019/07/Raporti-p%C3%ABr-financim-t%C3%AB-OJQ-ve-2018-shqip.pdf) [↑](#footnote-ref-1)