

 Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Pushtetit Lokal

Ministarstvo Lokalne Samouprave

Ministry of Local Government

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

**RAPORTI PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË KOMUNA**

JANAR – QERSHOR 2020

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

<https://mpl.rks-gov.net/>

Prishtinë, Korrik 2020

Përmbajtaja

1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE...........................................................................................3
2. VEPRIMET E NDERMARRURA ME RASTIN E PANDEMISË COVID 19..................4
3. PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOMUNA.........................................6
	1. Barazia Gjinore...............................................................................................................6

3.2. Dhuna në Familje...........................................................................................................8

3.3. Mbrojtja nga Diskriminimi...........................................................................................9

5.3. Të Drejtat Sociale..........................................................................................................10

5. 5. Të Drejtat e Fëmijëve ...................................................................................................11

5.6 . Të Drejtat e Komuniteteve..........................................................................................12

5.7. Të Drejtat Gjuhësore....................................................................................................14

5.8. Siguria në Bashkësi.......................................................................................................15

# PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ministria e Pushtetit Lokal, paraqet raportin e aktiviteteve të komunave për të Drejtat e Njeriut. Në këtë raport janë paraqitur edhe aktivitetet e MPL- së me komuna në kuadër të veprimeve institucionale për ballafaqimin me pandeminë e smundjës Coronavirusit COVID-19. Raporti paraqet në përgjithësi aktivitetete e 38 komunave në Republiken e Kosovës si dhe sfidat me të cilat janë ballafaquar komunat gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020.

Të gjeturat tregojnë një përmirësim në realizimin e promovimit dhe respektimit të të drejtave të njeriut mga viti në vit, pavarësisht pandemisë COVID 19 edhe këtë vit komunat kanë raportuar. Nga ky raport, shohim mangësi që janë evidentuar vite më pare të cilat 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 legjilacionit.

Ligjit për Barazi Gjinore garanton një përfaqësim 50-50, por që mund të them që realizimi i këtij ligji në praktikë mbetet sfidues. Për mos respektim të ligjit nga ana e komunave, MAPL, ka proceduar 7 (shtatë) kërkesa në gjykatën kompetente, ndërsa nga lëndët e proceduar ende nuk kemi vendime të gjykatës. Në komunat e Republikës së Kosovës gratë mbeten të nën-përfaqësuara 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. Në 38 komuna janë emëruar drejtoret e drejtorive komunale apo gjithsejtë 372 drejtorë. Nga këto të dhëna vërejmë se, janë (79) gra të emëruara në këto pozita ndërsa janë (293) burra. Komuna e Gllogocit, Kllokotit dhe Kamenicës kanë emëruar 50% në këto pozita femra.  Pra, gratë e përfaqësuara në pozita vendimmarrëse shprehur me përqindje, **janë 21.00 %.**

Regjistrimin e pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve dhe në emër të gruas, nga 11 komuna të cilat kanë raportuar janë 264 raste të regjistrimit të pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortve dhe 15 raste në emër të gruas, ndërsa komuna e Prizrenit ka raportuar 45 raste si numër të përgjithshëm.

Për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje në 12 komuna është themeluar Këshilli Komunal për mbrojtën e viktimave të dhunës në familje dhe baza gjinore, ndërsa në 26 komuna (*Kllokoti, Zveçan, Prizren, Podujevë, Fushë Kosovë, Mitrovicë, Kamenicë, Shtime, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Deçan, Dragash, Gllogoc, Graçanicë, Junik, Kaçanik, Klinë, Rahovec, Skenderaj, Pejë, Mitrovice e Veriut, Leposaviq, Shtërpcë*) nuk kanë ende të themeluar.

Gjithashtu 5 Komuna kanë të hartuar Strategjinë kundër dhunës në familje, ndërsa 33 komuna (***Viti, Istog, Kllokot, Hani Elezi, Partesh, Zveçan, Prishtinë, Prizren, Podujevë, Fushe Kosovë, Mitrovicë, Kamenicë, Gjilan, Ferizaj, Shtime, Vushtrri, Suharekë, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Deçan, Gllogoc, Gracanice, Junik, Kaçanik, Klinë, Rahovec, Pejë, Mitrovice e Veriut, Leposaviq, Shtërpcë***) nuk e kanë hartuar këtë strategji.

Komuna e Prizrenit gjatë periudhes raportuese ka ndërmarrë nismen nga kryetari i komunës, për bashkëpunim ndërkomunal me komunat e Suharekës, Dragashit dhe Mamushës për financimin e Qendrës së strehimit të grave dhe fëmijëve nga dhuna në familje, ku pritet së shpejti nënshkrimi i Memorandumit të bashkëpunimit. Qendra e Strehimit në Prizren është mbështetur financiarisht me 8.500 euro dhe në këtë periudhe janë strehuar 22 raste apo viktima te dhunës në familje.

Sa i përket mbrojtjes nga diskiminimi nga të dhënat shihet se deri në kohën raportuese Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuar është i themeluar në komunat: ***Prishtinë, Drenas, Gjilan, Malishevë, Mitrovica e jugut, Junik, Lipjan, Pejë, Rahovec, Hani i Elezit, Fushë Kosovë, Suharekë, Viti, Gjakovë dhe Vushtrri ( 15 Komuna).***

Gjithashtu komunat kanë shënuar progres në krijimin e mekanizmave lokal për zbatimin e ligjit kundër diskriminimit. Konform obligimeve ligjore, 27 komuna kanë caktuar zyrtarin për mbrojtje nga diskriminimi. Kjo çështje mbetet e pazbatuar në 11 komuna: *Zubin Potok, Podujevë, Kamenicë, Deçan, Gllogoc, Kaçanik, Rahovec, Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Mamushë dhe Obiliq,* ende nuk kanë emëruar zyrtarin përkatës.

Komunt për të lehtësuar ofrimin e shërbimeve për qytetarë janë kujdesur të krijojnë edhe mekanizma të brendshëm për ofrimin e ndihmës juridike falas të cilat zyre në bazë të legjislacionit në fuqi themelohen përmes zyrave rajonale në 7 regjione. Sipas të dhënave zyrat për ndihmë juridike falas janë funksionale vetëm në 4 regjione: *Gjakovë, Ferizaj, Mitrovicë dhe Gjilan.*

Sa i përket politikave sociale,MPL, në fillim të vitit 2020 ka filluar me pilot-projekt në komunën e Vitisë si praktika të mira të fituar nga realizimi i implentimit të projektit SoRi i cili është implementuar 2016-2019, për mundësin e  identifikim të qasjes fizike në të gjitha objektet publike dhe private, me qëllim të mos-diskriminimit dhe integrimit të  tyre në shoqëri.

Në këtë raport janë paraqitur edhe komunat të cilat kanë miratuar dhe cilat janë në proces të ”Rregullores për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Përmes Sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët”, në 5 komuna, ***Gjakovë, Rahovec, Gjilan, Lipjan, Prizren dhe Kamenicë*** është miratuar, ndërsa në proces të miratimit të Rregullores në fjalë janë komuna e *Mitrovicës jugore dhe komuna e Shtimës.*

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. Nga raportimi 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***. Ndërsa, komuna e Garancisë dhe Gjilanit janë në proces të formimit të KKV. Kuse ato komunat të cilat nuk e kanë formuar komitetin deri në kohën raportuese janë tri (3): *Deçan, Pejë dhe Ferizaj*.

Bazuar në Planin e Veprimit për Strategjinë Shtetërore për Riintegrim të Qëndrueshëm të personave të riatdhesuar në Kosovë 2018 -2020, objektivi strategjik 4, objektivi specifik 4.5 si dhe në Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA –së për vitit 2019, nga komunat është kërkuar që gjatë vitit 2019 të prioritizojnë procesin e hartimit të planeve Komunale për Ri integrimin të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 2019-2022. Gjatë periudhës raportuese deri më tani shohim se këtë Plan e kanë miratuar 5 Komuna, ndërsa 33 komuana: ***Prizren, Kamenicë, Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë, Mitrovicë, Viti, Istog, Kllokot, Hani Elezi, Partesh, Zveçan, Lipjan, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Vushtrri, Suharekë, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Dragash, Gllogoc, Graçanicë, Junik, Klinë, Rahovec, Skenderaj, Pejë, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq***, ende nuk e kanë të hartuar këtë plan.

Planin Lokal të Veprimit për Integrimin e Komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian e kanë miratuar 14 komuna, ndërsa 18 komuna (Viti, Kllokot, Zveçan, Prishtinë, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Zubin Potok, Deçan, Dragash, Rahovec, Skenderaj, Pejë, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Shtërpcë) nuk kanë miratuar, ndërsa 6 komuna (*Ranillug, Gllogoc, Kaçanik, Junik, Hani Elezit dhe Partesh*) nuk kanë Romë, Ashkali dhe Egjiptian.

Sa i përket vedosjës së linkut për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe në komunat e Kosovës, janë komuna e Deçanit, Kaçanikut, Kamenicës, Lipjanit, Novobërdës, Obiliqit, Vushtrrisë, Viti dhe Podujevës ( 9 komuna) sipas marrëveshjes mes MPL-së dhe IOM-it për vendosjen e linkut në fjalë. Ndërsa, komunat të cilat nuk e kanë të vendosur linkun e mësimit të gjuhës serbe/shqipe janë: ***Gllogoc, Fushë Kosovë, Dragash, Gjakovë, Gjilan, Hani i Elezit, Junik, Malishevë, Mitrovica Jugore, Pejë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Shtime, Skenderaj, Viti, Podujevë, Klinë , Ranillug dhe Istogu*** (20 komuna).

Në fund të këtij raporti ështëpüaraqitur edhe një infomatë e shkurtës sa i përket Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), i cili është themeluar në 34 komuna, ndërsa në 4 komuna (*Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok*) KKSB nuk është themeluar ende.

# VEPRIMET E NDËRMARRURA ME RASTIN E PANDEMISË COVID 19

Pandemia COVID -19 ka prekur të gjitha shtetet ashtu si edhe shtetin e Kosovës. Masat e miratuara në pergjithesi nga të gjitha shetetet janë duke përfshirë karantinën e detyruar, bllokime, kufizime të udhëtimit dhe kufizime në aktivitetet të ndryshme e në vecanti në ekonomin dhe jetën publike.

Në këtë drejtim, komunat, me rastin e shfaqjes së CORONAVIRUSIT COVID – 19 kanë qenë të orientuara kryesisht në koordinimin dhe bashkërendimin e aktiviteteve ndërmjet nivelit qendror dhe komunave. Përkatësisht, janë adresuar tek komunat një sërë kërkesash dhe njoftimesh tek kryetarët e komunave, kryesuesit e kuvendeve të komunave, Qendra Operative Emergjente (QOE), Qendra Operative e MPBAP(QOMPBAP) dhe Qendrën për Parandalim dhe Kontroll të Sëmundjeve (QPKS) me këto prioritete, si në vijim:

MPL fllimisht ka adresuar në Komuna, Planin e Gatishmërisë dhe Reagimit të Institucioneve për COVID-19, si dhe janë vënë në dispozicion pikat e kontaktit të MPL-së për Komunat për adresimin e kërkesave të tyre. Menjëherë pas kësaj, është dërguar njoftimi tek kryetarët e komunave që deklarimet/informatat e tyre publike të jenë të kujdesshme dhe në harmoni të plotë me informatat zyrtare që dalin nga dy institucionet kryesore, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës;

Gjithashtu komunat janë njoftuar me: Qarkoren për Informim të institucioneve Shëndetësore Publike dhe Private në Republikën e Kosovës Nr. 05/2020; Letrën njoftuese për kryetarët e komunave për masat kundër Coronavirusit COVID - 19; Vendimet e mbledhjeve të Qeverisë që kanë të bëjnë me situatën pandemike; Sqarimet mbi zbatimin e Urdhëresës nr. 01/03 të datës 17.03.2020 (MEPTINIS) për zbatimin e masave ndaj veprimtarive ekonomike lidhur me emergjencën e shëndetit publik; Udhëzimet, Rekomandimet dhe PSO-të e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës; Vendimet përkatëse të Ministrit të Ministrisë së Shëndetësisë, Urdhëresën  e MEPTINIS-së, Qarkoren ligjore të MPL, Udhëzues dhe akte të MPBAP-së,

Janë siguruar informata, sipas kërkesës drejtuar komunave lidhur me nevojat për tenda të komunave, kërkesat specifike për të gjitha pajisjet, mjetet mbrojtëse dhe aparaturat; Kërkesën për ngritjen e ekipeve mjekësore në zonat kufitare; Kërkesën për sigurim të informatave dhe të dhënave të sakta lidhur me:

a) Numrin dhe kontaktet e personave të ardhur nga diaspora për secilën komunë veç e veç, si dhe

b) emrin e vendbanimit, fshatit dhe lokacionit; kërkesën për mundësinë e përkeqësimit të situatës në Kosovë për sa i përket përhapjes së Corona Virusit; kërkesa për funksionalizimin e Komiteteve Komunale për Mbrojtje dhe Shpëtim (shtabet emergjente) dhe dërgimit të kontakteve të personave përgjegjës të komunave si dhe Shkresën zyrtare në adresë të kryetarëve të komunave dhe kryesuesve të kuvendeve të komunave për “Themelimin dhe funksionalizimin e Komitetit Komunal për Reagim Emergjent (Shtabet Emergjente)”;

Është adresuar kërkesa prioritare në emër të Qendrës Operative të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, me ç’ rast njoftohen komunat se Qendrat Operative dhe Komitetet Komunale për Mbrojtje dhe Shpëtim të komunave, duhet të jenë në kontakt të përhershëm me Qendrën Operative të MPBAP-së, 24/7, për informim, mbështetje, ndihmë dhe këshilla;

Janë mbledhur informata për pikat kontaktuese të shtabeve emergjente, si dhe vendimet për 38 komunat për themelimin e Shtabeve Emergjente, janë adresuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës listat e komunave Malishevë, Deçan, Suharekë, Hani i Elezit, Mamushë, Viti, Istog, Drenas, Klinë, Obiliq, Podujevë, Skenderaj me numrin e të ardhurve nga Diaspora dhe të dhënat e tjera si dhe janë adresuar të gjitha kërkesat e komunave në Ministrinë e Shëndetësisë për tu pajisur me pajisje higjienike dhe mbrojtëse. Gjithashtu, janë përgatitur dhe kompletuar të gjitha informatat e detajuara të komunave me shumicë serbe lidhur me gjendjen aktuale të përhapjes së virusit Corona COVID – 19, si dhe të njëjtat janë adresuar në Qendrën për Parandalim dhe Kontroll të Sëmundjeve, si dhe janë dërguar në baza ditore informatat më të fundit të komunave Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok në adresë të Qendrës për Parandalim dhe Kontrollë të Sëmundjeve lidhur me gjendjen aktuale të përhapjes së virusit Corona COVID – 19;

Duke pas parasysh gjendjen e krijuar dhe vendosjen në karantinë të komunave, MPL ka njoftuar për pezullimin e përkohshëm të të gjitha shqyrtimeve të ligjshmërisë së akteve të organeve komunale. Lidhur me këtë, zyrtarë të lartë nga kabineti i MPL, menjëherë pas paraqitjes së rasteve të para, kanë filluar vizitat në komuna, posaçërisht ato komuna tek të cilat së pari u shfaq virusi, si: Klinë, Malishevë, Viti, Dragash, Fushë Kosovë, Rahovec, Prizren, Kamenicë, Gjilan, Pejë, Gjakovë, Lipjan, Viti, Ferizaj, Drenas, Skenderaj, Obiliq, Mamushë, Podujevë, Mitrovicë e Jugut, Istog, duke vazhduar edhe tek komunat tjera.

Është dërguar njoftimi i MPL tek kryetarët e komunave dhe kryesuesit e kuvendeve të komunave lidhur me çështjen se MPL do të adresojë në MFT vendimet e Kuvendeve të Komunave për vlerësim të ligjshmërisë, vetëm vendimet të cilat ndërlidhen me aspektet financiare, për të trajtuar çështjet që ndërlidhen me situatën emergjente për parandalimin e COVID-19. Në të gjitha pikat e tjera, udhëzoheni të zbatoni Qarkoren Ligjore për Zbatimin e Vendimeve të Qeverisë për Parandalimin e Virusit COVID-19;

Është Funksionalizuar aplikimi on-line në ueb faqet e komunave, duke përfshirë Manualin e regjistrimit on-line për paraqitjen e kërkesës për certifikata të gjendjes civile, dhe Manualin për përdorimin e Intranetit Komunal, versioni shqip dhe serbisht;

Nëpërmjet MPL është dërguar në adresë të kryetarëve të komunave me shumicë serbe, shkresa zyrtare e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) lidhur me çështjen e organizimit dhe vazhdimit të procesit mësimor në shkolla në gjuhën serbe, si dhe kërkesa e Komunës së Graçanicës lidhur me ardhjen e mjekëve nga Serbia. Kërkesa është aprovuar dhe mjekët kanë arritur në Graçanicë. Po ashtu, këto komuna janë njoftuar me udhëzuesit e ECDC-së të cilat i kemi pranuar nga Ministria e Shëndetësisë. Është adresuar kërkesa e Mitrovicës së Veriut lidhur me mundësinë e furnizimit me pajisje mbrojtëse dhe higjienike nga Depoja Qendrore e Ministrisë së Shëndetësisë, me fokus për Spitalin Rajonal të Mitrovicës së Veriut;

Me qëllim të bashkërendimit ndër-institucional është realizuar takim i përbashkët ndërmjet Ministrit të Shëndetësisë, MPL dhe të gjithë kryetarëve të Komunave, me c’rast Kryetarët janë njoftuar lidhur me masat lehtësuese për menaxhimin e situatës emergjente për fazën e dytë dhe të tretë.

# PROMOVIMI i TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOMUNA

Në fushën e të drejtave të njeriut MPL ka vazhduar bashkëpunimin në mbështetjen e komunave në zbatimin e politikave në fushën e të drejtave të njeriut. Në këtë periudhë është hartuar raporti vjetor për të drejtat e njeriut për periudhën e vitit 2019. Në kuadër të këtij raporti përfshihen të dhënat për të drejtat e fëmijëve në komuna, të drejtat e komuniteteve. Gjithashtu janë hartuar raporti për zbatimin e ligjit për barazi gjinore në komuna, raporti për parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore, raporti për të drejtat e komuniteteve jo shumicë, si dhe raporti për të drejtat e personave me aftësi (nevoja) të kufizuara (veçanta).

MPL, për ti ndihmuar komunat për përmirësimin socio – ekonomik, ka bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e implementimit të projektit i cili ka për qëllim të përmirësojë përfshirjen socio – ekonomike të së paku 3000 të rinjve të pa inkuadruar (moshat 15-29) në komunitete me të ndjeshme në Kosovë përmes: rritjes së aftësive të buta dhe mundësive vullnetare, rritjes së iniciativave komunitare të nxitura nga të rinjtë dhe rritjes së aksesit në infrastrukturën dhe shërbimet e komunitetit rinor. Pra, projekti ka filluar së zbatuari me datën 27 maj 2020, me 2. 7 milionë për përfshirjen e 3000 të rinjëve nga komunitetet e ndjeshme.

MPL gjatë kohës raportuse ka njoftuar njoftuar komunat për vazhdimin e Udhëzimit Administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës se paluajtshme të përbashkët në emër te dy bashkëshortëve për një periudhe një vjeçare Prill 2020- Prill 2021, me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës së datës 17/04/2020.

Gjithashtu, MPL ka hartuar dhe dërguar shkresën tek kryetarët e komunave lidhur me shpalljen e muajiit Prill, si muaj falas për regjistrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas.

Lidhur me zbatimin e politikave në fushën e të drejtave të njeriut, MPL ka vazhduar me mbështetjen e komunave. Sa i përket fushës së promovimit të barazisë gjinore në komuna është rritur ndërgjegjësimi i zyrtarëve komunal për nevojën e hapave konkrete në integrimin e perspektivës gjinore në politikat komunale. MPL në vazhdimësi ka bërë përpjekje që komunat të arrijnë sigurimin e përfaqësimit gjinor në përputhje me kuadrin ligjor.

**Barazia Gjinore në komunat e Republikës së Kosovës**

MPL, në vazhdimësi bënë monitorimin e zbatimit të **Ligjit Nr. 05/L-020** **për Barazi Gjinore,** në komunat e Republikës së Kosovës. Ligji për Barazi Gjinore garanton një përfaqësim 50-50, mirëpo në praktikë mbetet ende sfidë. Në këtë drejtim MPL, ka proceduar 7 (shtatë) kërkesa në gjykatën kompetente, ndërsa nga lëndët e proceduar ende nuk ka ndonjë vendim të gjykatës.

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

Fig 1. Numri i grave në venimarrje në komunat e Republikës së Kosovës

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

Fig.2 Numri i grave në venimarrje në komunat e Republikës së Kosovës

Ligjit për Barazi Gjinore garanton një përfaqësim 50-50, por që mund të them që realizimi i këtij ligji në praktikë mbetet sfidues. Për mos respektim të ligjit nga ana e komunave, MAPL, ka proceduar 7 (shtatë) kërkesa në gjykatën kompetente, ndërsa nga lëndët e proceduar ende nuk kemi vendime të gjykatës.

Në komunat e Republikës së Kosovës gratë mbeten të nën-përfaqësuara 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. Në 38 komuna janë emëruar drejtoret e drejtorive komunale apo gjithsejtë 372 drejtorë. Nga këto të dhëna vërejmë se, janë (79) gra të emëruara në këto pozita ndërsa janë (293) burra. Komuna e Gllogocit, Kllokotit dhe Kamenicës kanë emëruar 50% në këto pozita femra.  Pra, gratë e përfaqësuara në pozita vendimmarrëse shprehur me përqindje, **janë 21.00 %.**

Lidhur me përgjigjësit e komunave, Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur me datë 17/04/2020 ka aprovuar vazhdimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2020 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) nr.03/2016 për Masat e Vecanta për Rigjistrimin e Pronës së Palujtshme të Përbashkët në Emër të dy Bashkëshortëve për një periudhe një vjeçare Prill 2020- Prill 2021. Në këtë drejtim MPL i ka njoftuar komunat për vazhdimin e UA në fjale. Gjatë periudhës raportuese gjashtëmuojre për vitin 2020, janë paraqitur shifrat sipas figurës për komunat: *Prishtinë, Pejë, Mitrovica jugore, Ranillug, Obiliq, Kacanik, Lipjan, Gllogoc, Kamenicë, Prizren dhe Dragash (11 komuna)*:

Fig 3. Numri i regjistrimit të pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshorteve

në komuna dhe në emër të gruas

Nga 11 komuna të cilat kanë raportuar janë 264 raste të regjistrimit të pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortve dhe 15 raste në emër të gruas, ndërsa komuna e Prizrenit ka raportuar 45 raste si numër të përgjithshëm.

***Dhuna në Familje***

Për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje në 12 komuna është themeluar Këshilli Komunal për mbrojtën e viktimave të dhunës në familje dhe baza gjinore, ndërsa në 26 komuna (*Kllokoti, Zveçan, Prizren, Podujevë, Fushë Kosovë, Mitrovicë, Kamenicë, Shtime, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Deçan, Dragash, Gllogoc, Graçanicë, Junik, Kaçanik, Klinë, Rahovec, Skenderaj, Pejë, Mitrovice Veriore, Leposaviq, Shtërpcë*), nuk kanë ende të themeluar.

Gjithashtu 5 Komuna kanë hartuar Strategjinë kundër dhunës në familje, ndërsa 33 komuna (***Viti, Istog, Kllokot, Hani Elezi, Partesh, Zveçan, Prishtinë, Prizren, Podujevë, Fushe Kosovë, Mitrovicë, Kamenicë, Gjilan, Ferizaj, Shtime, Vushtrri, Suharekë, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Deçan, Gllogoc, Gracanice, Junik, Kaçanik, Klinë, Rahovec, Pejë, Mitrovice e Veriut, Leposaviq, Shtërpcë***) nuk e kanë hartuar këtë strategji.

Komuna e Prizrenit gjatë periudhes raportuese ka ndërmarrë nismen nga Kryetari i komunës për bashkëpunim ndërkomunal me komunat e Suharekës, Dragashit dhe Mamushës për financimin e Qendrës së strehimit të grave dhe fëmijëve nga dhuna në familje, ku pritet së shpejti nënshkrimi i Memorandumit të bashkëpunimit. Qendra e Strehimit në Prizren është mbështetur financiarisht me 8.500 euro dhe në këtë periudhe janë strehuar 22 raste apo viktima te dhunës.

Gjithashtu MPL ka përgatiur shkresën për kryetarët e komunave për fuqizimin e zyrtarëve për barazi gjinore në komuna. Ndërsa, në kohën e pandemisë COVID- 19, Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore ka bërë thirrje institucioneve qendrore dhe lokale për parandalimin e dhunës në familje në kohë të pandemisë COVID-19 (GSBGj), duke i inkurajuar të gjithë ata që dëgjojnë ose dyshojnë për raste të dhunës në familje të raportojnë në polici në numrin 192. Pasi në këtë kohë pandemie rastet e dhunës edhe në Kosovë janë në rritje. Për më tepër, GSBGj ka publikuar linjen ndihmese, këshillim në lidhje me dhunën në familje në linjën telefonike të Mbrojtësve të Viktimave: 0800 11 112. Numri i cili është falas dhe punon 24/7, si dhe është konfidencial dhe anonim.

Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, gjatë vitit aktual 2020 janë raportuar, pothujse 650 raste rë dhunës në familje në të gjithë vendin: 161 raste të raportuar në muajin janar, 151 në muajin shkurt, 169 në muajin mars dhe 167 në muajin prill[[1]](#footnote-1).

Komuna e Prishtinës prin me numrin më të madh të rasteve të raportuara, ndjekur nga komuna e Gjakovës dhe e Prizrenit.

Nëse e krahasojmë ndër vite dhunën në familje në Kosovë shëmoi rritje të madhe të raportimeve për dhunën në familje. Mesatarja vjetore që nga viti 2002 dhe 2017 ishte 1.152, në vitin 2018 janë 1.541 raste të raportuara, ndërsa viti 2019 ky numër ishte 1.915 raste.

***Mbrojtja nga Diskiminimi***

MPL, me qëllim të Zbatimit të ligjeve, strategjive dhe politikave shtetërore për promovimin dhe respektimin e të drejtave të njeriut, me datë 22 gusht 2018, ka dërguar shkresën të të gjithë kryetareve *të* komunave në Republikën e Kosovës, për krijimin/ funksionalizimin e mekanizmave për zbatimin e obligimeve të Qeverisë së Republikիs së Kosovës në zbatimin e PKZMSA-së. Themelimin e Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuar. Nga të dhënat shihet se deri në kohën raportuese Komitetit për Persona me Aftësi të Kufizuar është i themeluar në komunat: ***Prishtinë, Gllogoc, Gjilan, Malishevë, Mitrovica jugore, Junik, Lipjan, Pejë, Rahovec, Hani i Elezit, Fushë Kosovë, Suharekë, Viti, Gjakovë dhe Vushtrri ( 15 Komuna).***

Gjithashtu komunat kanë shënuar progres në krijimin e mekanizmave lokal për zbatimin e ligjit kundër diskriminimit. ***Konform obligimeve ligjore, 27 komuna kanë caktuar zyrtarin për mbrojtje nga diskriminimi.*** Kjo çështje mbetet e pazbatuar në 11 komuna: *Zubin Potok, Podujevë, Kamenicë, Deçan, Gllogoc, Kaçanik, Rahovec, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Mamushë dhe Obiliq,* ende nuk kanë emëruar zyrtarin përkatës.

 Fig. 4. *Zyrtari për mbrojtje nga diskriminimi në komuna*

Për të lehtësuar ofrimin e shërbimeve për qytetarë, komunat janë kujdesur të krijojnë edhe mekanizma të brendshëm për ofrimin e ndihmës juridike falas të cilat zyre në bazë të legjislacionit në fuqi themelohen përmes zyrave rajonale në 7 regjione. Sipas të dhënave zyrat për ndihmë juridike falas janë funksionale vetëm në 4 regjione: Gjakovë, Ferizaj, Mitrovicë dhe Gjilan.

***Të Drejtat Sociale - Realizimi i Pilot – Projektit në komunën e Vitisë***

Duke u nisur nga fakti se pjesa dërmuese e shërbimeve sociale ofrohen në nivel lokal, implementimi i projekti SoRI 2016-2019, ka qenë i koncentruar në zgjidhjen e problemeve po në këtë nivel. Drejtoria komunale e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, Drejtoria e arsimit, Drejtoria e finacave, Zyra për Komunitete dhe Kthim, Njësia për të Drejtat e Njeriut në komuna, Qendra për Punë Sociale (QPS) etj., në koordinim me institucionet tjera komunale kanë bërë identifikimin e nevojave, ofrimin e shërbimeve, planifikimin e aktiviteteve, buxhetimin dhe implementimin e projekteve për grupet e margjinalizuara, e në këtë kontekst edhe të grupeve vulnerabile. Gjithashtu, nuk duhet harruar edhe rrjetin e OJQ-ve me fokus në komponentën sociale apo në grupet vulnerabile në nivel lokal, të cilat kanë avokokur apo i mbështetur këto grupe. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MPL) në bashkëpunim me GIZ-in janë dakorduar për bashkëpunim të drejtpërdrejt me komunat e përzgjedhura për implementimin e projektit SoR-i (Prishtinë, Prizren, Gjilan, Ferizaj dhe Gllogovc, ndërsa gjatë vitit 2018 i’u është bashkëngjitëur edhe Komuna e Mitrovicës Jugore).

Ministria e Pushtetit Lokal sipas Strategjisë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (2013-2023) është kompetente në fushën e informimit, pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të Persona me Aftësi të Kufizuar Fizike (PAKF). MPL, në fillim të vitit 2020 ka filluar me pilot-projekt në komunën e Vitisë si praktika të mira të fituar nga realizimi i implentimit të projektit SoRi për mundësin e  identifikim të qasjes fizike në të gjitha objektet publike dhe private, me qëllim të mos-diskriminimit dhe integrimit të  tyre në shoqëri. MPL fillimisht ka realizuar takim me zyrtarët e Njësisë për të Drejtat e Njeriut, ku më pastaj komuna e Vitisë me vendim të kryetarit të komunës është formuar grupi punues,  i cili grup tash në kohën raportuese është duke punuar në terren kryesisht në:  1. Identifikimin e mungesës së qasjes fizike për PAK (2) Ngritjen e vetëdijes,  (3) Sigurimin e kritereve për ndërtimin e objekteve të reja për PAK etj...

Qëllimi i projektit është të përmirësojë kushtet për sigurimin e të drejtave të barabarta sociale të grupeve vulnerabël në komunat e përzgjedhura. Kryesisht institucionet shtetërore, të cilat janë subjektet pergjegjese për të garantuar të drejtat e njeriut dhe shërbimet sociale. Permes ketij projekti synohet ngritja e kapaciteteve (kapacitetet individuale të punonjësve dhe kapacitetet organizative të institucioneve shtetërore).

Sic u cekë më lartë Komisioni për evidentimin e objekteve publike dhe banesave kolektive dhe private për qasjen e përsonave me aftësi të kufuzuar në komunën e Vitisë ka raportuar në bazë të vendimit të krytarit të Komunës me Nr. 02-370/01-1166, të datës 19.11.2019. Komisioni në bazë të vendimit ka bërë vizita në objektet e cekura në vendim dhe ka bërë identifikimin e tyre. Lista e përgatitur me të dhëna nga Komisioni i cili është në përbërje nga tre inxhiner: Diana Avdyli – kryetare, Labinot Hasani – anëtar, Arena Emini – anëtar, do i bashkangjitet raportit.

***Të Drejtat e Fëmijëve***

Në vitin 2019 Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Projektligjit për Mbrojtje të Fëmijës. Aprovimi i Projektligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, është pritur shumë kohë të gjatë. Në mungesë të ligjit deri në vitin 2019 komunat kanë hartuar ‘Rregulloren për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë Negative dhe Zhvillimin e tyre si dhe tash së fundi ‘Rregulloren për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Përmes Sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët”sipas Ligjit.



Fig. 5 Rregulloren për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë Negative

Rregulloren për Mbrojtjen e të Miturve nga Dukuritë Negative dhe zhvillimin e tyre e kanë hartuar në 20 komuna si: ***Deçan, Rahovec, Gjakovë, Gllogoc, Fushë Kosovë. Lipjan, Pejë, Prishtinë, Prizren, Skendera, Kaçanik, Viti, Istog, Vushtrri, Junik, Obiliq, Mitrovicë, Hani i Elezit, Klinë, dhe Shtime***.



Fig. 6 Rregulloren për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Përmes Sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët

Ndërsa, edhe pse është miratuar Ligji për mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve, komunat kanë hartuar dhe miratuar ‘Rregulloren për Realizimin e të Drejtave të Fëmijëve Përmes Sistemit Qeverisës Komunal Miqësor për Fëmijët” në 5 komuna, *Gjakovë, Rahovec, Gjilan, Lipjan, Prizren dhe Kamenicë.* Në proces të miratimit të Rregullores në fjalë janë komuna e Mitrovicës Jugore dhe komuna e Shtimës.

Sipas raporteve të komunave Planin e Veprimit për të drejtat e fëmijëve e kanë të hartuar 11 komuna: ***Gjakovë, Gjilan, Fushë Kosovë, Gllogoc, Istog, Mitrovica Jugore, Kamenicë, Lipjan, Prizren, Vushtrri dhe Skenderaj,*** kurse 5 komuna janë në proces të hartimit të Planit të Veprimit: *Obiliq, Pejë, Viti, Prishtinë dhe Rahovec.*

Në bazë të raporteve në fushën e arsimit, mbështetje në mësimin online të personave më aftësi të kufizuar, “Shoqata ‘’Down Syndrome Kosova’’, ka njoftuar për mësime onlinë , e cila ka shtrirje në katër regjione të Kosovës dhe në katër këto qendra vazhdojmë të ofrojmë shërbimin online për 110 fëmijë me Sindromën Down, grup mosha 0-12 vjeç. Ofrimi i shërbimit online është bërë përmes seancave online me fëmijën, duke përfshirë dhe prindërit.

Gjithashtu gjatë periudhës raportuese UNICEF Kosova për të ngritur zërin në shenjë proteste lidhur me fatin e fëmijëve me aftësi të kufizuar në qender të Prishtinës duke vendosur 120 karroca me çanta shkolle në shenjë thirrjeje për përfshirje më të madhe të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Instalacioni i cili zgajti nga data 17 deri më 25 maj, pra u bëri thirrje vendimmarrësve, shoqërisë civile, mediave dhe sektorit privat për përfshirje më të madhe të fëmijëve që jetojnë me aftësi të kufizuara.

***Të Drejtat e Komuniteteve***

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)”. Nga raportimi 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***. Ndërsa, komuna e ( *Garancisë dhe Gjilanit*) janë në proces të formimit të KKV. Kuse ato komunat të cilat nuk e kanë formuar komitetin deri në kohën raportuese janë tri (3): Deçan, Pejë dhe Ferizaj.

Fig. 7 Themelimi i Komitetit Lokal të Veprimit

Planin Lokal të Veprimit për Integrimin e Komunitetit Romë, Ashkali dhe Egjiptian e kanë miratuar 14 komuna, ndërsa 18 komuna (***Viti, Kllokot, Zveçan, Prishtinë, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Zubin Potok, Deçan, Dragash, Rahovec, Skenderaj, Pejë, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Shtërpcë***) nuk kanë miratuar, ndërsa 6 komuna (*Ranillug, Gllogoc, Kaçanik, Junik, Hani Elezit dhe Partesh*) nuk kanë Romë, Ashkali dhe Egjiptian.

Në këtë drejtim sa i përket të drejtave të komuniteteve, rëndësi e veçantë i është kushtuar monitorimit dhe zbatimit të obligimeve të komunave në fushën e të drejtave të njeriut dhe komuniteteve, si dhe është hartuar dhe dërguar shkresa tek kryetarët e komunave lidhur me shpalljen e muajiit Prill, muaj falas për regjistrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas, mirëpo nuk kanë raportuar asnjë rast për arsye të Pandemisë COVID 19.

Gjatë periudhës Janar-qershor 2020, komunat edhe në kohë pandemie i’u është kushtuar vëmendje komunitetetve rom, ashkali dhe egjiptian, komuna e Mitrovicës me përkrahjen e Këshillit të Evropës nga *Programi ROMACTED* kanë finalizuar projektin infrastrukturor për rregullimin e tri (3) rrugëve me kubëza në lagjen ‘2 korriku’ për vitin 2020. Projektt i ka paraprirë takimi i përbashkët të Këshillit të Europes dhe Bashkimit Europian në punëtorin tre ditore mbi***“Ndihmёn financiare tё Bashkimit Evropian për autoritetet lokale - Instrumenti i Ndihmës Para-Anëtarësimit (IPA)”.***

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në 37 komuna është funksionale, ndërsa në komunën e *Mamushës* nuk është funksionale. Ndërsa në 37 komuna është themeluar komiteti për komunitete, kurse në komunën e *Dragashit* nuk është themeluar në bazë të Ligji për Barazi Gjinore.

Në 34 komuna bëhet verifikimi i kërkesave të personave të riatdhesuar përmes, Zyrës për Komunitete dhe Kthim, si dhe Komisionit Komunal për Ri-integrim ndërsa në Komunën e Gjakovës verifikimi bëhet përmes sitemit për menaxhimin e rasteve si dhe në 3 komuna *(Mamushë, Zubin Potokut dhe Leposaviqi)* nuk bëhet verifikimi i kërkesave.

Bazuar në Planin e Veprimit për Strategjinë Shtetërore për Riintegrim të Qëndrueshëm të personave të riatdhesuar në Kosovë 2018 -2020, objektivi strategjik 4, objektivi specifik 4.5 si dhe në Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA –së për vitit 2019, nga komunat është kërkuar që gjatë vitit 2019 të prioritizojnë procesin e hartimit të planeve Komunale për Ri integrimin të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar 2019-2022. Gjatë periudhës raportuese deri më tani shohim se këtë Plan e kanë miratuar 5 Komuna, ndërsa 33 komuana: ***Prizren, Kamenicë, Prishtinë, Podujevë, Fushë Kosovë, Mitrovicë, Viti, Istog, Kllokot, Hani Elezi, Partesh, Zveçan, Lipjan, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Vushtrri, Suharekë, Malishevë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Dragash, Gllogoc, Graçanicë, Junik, Klinë, Rahovec, Skenderaj, Pejë, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq***, ende nuk e kanë të hartuar këtë plan.

***Të Drejtat Gjuhësore***

Rregulloren komunale për përdorim të Gjuhëve Zyrtare e posedojnë 36 komuna ndërsa 2 komunë *(Ranillug dhe Zveçan)* nuk e posedojnë ende këtë rregullore. Kurse sa i përket stafit profesional që ka të bëjë me përkthim është rekrutuar në 27 komuna, ndërsa komuna e Podujevëspjesërishtë ka të rekrutuar stafin dhe 10 komuna  *(Hani Elezit, Gjilan, Obiliq, Malishevë, Mamushë, Ranillug, Gllogoc, Rahovec, Mitrovice e Veriut dhe Leposaviq),* nuk kanë staf të mjaftushëm. Gjithashtu, në 32 komuna janë ndërmarrë veprime për të krijuar qasje për shërbime në gjuhët zyrtare në nivel komunal.

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 ( 18 komuna).*** Në komunën e Drenasit, Shtimes, Podujevës dhe Skenderajt dokumetet përkthehen pjesërisht.

Sa i përket vedosjës së linkut për mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe në komunat e Kosovës, janë e *Deçan, Kaçanik, Kamenicë, Lipjan, Novobërdë, Obiliq, Vushtrri, Viti dhe Podujevë ( 9 komuna*) sipas marrëveshjes mes MPL-së dhe IOM-it për vendosjen e linkut në fjalë. Ndërsa, komunat të cilat nuk e kanë të vendosur linkun e mësimit të gjuhës serbe/shqipe janë: ***Gllogoc, Fushë Kosovë, Dragash, Gjakovë, Gjilan, Hani i Elezit, Junik, Malishevë, Mitrovica Jugore, Pejë, Prishtin⌂, Prizren, Rahovec, Shtim, Skenderaj, Viti, Podujevë, Klinë, Ranillug dhe Istog (20 komuna).***

Komunat të cilat i kanë të vendosuar mbishkrimet në dy gjuhët janë: ***Deçan, Dragash, Gllogoc, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Hani i Elezit, Junik, Kaçanik, Kamenicë, Lipjan, Mitrovica Jugore, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Shtime, Skenderaj, Viti, Vushtrri, Istog , Klinë, Ranillug dhe Podujevë (26 komuna).***

***Siguria në Bashkësi***

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi - KKSB i cili është organ këshillëdhënës ndërsektorial, përgjegjës për çështjet e sigurisë në nivel lokal. Funksionimi i këshillave për siguri në bashkësi rregullohet me Udhëzimin Administrativ Nr.27/2012 MPB – 03/2012 MPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi. Për shkak të normimit të standardeve të funksionimit të tyre, ka pasur ngritje të vetëdijes institucionale për rëndësinë e KKSB-ve, duke bërë që angazhimi komunave të fokusohet edhe në çështjet e përgjithshme të sigurisë, përfshirë këtu: vetëdijesimin e qytetarëve për natyrën e krimeve, parregullsive dhe sjelljeve të dhunshme në komunitetin lokal, identifikimin e brengave të qytetarëve dhe përfaqësimin e pikëpamjeve dhe shqetësimeve të qytetarëve për çështjet e krimit.

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) është themeluar në 34 komuna, ndërsa në 4 komuna (*Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok*) KKSB nuk është themeluar ende.

Në këtë drejtim MPL, në kuadër të zhvillimit të sistemeve të informacionit ka krijuar edhe një qasje të veçantë në ueb-faqet e komunave, që i mundëson publikut raportimin online të problemeve të sigurisë, parashtrimit e pyetjeve dhe kërkesave lidhur me sigurinë, si dhe marrjen e përgjigjeve nga autoritetet komunale. Ky sistem duhet të aplikohet nga zyrtarët përgjegjës të komunave, në mënyrë informatat të cilat raportohen nga qytetarët të mund të administrohen nga institucionet përgjegjëse në të mirë të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme të sigurisë në bashkësi.

Ekipet Vepruese për Siguri (EVS) janë themeluar në 23 komuna, ndërsa në 15 komuna (***Fushë Kosovë, Kllokot, Zveçan, Gjakovë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Deçan, Kaçanik, Skenderaj, Pejë, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq dhe Shtërpcë***) nuk kanë themeluar ende EVS.

Këshilli Lokal për Siguri Publike (KLSP) është themeluar dhe funksionon në 28 komuna, ndërsa në 10 komuna (*Zveçani, Gjakovë, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Zubin Potok, Kaçanik, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq dhe Shtërpcë*)ky këshill nuk është funksional.

Në 27 Komuna gjithashtu janë themeluar edhe këshillat e fshatrave, ndërsa në 11 komuna të cilat ende nuk e kanë themeluar (***Fushë Kosovë, Istog, Junik, Kaçanik, Klinë Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Shtërpcë, Gjakovë, Mamushë dhe Zubin Potok***).

1. <https://kallxo.com/gjate/raportimet-mbi-dhunen-ne-familje-shenojne-rritje-gjate-vitit-2020/> [↑](#footnote-ref-1)