

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova-Republic of Kosovo**

**Qeveria –Vlada - Government**

*Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal*

*Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave*

*Ministry of Local Government Administration*

**Promovimi i të Drejtave të Njeriut në Komuna**

Raporti i Aktiviteteve të Njësisë për të Drejtat e Njeriut në Komuna, Janar –Dhjetor 2022

Mars 2023

Përmbajtja

[1. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal](#_Toc99010569)

[**Parathënie**](#_Toc99010571) 1

[Shkurtesat](#_Toc99010572) 2

[FILLIMI](#_Toc99010573) 3

[TË DREJTAT E NJERIUT 4](#_Toc99010574)

[2. PROMOVIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KOMUNA](#_Toc99010575) 5

[2.1 Njësia për të Drejtat e Njeriut në Komuna](#_Toc99010576) 7

[3. Barazia Gjinore](#_Toc99010577) 11

[3.1 Mekanizmat lokal për mbrojtjen nga dhuna në familje, strehimoret për viktima të dhunës në familje, funksionimi i tyre në komuna. 1](#_Toc99010578)5

[4. Mbrojtja nga Diskriminimi në Komuna 1](#_Toc99010580)9

[5. Të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar](#_Toc99010581) 20

[6. Të Drejtat e Fëmijëve](#_Toc99010582) 21

[7. Parandalimi i Trafikimit me njerëz](#_Toc99010583) 24

[8. Të Drejtat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian](#_Toc99010584) 25

[9. Funksionimi i Zyrave Komunale për Komunitete dhe Kthim](#_Toc99010585) 26

[9.1 Të kthyerit](#_Toc99010586) 28

[9.2 Të Ri-integruarit](#_Toc99010587) 29

[9.3. Të Ri-atdhesuarit](#_Toc99010588) 29

[10. Të Drejtat Gjuhësore](#_Toc99010589) 30

[10.1 PLATFORMA ONLINE E KURSIT TË GJUHËS SHQIPE DHE GJUHËS SERBE NË UEB FAQET E KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS](#_Toc99010590) 33

[REKOMANDIME 2](#_Toc99010591)4

**MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL**

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) është institucion i administratës shtetërore të Republikës së Kosovës, e themeluar në vitin 2004. Funksionin e saj, MAPL e ushtron në bazë të Kushtetutës,  Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale dhe Rregullores Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive. Përgjatë këtyre viteve, MAPL ka qenë direkt e përfshirë në procesin e reformës së pushtetit lokal, respektivisht shtrirjen e procesit të decentralizimit në vend, sigurimit të kompetencave të mjaftueshme të pushtetit lokal dhe ushtrimit të tyre në pajtim me Kushtetutën dhe legjislacionin e zbatueshëm. MAPL ndjek një politikë të afirmimit të të drejtave të komunave në rregullimin e çështjeve publike, krijimit të kapaciteteve të mjaftueshme të komunave për të ushtruar veprimtarinë e tyre në pajtim me parimin e ligjshmërisë, subsidiaritetit, transparencës, efikasitetit dhe efektivitetit dhe parimeve të tjera të qeverisjes së mirë si dhe Promovimin e të drejtave të njeriut.

**Raporti paraqet promovimin e të Drejtave të Njeriut në komuna gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2022.**

# 

**PARATHËNIE**

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna, në kuadër të Departamentit Ligjor dhe Monitorim të Komunave, edhe gjatë vitit 2022 është përkushtuar në zbatimin e prioriteteve të saja sipas Planit të Punës në funksion të mbështetjes dhe avancimit të vetëqeverisjes lokale, në veçanti Njësisë për të Drejtat e Njeriut në Komuna. Përveç ligjeve për qeverisje lokale në kuadër të MAPL-së, në vitin 2016 ka hyrë në fuqi Strategjia dhjetëvjeçare për Vetëqeverisje Lokale (2016 – 2026), e cila ofron një vizion të qartë për ecurinë e reformës dhe zhvillimit të pushtetit lokal.

Ky raport trajton disa nga të arriturat dhe sfidat kryesore të të drejtave të njeriut në komuna si: barazia gjinore, të drejtat e fëmijëve, dhuna në familje, të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, të drejtat e pakicave, parandalimi i trafikimit me njerëz, të drejtat gjuhësore, mbrojtja nga diskriminimi etj.

Të drejtat e njeriut e bëjnë politikën e detyrueshme, kjo vlen veçanërisht për shqetësimet e atyre që

janë grupe të margjinalizuara.

Prandaj, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional (PSO) të saj për vitin 2022, ka kryer një vlerësim sa i përket rolit dhe kapaciteteve të strukturave komunale të mandatuara për të punuar me grupe të margjinalizuara në komunë, të mbështetur nga DEMOS III.

Po ashtu një hap i rëndësishëm është bërë në komuna për mbrojtjen e fëmijës, me aprovimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) nr. 06/2022 për themelimin dhe funksionimin e ekipit për të drejtat e fëmijës, ku komunat janë të obliguara të themelojnë EDF.

**Shkurtesat**

|  |
| --- |
| LVL Ligji për Vetëqeverisje Lokale |
| MASHTI Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit |
| MFT Ministria e Financave dhe Transfere |
| MPB Ministria e Punëve të Brendshme |
| MAPL Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal |
| SVL Strategjia për Vetëqeverisje Lokale |
| DADNJK Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna |
| NJDNJK Njësia për të Drejtat e Njeriut në Komuna |
| ZQM Zyra për Qeverisje të Mirë |
| ZKM Zyra e Kryeministrit |
| ZKKK Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim |
| AK Autoriteti Kombëtar Kundër Trafikim me Njerëz |
| DEMOS Decentralizimi dhe mbështetja komunale |
| KE Komisioni Evropian |
| ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës |
| AE Agjenda Evropiane |
| EDF Ekipin për të Drejtat e Fëmijës |
|  |

**HYRJE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Raporti i të Drejtave të Njeriut për komunat paraqet për nëntë (9) fusha që ishin me rëndësi të lartë për periudhën raportuese ( Janar 2022 – dhjetor 2022), për të cilat këto fusha janë paraqitur përmes dy pyetësorëve.

Duke vepruar kështu, ne pyesim nga njëra anë, zhvillimet në këto fusha të vendosura përmes pyetësorit, nga ana tjetër vlerësojmë ato të rëndësishme politike, masat legjislative për të drejtat e njeriut, të arriturat, sfidat dhe formulimi i rekomandimeve. Raporti paraqet të dhëna nga ato komuna të cilat kanë raportuar.

Raporti bazohet në të dhënat gjithëpërfshirëse duke filluar nga promovimi i të drejtave të njeriut në komuna si e përgjithshme, barazia gjinore, parandalimi i dhunës në familje dhe dhunës së gruas, të drejtat e fëmijëve, Personat me Aftësi të Kufizuar, parandalimi i trafikimit me njerëz, mbrojtja nga diskriminimi, të drejtat e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, funksionimi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim, dhe të drejtat gjuhësore.

**TË DREJTAT E NJERIUT**

Të drejtat e njeriut mund të konceptohen si norma të përgjithshme morale, që burojnë nga natyra njerëzore dhe i adresohen marrëdhënieve shoqërore. Ato përgjithësisht mund të definohen si ato të drejta që janë të qenësishme për natyrën tonë dhe pa të cilat ne nuk mund të jetojmë si qenie njerëzore. Si të tilla, të drejtat e njeriut na mundësojnë të shfrytëzojmë dhe zhvillojmë inteligjencën tonë, shkathtësitë, talentin dhe vetëdijen dhe në këtë mënyrë të plotësojmë nevojat tona fizike dhe shpirtërore.



**Obligimet e komunave në raport me legjislacionin dhe dokumentet tjera në promovimin e të drejtave të njeriut**

Në kuadër obligimeve të komunave me aktivitetet në fushën e të drejtave të njeriut në komuna, prezantohet arritja e nivelit lokal përmes raportimit të komunave në realizmin e aktiviteteve në promovimin e të drejtave të njeriut.

Gjatë periudhës raportuese, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marr disa hapa konkret në fushën e të drejtave të njeriut, duke filluar me “Kalendari i aktiviteteve për vitin 2022” është miratuar si aneks dokument i Vendimit të Qeverisë   Nr. 08/46 të datës 30.11.2021 në të cilin nga të gjitha ministritë dhe komunat kërkohet për të zbatuar aktivitetet e planifikuara dhe të paraqitura në këtë dokument.

Po ashtu, bazuar në Vendimin e datës 23.02.2022 i nxjerrë nga ana e Kryeministrit, i cili bazohet  në Ligjit Nr.03/L-019 për Aftësim, Riaftësim dhe Punësim të Personave me Aftësi të Ku­fizuar, *NENI 12 pika 2. Çdo punëdhënës është i obliguar të punësoj një person me aftësi të kufizuara në çdo pesëdhjetë (50) punëtor,* obligon organet e administratës shtetërore që gjatë vitit 2022 të plotësojnë kuotën për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuar, konkretisht *Aktiviteti 3.1.perkatsisht pika: 3.1.1 Vendim i Kryeministrit i cili bazuar në ligjin për Aftësim, Riaftësim dhe Punësim të Personave me Aftësi të Kufizuar, obligon institucionet që gjatë vitit 2022* ***të plotësojnë kuotën për punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuar***. Po ashtu pika;   3.1.2. Institucionet më pas kanë për detyrë të identifikojnë numrin e Personave me Aftësi të Kufizuara të cilët janë të obliguar të punësojnë dhe duke bërë sistematizimin e vendeve të punës dhe ri-organizimin e brendshëm caktojnë pozitat për të cilat shpallin konkurset dhe më tutje duke respektuar procedurat e vlerësimit të punësojnë Persona me Aftësi të Kufizuara si dhe të  ndërmarrin veprime për të siguruar qasje në institucione për të punësuarit me aftësi të kufizuara, në pajtim me Ligjin.

Komunat vazhdojnë të marrin hapa pozitive në ngritjen e vetëdijesimit në parandalimin e trafikimit me njerëz në zbatimin e planit të punës së Strategjisë Kombëtare Kundër trafikim me Njerëz, në hapjen e fushatës vetëdijesuese një mujore.

Gjithashtu komunat vazhdimisht të jenë në promovimin dhe zbatimin e Strategjisë kundër dhunës në Familje dhe dhunës së gruas, në aktivitete dhe fushata në parandalimin e dhunës në Familje.

Gjatë vitit 2022 Qeveria e Republikës së Kosovës me vendimin 138/2020, ka themeluar **Ekipin ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian.** Ekipi ndërinstitucional është organizuar në pajtim me vendimin e datës 01.06.2022- me nr. 06/2022 për Themelimin e Ekipit ndërinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Republikën e Kosovës.

Gjatë vitit 2022 është aprovuar edhe Strategjia për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Republikën e Kosovës 2022-2026 dhe Plani i veprimit 2022-2024 që paraqet një vazhdimësi të politikave të Qeverisë së Republikës së Kosovës për ndërtimin e një shoqërie shumetnike dhe krijimin e një shteti të qytetarëve të barabartë, e cila do të garantojë të drejtat e secilit qytetar, lirinë qytetare dhe barazinë e të gjithë qytetarëve. Në bazë të Kornizës së BE-së për Integrimin e Romëve, janë definuar pesë fusha të veprimit të cilat adresohen në Strategji: arsimi, punësimi dhe mirëqenia sociale, shëndetësia, banimi dhe diskriminimi. Këto fusha paraqesin prioritetet me të cilat duhet të ballafaqohet zbatimi i Strategjisë, dhe ato që ndër veprojnë me njëra tjetrën. Për secilën nga pesë fushat e Strategjisë është definuar një objektiv strategjik. Secili objektiv strategjik është zbërthyer në objektiva specifike, ndërsa këto objektiva specifike më tutje në Planin e Veprimit janë zbërthyer në rezultate dhe në aktivitete.

MAPL gjatë kohës raportuese ka hartuar Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin dhe Kontrollin e Popullacionit të Qenve me dhe pa Pronar”, dhe Plani I Veprimit 2022- 2027, e cila është aprovuar nga Kryeministri i Republikës së Kosovës. Strategjia përcakton masa dhe veprime të menjëhershme që duhet të ndërmarrin komunat dhe institucionet relevante për një periudhë kohore afatgjate.

Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. 01/2022 për ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 03/2016 për Masat e Veçanta për Regjistrimin e Pronës së Paluajtshme të Përbashkët në emër të dy bashkëshortëve.

Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr, 06/2022 për Themelimin dhe Funksionimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijës, qëllimi i këtij udhëzimi administrativ është përcaktimi i rregullave të punës, procedurave, përbërjes dhe mënyrës së funksionimit të Ekipës për të Drejtat e Fëmijës në zbatimin e mandatit siç është përcaktuar në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës dhe obligon komunat për themelimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijës.

[Udhëzim Administrativ (mapl) nr. 01/2022 për përcaktimin e procedurave për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në komuna](javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$rAktet$ctl00$lblAn','')).

Gjithashtu, performanca e komunave në fushën e barazisë gjinore, Korniza e Indikatorëve për të Drejtat e Njeriut në kuadër të ZQM/ZKM, mekanizmave për mbrojtje nga diskriminimi etj.

Lansimi i Platformës kombëtare për mbrojtje nga diskriminimi për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Qëllimi i platformës është të kontribuojë në luftimin e diskriminimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian duke ofruar qasje më të lehtë për qytetarët për të raportuar rastet e diskriminimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, referimin e tyre në institucionet përkatëse dhe informimin për legjislacionin përkatës që garanton të drejtat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Platforma <http://raportodiskriminimin.org/> disponohet si aplikacion ueb dhe aplikacion celular (iOS dhe Android).

1. **FUNKSIONIMI I NJËSISË PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË KOMUNË**

Misioni i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) është avancimi i qeverisjes lokale në bashkëpunim me institucionet relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase dhe pa diskriminim në nivelin komunal. Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në MAPL, në vrazhdën e veprimeve të përbashkëta me organet komunale që ndërlidhen më avancimin e të drejtave të njeriut, nga viti 2007 ka themeluar Njësitë për të drejta të njeriut në komuna, e ku bazën fillimisht e kishin në udhëzimin administrativ të MAPL-së të vitit 2008 për themelimin e tyre[[1]](#footnote-1). Në anën tjetër, kompetencat dhe përshkrimi i detyrave të zyrtarëve për barazi gjinore në komuna po ashtu e kanë bazën në një tjetër udhëzim administrativ të vitit 2005 me të cilin janë përcaktuar kompetencat dhe përshkruar detyrat e zyrtarëve për barazi gjinore në komuna. Këto dy udhëzime administrative janë shfuqizuar në vitin 2015 përmes dy ligjeve që ishin në atë kohë pjesë e pakos ligjore për të drejtat e njeriut. Konkretisht, Ligji për barazi gjinore shfuqizoj udhëzimin administrativ mbi kompetencat dhe përshkrimin e detyrave të zyrtarëve për barazi gjinore në komuna, kurse Ligji për mbrojtje nga diskriminimi[[2]](#footnote-2) shfuqizoj udhëzimin administrativ për themelimin e njësive për të drejta të njeriut në komuna.

Rregullorja QRK –Nr. 03/2017 për Mekanizmat Institucional për Mbrojtje nga Diskriminimi në Qeveri dhe Komuna, tregon qëllimin për përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive, të njësive apo zyrtarëve përkatës për mbrojtje nga diskriminimi në ministri dhe komuna, si dhe mënyrës së koordinimit, raportimit dhe bashkëpunimit të tyre me Zyrën për Qeverisje të Mirë, si dhe me mekanizmat tjerë institucional për mbrojtje nga diskriminimi. Me nenin 11 janë detyrat dhe përgjegjësitë e njësisë përkatëse për Mbrojtje nga Diskriminimi në kuadër të MAPL-së, në monitorim të komunave dhe raportim në ZQM/ZKM. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet Udhëzimi Administrativ nr. 2011/04 për njësitë e të drejtave të njeriut.

Këto rregullime ligjore e kanë ndërlikuar organizimin dhe funksionimin e njësive për të drejta të njeriut në komuna për shkak se MAPL deri në këtë kohë ishte konsideruar institucioni përgjegjës dhe raportues mbi zbatimin e dy udhëzimeve administrative. Në njërën anë, Ligji për barazi gjinore[[3]](#footnote-3) definon që të gjitha komunat janë të obliguara të caktojnë zyrtarët/et përkatës për barazi gjinore me kapacitete profesionale, dhe përcakton Agjencinë për Barazi Gjinore (ABGJ) si institucionin përgjegjës për zbatimin e këtij ligji, me çka nënkuptohet se zyrtarët për barazi gjinore në komuna do të raportonin tash e tutje në ABGJ. Në anën tjetër, Ligji për mbrojtje nga diskriminimi[[4]](#footnote-4) përcakton komunat janë të obliguara të caktojnë njësinë apo zyrtarin përkatës për të koordinuar dhe raportuar zbatimin e këtij ligji, dhe përcakton Zyrën për Qeverisje të Mirë (ZQM) si institucion përgjegjës për zbatimin e këtij ligji, me çka nënkuptohet se zyrtarët për të drejta të njeriut në komuna do të raportonin tash e tutje në ZQM.

Megjithatë, kjo nuk ka ndërlikuar vetëm vijat e raportimit nga komunat në nivel qendror, mirëpo ka ndërlikuar edhe format e organizimit dhe mënyrën e funksionimit të këtyre strukturave në komuna. Bazuar në përgjigjet e pranuara përmes pyetësorëve nga njësitë/zyrtarët për drejta të njeriut nga 36 komuna, në 27 komuna funksionon si mekanizëm për drejtat e njeriut, ndërsa në 9 komuna: Pejë, Klinë, Graçanicë, Mitrovica e Veriut, Viti, Hani i Elezit, Novobërdë, Leposavic dhe Zveçan funksionojnë me nga një zyrtarë në promovimin e të drejtave të njeriut. Vlen të përmendet që numër i madh i zyrtarëve janë edhe në pozita tjera shtesë.

Sa i përket gjinisë së udhëheqësve të njësive për të drejta të njeriut apo barazi gjinore në 27 komunat, 21 prej tyre janë gra, kurse gjashtë (6) udhëheqës tjerë janë burra. Sa i përket 7 komunave tjera të cilat funksionojnë me nga një zyrtar, katër (4) janë gra dhe 2 janë burra. Komuna e Parteshit dhe Zubin Potokut, edhe pse kemi insistuar disa here që të na njoftojnë me të dhëna, ende na mungojnë të dhënat e kërkuara. Nëse e shikojmë në total si gjini në komuna 25 janë gra dhe 10 janë burra.

**Tabela 1:** Funksionimi i NJDNJ-ve

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Komuna** | **Struktura përgjegjëse për të drejta të njeriut/barazi gjinore** | **Numri i zyrtarëve** | **Titujt e vendeve të punës së zyrtarëve** |
|
| 1 | Pejë | / | 2 | Zyrtar për barazi gjinore  Zyrtar për mbrojtje nga diskriminimi |
| 2 | Deçan | / | 1 | Zyrtar për barazi gjinore |
| 3 | Dragash | Njësia për Drejtat e Njeriut dhe Zyra për komunitete dhe kthim | 4 | Zyrtarja për Barazi Gjinore ;  Zyrtari/ja për mbrojtje nga diskriminimi ;  Zyrtari për komunitetet dhe  Zyrtari për drejtat e fëmijëve |
| 4 | Lipjan | Njësia për të drejta të njeriut dhe barazi gjinore | 1 | Nëpunës për barazi gjinore dhe mundësi të barabarta |
| 5 | Fushë Kosovë | Njësia për të drejta të njeriut dhe barazi gjinore | 1 | Zyrtar për barazi gjinore |
| 6 | Prishtinë | Sektori për të drejta të njeriut dhe komunitete | 4 | 3 zyrtar për komunitete dhe koordinatori për të drejta të njeriut |
| 7 | Obiliq | Njësia kundër diskriminimit dhe barazi gjinore | 4 | Koordinatori, zyrtar për drejtat të njeriut, zyrtar për barazi gjinore, zyrtar për të drejta të komuniteteve |
| 8 | Vushtrri | Njësia për të drejtat e njeriut | 2 | 1 për te drejta te njeriut 1 për barazi gjinore |
| 9 | Podujevë | Njësia për të drejtat e njeriut | 4 | Koordinator për drejtat e njeriut  Zyrtar për barazi gjinore  Zyrtar për drejtat e fëmijës |
| 10 | Mitrovicë e Jugut | Njësia për të drejtat e njeriut | 4 | Koordinatori i njësisë për të drejta të njeriut  Zyrtar për komunitete  Zyrtar për komunitete  Zyrtar për barazi gjinore |
| 11 | Klinë | Zyra për barazi gjinore | 1 | zyrtar për barazi gjinore |
| 12 | Skenderaj | Njësia për të drejta të njeriut | 2 | 1 zyrtar për të drejta të njeriut dhe 1 për barazi gjinore |
| 13 | Istog | Sektori për të drejtat e njeriut dhe komunitete | 2 | 1 për barazi gjinore dhe 1 mbrojtje të fëmijëve |
| 14 | Gjakovë | Njësia për të drejta të njeriut | 4 | 1 koordinator për të drejta të njeriut, 1 zyrtar për të drejta të komuniteteve, 1 për drejta të fëmijëve |
| 15 | Prizren | Njësia për të drejta të njeriut | 1 | Koordinatore për të drejta të njeriut |
| 16 | Mamushë | Njësia për të drejta të njeriut | 1 | Zyrtar për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore |
| 17 | Suharekë | Njësia kundër diskriminimit | 1 | Kundër diskriminimit |
| 18 | Rahovec | Njësia për të drejta të njeriut | 2 | 1 për të drejta të fëmijëve dhe 1 për barazi gjinore |
| 19 | Shtime | Njësia kundër diskriminimit dhe barazi gjinore | 3 | Zyrtar kundër diskriminimit dhe barazi gjinore, zyrtar për të drejta të fëmijëve dhe zyrtar për komunitete |
| 20 | Ferizaj | Njësia për të drejta të njeriut | 1 | Zyrtar për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore |
| 21 | Shtërpcë | Njësia për drejtat e njeriut | 2 | Zyrtar për Barazi Gjinore  Zyrtar për Drejtat e Njeriut |
| 22 | Gjilan | Njësia për të drejta të njeriut | 4 | Koordinator për të drejta të njeriut,  Zyrtar për të drejta të fëmijëve  Zyrtar për barazi gjinore dhe Zyrtar për mbrojtje nga diskriminimi |
| 23 | Kamenicë | Njësia për të drejta të njeriut | 3 | Zyrtar për barazi gjinore, Zyrtar për kthim dhe riatdhesim  Zyrtar për të drejta të fëmijëve (njëkohësisht koordinatorë e njësisë përkatëse) |
| 24 | Novobërdë | / | 1 | Zyrtar për barazi gjinore |
| 25 | Graçanicë | / | 1 | Zyrtar për barazi gjinore |
| 26 | Kllokot | Zyra për drejtat e njeriut  Zyra për barazi gjinore | 2 | Koordinator për drejtat e njeriut  Zyrtar për barazi gjinore |
| 27 | Gllogoc | Njësia për drejtat e njeriut, barazi gjinore | 1 | Koordinatore për drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe mundësi të barabarta |
| 28 | Malishevë | Njësia për drejtat e njeriut | 3 | Koordinatore për drejtat e njeriut dhe barazi gjinore  Zyrtar për komunitete  Zyrtar për drejtat e fëmijëve |
| 29 | Ranillug | Njësi për drejtat e njeriut  Zyrë për barazi gjinore | 3 | Zyrtar për të drejtat e njeriut  Zyrtar për të drejtat e fëmijëve  Zyrtar për komunitete |
| 30 | Kacanik | Zyra për Barazi Gjinore | 3 | Koordinator për të drejtat e njeriut  Zyrtar për barazi gjinore  Zyrtar për drejtat e fëmijëve |
| 31 | Viti | / | 1 | Zyrtare për Barazi Gjinore dhe Mbrojtje nga Diskriminimi |
| 32 | Mitrovica e Veriut | / | 1 | Zyrtare kundër diskriminim |
| 33 | Junik | Zyra për Barazi Gjinore | 1 | Zyrtare për barazi gjinore |
| 34 | Hani i Elezit | / | 1 | Zyrtar për të drejtat e njeriut, për barazi gjinore |
| 35 | Leposavic | / | 1 | Zyrtar kundër diskriminim |
| 36 | Partesh | / | / | / |
| 37 | Zubin Potok | / | / |  |
| 38 | Zvecan | / | 1 | Zyrtar kundër diskriminim |

## **1.1 Buxheti I NDNJK-ve 2022[[5]](#footnote-5)**

Buxheti i Njësive për të drejta të njeriut/barazi gjinore është analizuar për një vit sipas periudhës 2022[[6]](#footnote-6), si dhe pyetësorët e komunave. Buxheti për këtë njësi figuron në ligje të buxhetit si nën-program “çështjet gjinore” ku klasifikohen kategoritë ekonomike duke përfshirë edhe stafin në këto njësi. Në bazë të përgjigjeve nga njësitë për të drejtat e njeriut nga komunat për buxhetin që kanë ato, është vërtetuar se buxheti i deklaruar përmes pyetësorëve është buxheti i ndarë në nën-programin “çështjet gjinore” përmes ligjit të buxhetit.

Në vitin 2022, numri i njëjtë dhe komunat e njëjta të përfshira në këtë raport kanë të ndarë buxhet në nën-programin “çështjet gjinore”. Në vitin 2022 nuk është vërejtur ndonjë rritje e buxhetit të ndarë për subvencione dhe transfere krahasuar me vitin 2021 sepse buxheti i njëjtë (25,500 euro) është i ndarë në këtë kategori, asnjë shumë nuk është ndarë për shpenzime kapitale. Sa i përket buxhetit total për këto njësi në 11 komuna, vërehet një rënie e lehtë e totalit krahasuar me 2021 për 3.5%. Megjithatë, nga buxheti total, 85.% e tij është ndarë për paga dhe shtesa dhe mallra e shërbime. Tabela në vazhdim paraqet vetëm kategoritë e subvencioneve/transfereve dhe shpenzime kapitale duke përfshirë edhe buxhetin total. Dallimi në mes të buxhetit total për komunë dhe buxhetit për subvencione/transfere përbën buxhetin për paga dhe shtesa dhe për mallra e shërbime.

**Tabela 2**: buxheti për subvencione/transfere dhe shpenzime kapitale në njësitë për të drejta të njeriut/barazi gjinore në vitin 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Komuna** | **Subvencione/transfere** | **Shpenzime kapitale** | **Total** |
| 1 | Pejë | 10,000 | n/a | 20,800 |
| 2 | Fushë Kosovë | n/a | n/a | 22,050 |
| 3 | Vushtrri | n/a | n/a | 16,491 |
| 4 | Mitrovicë | 3,500 | n/a | 21,200 |
| 5 | Klinë | n/a | n/a | 10,727 |
| 6 | Skenderaj | n/a | n/a | 29,500 |
| 7 | Istog | 2,000 | n/a | 10,000 |
| 8 | Rahovec | n/a | n/a | 7,281 |
| 9 | Kamenica | 5,000 | n/a | 12,200 |
| 10 | Novobërdë | n/a | n/a | 9,100 |
| 11 | Graçanica | 5,000 | n/a | 10,897 |
|  | **Total** | **25,500** | n/a | **170,246** |

## **BARAZIA GJINORE**

Republika e Kosovës ka bërë përparim të dukshëm në krijimin e një kuadri ligjor, institucional dhe të politikave për të garantuar dhe nxitur barazinë gjinore. Megjithatë, si në shumë vende të tjera, kërkohet të ndërmerren më shumë përpjekje për t’i zbatuar këto ligje dhe politika në të gjitha nivelet.

Përfaqësimi i barabartë gjinor në vendimmarrjen politike e legjislative të vendit është reflektim dhe zbatim i drejtpërdrejtë, si dhe jetëson Kushtetutën e Kosovës sipas së cilës, “Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje të grave dhe burrave në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore”.

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën, i cili paraqet si sfidë përfaqësimin e grave në politik. Partitë politike duhet të trajtojnë seriozisht çështjen e pabarazive gjinore në programet dhe statutet e tyre dhe të ndërmarrin veprime afirmative për të tejkaluar pengesat që kufizojnë pjesëmarrjen e grave në jetën politike.

Sa i përket pozitave të larta të shërbimit civil, përfundimisht ka ende shumë nevojë të rritet vetëdija e përgjithshme institucionale dhe shoqërore, që të adresohet edhe një nga rekomandimet kryesore të BE-së, për përfshirje të grave në pozita vendimmarrëse. Rekomandim të cilin MAPL si pjesë e një dikasteri të Qeverisë po mundohet ta përmbushë në përpikëri dhe të promovojë barazinë gjinore si një shembull i mirë.

Në këtë drejtim komunat kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të përkrahur zbatimin e politikave gjinore, sipas të dhënave në 38 komuna, nga 399 drejtori komunale të funksionalizuara, prej tyre janë 107 drejtori komunale që udhëhiqen nga gratë dhe 292 drejtori komunale që udhëhiqen nga burrat. Komuna: Ranillug, Partesh dhe Novobërdë janë me shifrën zero (0) në pozita udhëheqëse nga gratë në ekzekutiv për periudhën raportuese.

Në 38 komuna të Republikës së Kosovës, 36 komuna udhëhiqet nga burrat ( kryetarë) dhe në dy komuna udhëhiqen nga gratë: Gracanicë dhe Ranillug ( kryetare).

Sa i përket [kuvendeve komunale](https://www.evropaelire.org/a/ldk-prin-ne-zgjedhet-per-kuvendet-komunale/31543188.html) nga 38 komuna, në 8 komuna udhëhiqen nga gjinia femërore (kryesuese): Mitrovicë e Jugut, Prizren, Obiliq, Vushtrri, Leposaviq, Novobërdë, Skenderaj, Gjakovë.

Zëvendës Kryesues nga radhët e minoriteteve janë emëruar në (11 ) komuna: Dragash, Fushë Kosovë, Istog, Mamushë, Novoberdë, Prizren, Shterpcë, Gracanicë, Kllokot, Mitrovicë e Veriut dhe Zubin Potok.

Sa i përket pozitës së Nënkryetarit të Komunës nga 38 komuna sa janë të emëruar gjithsejtë shtatë (7) janë gra, në komunat: Prishtinë, Gjilan, Suharekë, Klinë, Podujevë, Mitrovica e Veriut, dhe Gracanicë.

Kurse, nënkryetarë të komunave nga radhët e komuniteteve janë emëruar në 15 komuna deri më tani, 9 meshkuj dhe një femër: Dragash, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjilan, Istog, Kamenicë, Lipjan, Mamushë, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Shtërpcë, Zveqan, Gracanicë, Kllokot, Ranillugë, të gjithë të emëruarit janë burra.

Gjithashtu nga raportimet shohim numrin e shërbyesve civil të ndarë në gjini nga 38 komuna në këtë pikë kanë raportuar 32 komuna: 9157 shërbyes civil, nga ta femra janë 4026 dhe meshkuj 5131, me përqindje gra janë 43,96%, burra janë 56.03%. Ndërsa pozita vendimmarrëse në institucione tjera komunale në 32 komuna janë si në shkolla, QKMF, Kopshte etj: 302 femra ( mungojnë të dhënat e 6 komunave: Mitrovica e veriut, Leposavic, Partesh, Zubin Potok dhe Zvecan).

Numri i grave asamblistë/e në komunë me etni është: 418 gra shqiptare, 54 gra serbe, 2 turke, 2 gorane, 1 rome dhe një 1 grua nga komuniteti ashkali.

Tabela e përgjithshme për barazi gjinore në 38 komuna: si dhe

**Tabela 3:** Përfaqësimi i barazisë gjinore në komuna (Numri i përgjithshëm i drejtorive, Numri i pozitave vendimmarrëse –drejtore, numri i kryetareve dhe nënkryetarëve, shërbyes civil gra dhe burra, numri i pozitave vendimmarrëse në institucione tjera komunale.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Nr i përgjithshëm i drejtorive | Nr. I grave në drejtori | Kabineti I Kryetarit/es | Kryetare dhe Nënkryetar/e | Kryesues/e | Shërbyes Civil | Nr. i grave në pozita vendimmarrëse – ne institucione tjera komunale | Nr. i Grave Asamblistë -F | Etnia-në asamble komunale |
| 1 | Deçan | 11 | 3 | F | M | M | 30 F - 106M | 4 F | 8 | Shq. |
| 2 | Dragash | 8 | 1 | M | M | M | 16 F - 78 M | 2 F | 10 | 2 g-b |
| 3 | Gllogoc | 12 | 6 | M | M | M | 70 F - 114M | 20 F | 12 | Shq. |
| 4 | Ferizaj | 10 | 2 | M | M | M | 97 F - 191M | 19 | 16 | 1-rom |
| 5 | F. Kosovë | 13 | 1 | M | M | M | 52 F - 70 M | 6 | 9 | 1.ash |
| 6 | Graçanicë | 11 | 3 | M | F 2 | M | 32 F - 40 M | / | 6 | Ser. |
| 7 | Gjakovë | 12 | 3 | F | M | F | 1375 F - 931 F | 40 | 13 | Shq. |
| 8 | Gjilan | 12 | 4 | F | F | M | 105F - 203 M | 12 | 12 | Shq. |
| 9 | H.i Elezit | 8 | 4 | F | M | M | 4 F - 52 M | 3 | 7 | Shq. |
| 10 | Junik | 7 | 3 | M | M | M | 94 F - 73 M | 5 | 6 | Shq |
| 11 | Istog | 13 | 2 | M | M | M | 43 F - 80 M | 8 | 10 | Shq. |
| 12 | Kaçanik | 9 | 3 | M | M | M | 24 F - 70 M | 8 | 10 | Shq. |
| 13 | Kamenicë | 11 | 6 | F | F K | M | 63 F - 156 M | 11 | 12 | 1-Ser. |
| 14 | Klinë | 10 | 1 | M | F | M | 35 F - 79 M | 4 | 11 | Shq.. |
| 15 | Kllokot | 5 | 0 | M | M | M | 14 F - 30 M | 2 | 6 | 2 Shq. |
| 16 | Leposavic | 12 | 3 | / | M | F | / | / | 8 | Ser. |
| 17 | Lipjan | 13 | 3 | M | M | M | 742 F - 783 M | 9 | 11 | Shq. |
| 18 | Malishevë | 11 | 1 | F | M | M | 22 F - 140 M | 10 | 11 | Shq. |
| 19 | Mamushë | 8 | 3 | / | M | M | 11 F dhe 29 M |  | 5 | Tr. |
| 20 | M.Jugore | 14 | 4 | M | M | F | 98 F - 115 B | 9 | 14 | Shq. |
| 21 | M. Veriore | 7 | 3 | F | F | M | / | / | 7 | 1 Shq. |
| 22 | Obiliq | 11 | 5 | M | M | F | 63 F - 53 M | 10 | 9 | 1 Ser. |
| 23 | Partesh | 6 | 0 | M | M | M | / |  | 5 | Ser. |
| 24 | Novobërdë | 9 | 0 | F | M | F | 142 F - 215 M | 3 | 6 | 2 Shq. |
| 25 | Pejë | 14 | 5 | F | M | M | 108 F – 143 M |  | 13 | Shq |
| 26 | Podujevë | 11 | 4 | F | F | M | 98 F - 172 M | 14 | 12 | Shq. |
| 27 | Prishtinë | 16 | 6 | M | F | M | 257 F - 295 M | 26 | 17 | Shq. |
| 28 | Prizren | 13 | 4 | M | M | F | 103 F - 250 M | 43 | 13 | 1 Tr. |
| 29 | Rahovec | 12 | 3 | M | M | M | 33 F - 115 M | 5 | 11 | Shq. |
| 30 | Ranillug | 6 | 0 | M | F | M | 18 F – 32 M | 1 | 8 | Ser. |
| 31 | Shtërpce | 9 | 1 | M | M | M | 29 F - 51 M | 3 | 6 | 2 Shq. |
| 32 | Skenderaj | 10 | 3 | M | M | F | 70 F - 157 M | 5 | 10 | Shq. |
| 33 | Suharekë | 10 | 4 | M | F | M | 56 F - 128 M | 14 | 13 | Shq. |
| 34 | Shtime | 9 | 2 | F | M | M | 29 F – 69 M | 7 | 7 | Shq |
| 35 | Vushtrri | 12 | 3 | M | M | F | 64 F - 120 M | 10 | 10 | Shq |
| 36 | Viti | 10 | 3 | M | M | M | 40 F -123 M | 8 | 9 | Shq. |
| 37 | Zubin Potok | 11 | 2 | F | F | M | / | / | 5 | Shq. |
| 38 | Zveçan | 12 | 2 | M | M | M | / | / | 7 | 1 Shq. |
|  | Totali | 399 | 107 | 7 F | 8 +2 |  | 4026 F- 5131 M | 302 femra | 358 |  |

Pasqyra e rritjes së përqindjes në periudhën 2017-2022:

* 18.38 % (2017)
* 22.16 % (2018)
* 24.86 % (2019)
* 25.02 % (2020)
* 26.42 % (2021)
* 27.28 % (2022)

Gjithashtu kujdes i veçantë i është dhënë edhe buxheti mit të përgjegjshëm gjinor në komuna. MAPL vite më parë si koncept ka prezantuar në komuna të Republikës së Kosovës mbi zbatimin e integrimit gjinorë në procesin buxhetor, që do të thotë vlerësimi i buxheteve nga pikëpamja e gjinisë, në rastin kur çështja gjinore është marrë parasysh në proceset buxhetore në shumicën e komunave. Kjo tregon një arritje të komunave në Buxhet im të Përgjegjshëm Gjinor e cila nuk kërkon domosdoshmërish të një linjë specifike buxhetore apo fonde shtesë, por vetëm planifikim dhe shpenzim më të mirë të fondeve ekzistuese në mënyrë që t’iu përgjigjen nevojave të të gjithëve.

Njësisë për të Drejtat e Njeriut (NDJNJK) në 33 komunat kanë raportuar planifikimin e buxheti mit gjinorë: Dragash, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Gllogoc, Lipjan, Istog, Kamenicë, Mitrovicë e Jugut, Mitrovicë e Veriut, Malishevë, Obiliq, Podujevë, Prishtinë, Pejë, Shtime, Prizren, Rahovec, Ferizaj, Skenderaj, Suharekë, Vushtrri, Viti, Ranillug, Novobërdë, Mamushë, Gracanicë, Decan, Kaçanik, Hani i ELezit, Klinë, Junik. dhe Kllokot ndërsa në 5 komuna: Shtërpce, Zveçan, Partesh, Zubin Potok, dhe Leposaviq, nuk ka informacione.

Lidhur me zbatimin e të drejtave pronësore të grave komunat kanë ndërmarr veprime me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe përmirësimit për të drejtat pronësore të grave, ku kanë zhvilluar aktivitete, fushata ndërgjegjësuese lidhur me Udhëzimin Administrativ (QRK) Nr. 02/2020 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve etj. Në emër të dy bashkëshortëve për vitin 2021, ishin 19 komuna të cilat kanë raportuar për regjistruar 3217 prona: Deçan, Drenas, Hani i Elezit, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mamushë, Mitrovicë e Jugut, Novobërdë, Podujevë, Prizren, Rahovec, Ranillug, Skenderaj, Suharekë dhe Vushtrri.

Ndërsa për vitin 2022 në 30 komuna janë të regjistruar 7, 519 prona: Deçan, Dragash, Gllogoc, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Gracanicë, Hani i Elezit, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mamushë, Mitrovicë e Jugut, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Rahovec, Ranillug, Shtërpce, Shtime, Skenderaj, Suharekë, Junik dhe Vushtrri. Ndërsa komuna e Gracanicës ka raportuar si përqindje 10%, si dhe komuna e Shtërpcës nuk është përgjigjur në këtë pyetje.

**Tabela 4:** Numri i përgjithshëm i pronave në emër të dy bashkëshortëve nga viti 2016 deri në nëntor të vitit 2020, sipas të dhënave nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, ndërsa 2021-2022 sipas komunave të cilat kanë raportuar në këtë fushë.

|  |  |
| --- | --- |
| Vitet | Numri Pronave në emër të dy bashkëshortëve (E drejta Pronësi Posedim i Përbashkët) |
| 2016 | 694 |
| 2017 | 1,065 |
| 2018 | 1,523 |
| 2019 | 2,110 |
| Deri me 26.11.2020 | 2,025 |
| 2021 | 3,217 |
| 2022 | 7,519 |
| TOTALI | **18,207** |

**Tabela.1.0. Numri i Pronave në emër të dy bashkëshortëve**

Të dhënat sipas tabelës na tregojnë se ka një rritje nga viti në vit, viti 2016 janë 694 raste në nivel të Kosovës, ndërsa në vitin 2020 ( deri më 26.11.2020), janë 2025 raste, që do të thotë se për pesë (5) vite, numri është rritur për 1331 raste më shumë. Ndërsa në vitin 2021 numri i të regjistruarve është 3217 dhe 2022 numri I të regjistruarve në emër të dy bashkëshortëve është 7519 që tregojnë një rritje në numër dhe rritje të raportimeve nga komuna.

## 

## 2.1 Mekanizmat lokal për mbrojtjen nga dhuna në familje

Në vitin 2013 u miratuan PSV-të për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje me qëllim të “krijimit të një sistemi të koordinuar në të gjitha institucionet e Kosovës, me qëllim të reagimit të menjëhershëm dhe të vazhdueshëm në rastet e dhunës në familje për ofrimin e asistencës dhe mbështetjes cilësore për viktimat e dhunës në familje”.

Komunat kanë përgjegjësinë specifike për të krijuar partneritete rajonale, ndër-komunale për identifikimin, referimin, strehimin, rehabilitimin dhe fuqizimin e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT). Për këtë qëllim, në nivel komunal ngrihen mekanizmat koordinues të cilët duhet të bashkëpunojnë për të adresuar dhunën në familje si dhe dhunën ndaj grave, dhe për të menaxhuar raste sipas kornizës ligjore. Mekanizmat koordinues janë: Zyrtarë për Barazi Gjinore në komuna, Policia e Kosovës, Gjyqtarë, Drejtoritë Komunale të Arsimit, Zyrat e Punësimit, Qendrat për Punë Sociale, Mbrojtësit e Viktimave dhe Organizata të Shoqërisë Civile duke përfshirë strehimoret etj.

Dhuna në familje në Republikën e Kosovës mbetet një ndër problemet më serioze me të cilat përballet shoqëria. Raporte të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare konstatojnë praninë e dhunës në familje brenda marrëdhënieve familjare, si dhe pranueshmërinë e përdorimit të dhunës si mjet disiplinimi e edukimi, duke e pranuar nënshtrimin te “autoriteti”. Anketa e botuar në vitin 2019 nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) me të dhëna të mbledhura gjatë vitit 2018, zbuloi se 57% e grave të anketuara në Republikën e Kosovës kishin pësuar dhunë psikologjike, fizike ose seksuale që nga mosha 15 vjeç (më specifikisht, 53% e grave kishin pësuar dhunë psikologjike, 9% dhunë fizike dhe 4% dhunë seksuale nga partneri intim). Shumë gra në Kosovë (48%) ende e konsiderojnë një dhunë të tillë, veçanërisht dhunën në familje, një çështje private, pra dhuna me bazë gjinore shpesh vazhdon të fshihet, pa u raportuar kurrë[[7]](#footnote-7).

Në vitin 2022 Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi Strategji Kombëtare të Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në familje dhe Dhuna ndaj Grave 2022 – 2026, si dhe plani i saj i veprimit, u përgatitën në mbështetje të nenit 10, paragrafi 1 dhe 2 dhe nenit 11 të Ligjit nr. 06/L113 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura (GZ nr.7 / 01 mars 2019); nenit 8, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 të rregullores (QRK)- NR 02/2021 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive (30.03.2021), nenit 11 dhe 13 të Udhëzimit Administrativ Nr. 7/2018 për planifikimin dhe hartimin e dokumenteve strategjike dhe planeve të veprimit, si dhe Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 4/83 datë 11.07.2012. Grupi Punues i mbledhur në bazë të Vendimit nr. 99, datë 11.06.2021 të Ministres së Drejtësisë për këtë qëllim, drejtohej nga Koordinatorja Nacionale kundër dhunës në familje dhe përbëhej nga 19 anëtarë, përfaqësues të institucioneve përgjegjëse.

Në këtë drejtim komunat sa i përket rritjes së vetëdijesimit të publikut për dhunën në familje dhe dhunën ndaj grave janë 31 komuna të cilat kanë mbajtur aktivitete të ndryshme për parandalimin e dhunës komform ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje si: fushata vetëdijesuese, sesione, takime, intervista, punëtori, paraqitje televizive etj. janë gjithsej 399 aktivitete, kurse në 7 komuna: Mitrovica e Veriut, Partesh, Shtërpcë, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Ranillug, nuk ka informacione.

Sipas raportimit në 30 komuna janë paraqitur 2004 raste të dhunës. Komunat kanë raportuar që ndaj rasteve të paraqitura kanë ndërmarr veprime dhe kanë ofruar mbështetje, ndërsa në komunën e Hanit të Elezit nuk ka pas asnjë rast. Nga 7 komuna nuk kanë ofruar informacione: Ferizaj, Mitrovica e veriut, Ranillug, Partesh, Shtërpcë, Leposaviq dhe Zubin Potok, nuk kanë ofruar informacione.

Një tjetër e gjetur nga raporti i KE-së për Kosovën ka qenë edhe hartimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit kundër dhunës në familje, e cila strategji është hartuar vetëm në 3 komuna: Dragashi, Vitia dhe Mitrovica e Jugut.

Sa i përket themelimit të këshillit komunal për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje në baza gjinore, në 27 komuna është themeluar ky këshill, ndërsa komuna e Kllokotit është në proces të themelimit të mekanizimit në fjalë. Ndërsa 10 komuna ende nuk është themeluar mekanizmi në fjalë: Hani i Elezit, Istog, Partesh, Ranillug, Shtërpce, Shtime, Mitrovicë e Veriut, Z veçan, Leposaviq dhe Zubin Potok.

**Tabela 5**: Funksionimi i mekanizimit kundër dhunës në familje dhe dhunës së gruas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parandalimi I dhunës në familje dhe dhunës së gruas | | | | | |
| Nr. | Komuna | Fushata vetëdijesuese/sesione informuese/aktivitetet tjera | Këshilli Komunal për MVDHF | Rastet e dhunës në familje | OJQ |
| 1 | Deçan | Vetëm nga niveli qendror | PO | 18 | PO |
| 2 | Dragash | 18 | PO | 15 | asnjë |
| 3 | Gllogoc | 15 | PO | 54 | 1 |
| 4 | Lipjan | 14 | PO | 75 | PO |
| 5 | Ferizaj | 3 | PO | / | PO |
| 6 | Fushë Kosovë | 13 | PO | 132 | PO |
| 7 | Gjakovë | 60 | PO | 166 | PO |
| 8 | Gjilan | 12 | PO | 136 | 2 |
| 9 | Graçanicë | 7 | PO | 40 | 3 |
| 10 | Hani i Elezit | 3 | JO | / | asnjë |
| 11 | Istog | 10 | JO | 47 | asnjë |
| 12 | Kaçanik | 9 | PO | 24 | asnjë |
| 13 | Kamenicë | 25 | PO | 30 | 5 |
| 14 | Klinë | 21 | PO | 1 | 1 |
| 15 | Kllokot | 3 | PO | 3 | 1 |
| 16 | Partesh | / | / | / | / |
| 17 | Mamushë | 7 | PO | 2 | asnjë |
| 18 | Malishevë | 5 | PO | 67 | PO |
| 19 | Mitrovicë e Jugut | 19 | PO | 109 | PO |
| 20 | Novobërdë | 4 | PO | 12 | 2 |
| 21 | Obiliq | 16 | PO | 35 | asnjë |
| 22 | Pejë | 5 | PO | 66 | PO |
| 23 | Podujevë | 19 | PO | 80 | asnjë |
| 24 | Prishtinë | 20 | PO | 452 | PO |
| 25 | Prizren | 18 | PO | 113 | PO |
| 26 | Junik | 10 | PO | 1 | PO |
| 27 | Rahovec | 9 | PO | 52 dhe një vrasje | PO |
| 28 | Ranillug | / | Në proces | / | asnjë |
| 29 | Shtërpce | / | / | / | / |
| 30 | Shtime | 3 | / | 26 | PO |
| 31 | Skenderaj | 13 | PO | 51 | asnjë |
| 32 | Suharekë | 8 | PO | 60 | asnjë |
| 33 | Viti | 14 | PO | 42 | asnjë |
| 34 | Vushtrri | 16 | PO | 95 | asnjë |
| 35 | Mitrovicë e Veriut | / | / | / | / |
| 36 | Z veçan | / | / | / | / |
| 37 | Leposavic | / | / | / | / |
| 38 | Zubin Potok | / | / | / | / |
| totali |  | 399 aktivitete | 28 komuna | 2004 raste | 20 komuna |

Komunat kanë raportuar edhe për miratim të Planit tre-vjeçar për strehim social, i cili është hartuar në 15 komuna: Deçan, Gllogoc, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gracanicë, Istog, Kaçanik, Klinë, Malishevë, Novobërdë, Obiliq, Podujevë, Rahovec, Skenderaj dhe Suharekë, derisa 6 komuna janë në proces: Ferizaj, Gjilan, Kamenicë, Prizren, Junik, dhe Viti.

Në pyetjen e parashtruar lidhur me Profilizim të profesionisteve/ profesionistëve që ofrojnë shërbime ri integruese për fuqizim të qëndrueshëm të viktimave, janë 33 komunat me 67 zyrtarë të profilizuar: Deçan, Dragash, Gllogoc, Lipjan, Fushë Kosovë, Prishtinë, Obiliq, Podujevë, Mitrovicë e Jugut, Mitrovica e veriut, Klinë, Skenderaj, Istog, Gjakovë, Prizren, Pejë, Mamushë, Suharekë, Rahovec, Shtime, Ferizaj, Shtërpce, Gjilan, Kamenicë, Hani I Elezit, Novobërdë, Gracanicë, Kllokot, Malishevë, Ranillug, Kaçanik, Viti dhe Vushtrri.

Sa i përket subvencionimin e pagesave për kopshte të fëmijëve të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave në komuna, në këtë pikë komunat të cilat veç kanë filluar të zbatojnë janë 11: Deçan, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Istog, Lipjan, Malishevë, Prishtinë, Junik, Suharekë, dhe Vushtrri. Në ketë drejtim komuna e Fushës Kosovës, dhe Malishevës kanë raportuar me shifra, 11 fëmijë në Fushë Kosovë dhe 8 fëmijë në komunën e Malishevës. Sa i përket komunës së Gjilanit gjatë vitit 2022 ka subvencionuar fëmijët e nënave vetushqyese dhe është në proces për subvencionimin e pagesave të kopshteve për fëmijët e viktimave të dhunës në familje. Ndërsa komuna e Lipjanit subvencionimin e pagesave të kopshteve për fëmijët e dhunës në familje e zbaton nga viti 2016-2017.

**Në komuna ekzistojnë nëntë (9) strehimore funksionale për viktimat e dhunës në familje, në: Gjakovë, Ferizaj, Prishtinë, Pejë, Gjilan, Prizren, Mitrovicë të Jugut, Novobërdë dhe Zubin Potok.**

Mekanizmat mbështesin strehimoret për të trajtuar më mirë rastet e dhunës në familje dhe dhunën ndaj grave, duke siguruar qasje të shpejtë në shërbimet e disponueshme për viktimat, shërbejnë si platformë për avokim në mënyrë që të marrin mjete financiare nga komunat përkatëse dhe mbështesin përfshirjen e të mbijetuarve të dhunës në baza gjinore në programet e banimit social.

**Tabela 6:** Pasqyra e strehimoreve në Kosovë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasqyrë e strehimoreve për viktimat e dhunës në familje në Kosovë | | | | | | | | |  | |
| Komuna | Prishtinë | Gjakovë | Ferizaj | Pejë | Gjilan | Prizren | Mitrovicë J. | Novobërdë | | Zubin Potok | |
| Data e themelimit | 2000 | 2000 | 2014 | 2001 | 1999 | 2002 | 2007 | 2018 | |  | |
| Tipi | E mbyllur | Gjysmë e hapur | E mbyllur | Gjysmë e hapur | Gjysmë e hapur | Gjysmë e hapur | Gjysmë e hapur | Gjysmë e hapur | |  | |

Në komunat: Novobërdë, Prishtinë, Gjilan, Gjakovë, Prizren dhe Pejë, objektet ku janë vendosur strehimoret janë dhuruar nga komunat përkatëse, derisa strehimoret tjera në Ferizaj dhe Mitrovica e Jugut paguajnë qira mujore. Ndërsa në Zubin Potok ekziston Strehimorja e quajtur "Shtëpia Regjionale e Sigurt", dhe operon në 4 komuna në veriun e Republikës së Kosovës, si dhe në 6 komuna kanë siguruar objektin: Gjakovë, Gjilan, Prishtinë, Prizren, Ranillug dhe Pejë.

Bashkëpunimi ndër komunal në këtë fushë, janë 28 komuna të cilat ofrojnë mbështetje financiare për strehimoret: Deçan, Dragash, Gllogoc, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Graçanicë, Hani i Elezit, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mamushë, Mitrovica e Jugut, Obiliq, Pejë, Podujevë, Prizren, Junik, Rahovec, Ranillug, Shtime, Skenderaj, Suharekë dhe Viti. Sipas përmbledhjes së komunave për mbështetja financiare është me shumë prej 94,382.6 €. Ndërsa komuna e Vushtrrisë ka raportuar se nuk kanë ofruar gatishmëri për marrëveshja të bashkëpunimit nga ana e Strehimores.

**Tabela 7:** Bashkëpunimi ndër -komunal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbështetja financiare e komunave për strehimoret për viktimat e dhunës në familje | | | | | |
| Nr. | Komuna | Shuma/€ | Sigurimi i ndërtesës | Tjetër | Asgjë |
| 1 | Deçan | 2000 |  |  |  |
| 2 | Dragash | 750 |  |  |  |
| 3 | Gllogoc | 1000 |  | 1500 -OJQ |  |
| 4 | Lipjan | 2832 |  |  |  |
| 5 | Ferizaj |  | / | / |  |
| 6 | Fushë Kosovë | 3400 |  |  |  |
| 7 | Gjakovë | 6000 | / |  |  |
| 8 | Gjilan | 6666 | / |  |  |
| 9 | Graçanicë | / |  | / |  |
| 10 | Hani i Elezit | / |  |  | / |
| 11 | Istog | 3000 |  |  |  |
| 12 | Kaçanik | 3000 |  |  |  |
| 13 | Kamenicë | 4000 |  |  |  |
| 14 | Klinë | 2000 |  |  |  |
| 15 | Kllokot |  |  |  | / |
| 16 | Partesh |  |  |  |  |
| 17 | Mamushë | 3000 |  |  |  |
| 18 | Malishevë | 1500 |  |  |  |
| 19 | Mitrovicë e Jugut | 2000 |  | / |  |
| 20 | Novobërdë | / | / |  |  |
| 21 | Obiliq | 2500 |  |  |  |
| 22 | Pejë | 13,000 | / | / |  |
| 23 | Podujevë | 3500 |  |  |  |
| 24 | Prishtinë | 11,500 | / |  |  |
| 25 | Prizren | 8,000 | / |  |  |
| 26 | Junik | 500 |  |  |  |
| 27 | Rahovec | 10,000 |  | ‘Hareja’ |  |
| 28 | Ranillug |  | / | / |  |
| 29 | Shtërpce |  |  |  | / |
| 30 | Shtime | 700 |  |  |  |
| 31 | Skenderaj | 2000 |  | / |  |
| 32 | Suharekë | 2200 |  |  |  |
| 33 | Viti | 4000 |  |  |  |
| 34 | Vushtrri |  |  | / |  |
| 35 | Mitrovicë e Veriut |  |  | / |  |
| 36 | Z veçan |  |  |  |  |
| 37 | Leposavic |  |  |  |  |
| 38 | Zubin Potok |  |  |  |  |
| totali |  | 94,382.6 € |  |  |  |

2. Mbrojtja nga Diskriminimi në Komuna

Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi obligon komunat të caktojnë njësinë apo zyrtarin përkatës për të koordinuar dhe raportuar zbatimin e ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe sipas të dhënave më të hershme dhe të dhënave nga pyetësori i fundit, mund të shohim se deri më tani 29 komuna kanë emëruar zyrtarin për mbrojtjen nga diskriminimi: Lipjan, Ferizaj, Rahovec, Dragash, Deçan, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Gllogoc, Malishevë, Mitrovicë e Jugut, Mitrovica e Veriut, Obiliq, Prishtinë, Podujevë, Prizren, Pejë, Shtime, Skenderaj, Suharekë, Viti, Kamenicë, Istog, Vushtrri, Hani i Elezit, Junik, Graçanicë, Leposaviq, Zveçan, ndërsa 9 komuna, Klinë, Kaçanik, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Partesh, Zubin Potok Shtërpce, dhe Kllokot, ende nuk e kanë emëruar, mirëpo zyrtarët aktual të të drejtave të njeriut e mbulojnë edhe këtë fushë.

Sa i përket rolit të zyrtarit kundër diskriminimit në komuna, ku sipas legjislacionit në fuqi thuhet që duhettë forcojnë rolin e zyrtarëve si në nivelin lokal ashtu edhe qendrorë, mirëpo në pamundësi të pranojnë zyrtarë të rijnë, të gjitha komunat obligohen të emërojnë zyrtarë me detyra shtesë. Pra, komunat kanë emëruar zyrtarin kundër diskriminim me detyra shtesë si p.sh. Koordinatori në Njësinë për të Drejtat e Njeriut në komuna, zyrtarë për barazi gjinore, zyrtarë ligjorë, zyrtarë për integrime evropiane etj., të cilët njëkohësisht mbulojnë edhe pozitën e zyrtarit kundër diskriminimit në komuna.

Sa i përket takimeve, trajnimeve, fushatave ndërgjegjësuese, punëtorive në mbrojtje nga diskriminimi janë 29 komuna të cilat kanë raportuar: Deçan, Dragash, Gllogoc, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Istog, Kaçanik, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mamushë, Mitrovica e Jugut, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Junik, Rahovec, Shtime, Skenderaj, Suharekë, Viti, Vushtrri, Hani i Elezit. Ndërsa komunat të cilat nuk kanë zhvilluar ndonjë takim, trajnim/punëtori në këtë drejtim janë 5 komuna: Mitrovica e veriut, Gracanicë, Kllokot, Ranillug dhe Shtërpce. Komuna të cilat nuk kanë raportuar janë 4: Leposaviq, Z veçan , Zubin Potok dhe Partesh.

Sa i përket njohurive mbi lancimin e Platformës kombëtare për mbrojtje nga diskriminimi për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Qëllimi i platformës i cili është të kontribuojë në luftimin e diskriminimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian duke ofruar qasje më të lehtë për qytetarët për të raportuar rastet e diskriminimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, referimin e tyre në institucionet përkatëse dhe informimin për legjislacionin përkatës që garanton të drejtat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Platforma <http://raportodiskriminimin.org/> disponohet si aplikacion ueb dhe aplikacion celular (iOS dhe Android), komunat në pyetësor janë përgjigjur duke kërkuar që të ju mundësohet ndonjë aktivitet rreth kësaj platforme për tu njohur më për së afërmi mbi funksionimin e saj.

1. Të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar

Funksionalizimi i Komitetit Konsultativ për Personat me Aftësi të Kufizuar është funksional në 18 komuna, ndërsa në 20 komuna: Ranillug, Obiliq, Mamushë, Lipjan, Novobërdë, Deçan, Dragash, Klinë, Pejë, Skenderaj, Leposaviq, Shtërpcë, Mitrovicë e Veriut, Kamenicë, Kllokot, Istog, Podujevë, Prizren, Zveçan, Partesh, ende nuk është funksionalizuar.

Sa i përket ndihmës juridike falas për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, funksionojnë në 7 Zyra Regjionale: Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë e Jugut, Gjilan, Gjakovë dhe Ferizaj si dhe 14 zyrave mobile për Ndihmë Juridike Falas, për komunat: Dragash, Suharekë, Istog, Deçan, Fushë Kosovë, Drenas, Mitrovicë Veriore, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviq. Podujevë, Klinë, Lipjan, Shtime, Kaçanik dhe Hani i Eliot.

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2022, në 24 komuna janë të punësuar gjithsej 85 persona, 32 gra dhe 53 burra. Në 9 komuna: Hani i Elezit, Kllokot, Mamushë, Mitrovica e Veriut, Novobërdë, Ranillug, Shtime, Shtërpcë, dhe Viti nuk ka asnjë të punësuar nga Personat me Aftësi të Kufizuar. Ndërsa në 5 komuna: Zubin Potok, Partesh, Leposaviq dhe Z veçan nuk janë ofruar informacione.

Sa i përket qasjes 35 komuna kanë raportuar që janë të rregulluara pjesërisht, por mungesë kanë ashensorët, mirëpo kanë krijuar zyre pritëse në ato komuna ku nuk kanë ashensor, ndërsa në 3 komuna: Leposaviq, Zubin Potok, dhe Partesh, nuk kanë ofruar informacione.

Sa i përket ndarjes së subvencioneve për mbështetje të PAK, janë 9 komuna të cilat kanë raportuar: Mitrovica e Jugut, Obiliq, Prizren, Shtime, Suharekë, Viti, Vushtrri, Gjilan, Istog, me shumën prej 99,700.00 euro, ndërsa komuna e Podujevës ka mbështetur 5 persona me subvencione në bujqësi si dhe 10 komuna: Novobërdë, Prishtinë, Skenderaj, Ranillug, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gllogoc, Junik, Kamenicë, Malishevë, kanë raportuar mbështetje me subvencione por pa shifra.

Një çështje tjetër e rëndësishme që mbetet sfidë te komunat janë edhe personat e verbër dhe shurdhë memecët. Në këtë drejtim komunat që aplikojnë gjuhen e shenjave sa i përket shurdhmemecëve, janë 2 komunat; Prishtina dhe Gjilani, ndërsa komuna e Istogut është marr iniciativë për alfabetin Brail dhe gjuhën e shenjave për fëmijët e verbër dhe shurdhmemec.

Komunat sipas vendimit të Kryeministrit Nr. 08/46 të datës 30.11.2021, bëjnë aprovimin e Kalendarit të aktiviteteve për vitin 2022” i cili është miratuar si aneks dokument i Vendimit të Qeverisë  në të cilin nga të gjitha ministritë kërkohet për të zbatuar aktivitetet e planifikuara dhe të paraqitura në këtë dokument. Kalendari i aktiviteteve për vitin 2022, merr parasysh diversitetin e aftësisë së kufizuar që përfshin dëmtime afatgjate fizike, mendore, intelektuale ose shqisore të cilat shpesh janë të padukshme, prandaj ky kalendar përmban një grup të aktiviteteve në fusha të ndryshme dhe kishte prioritete që  të synohet realizimi i aktiviteteve gjatë vitit 2022. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) në bashkëpunim me ZQM/ZKM, MMPHI, Handikos dhe Shoqata Kosovare e të shurdhëve në bashkëpunim të drejtpërdrejt me komunat e përzgjedhura për implementimin e projektit/aktiviteteve nga kalendari: Mitrovicë e Jugut, Gjakovë, Mamushë, Pejë dhe Gjilan, ku përmes grupeve punuese janë identifikuar barrierat/pengesat për PAK në këto 5 komuna. MAPL ka hartuar raportin me të gjeturat në identifikimin e pengesave për qasje për PAK në komunat: Gjakovë, Mitrovicë e Jugut, Pejë, Gjilan dhe Mamushë.

1. Të Drejtat e Fëmijëve

Sfidë tjetër e identifikuar nga raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për nivelin lokal të qeverisjes është edhe zbatimi i ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, një numër i konsiderueshëm i komunave kanë shfaqur sfidat dhe vështirësitë e tyre për zbatimin e këtij ligji si: mungesa e mjeteve financiare, mungesa e stafit profesional, etj. Për ngritjen e vetëdijesimit mbi këtë ligj nga 35 komuna të cilat kanë raportuar, janë organizuar fushata vetëdijesuese/ aktivitete edukuese: Decan, Dragash, Gllogoc, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gracanicë, Gjakovë, Gjilan, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Lipjan, Malishevë, Mamushë, Mitrovica e Jugut, Novobërdë, Obiliq, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Prizren, Junik, Rahovec, Shtime, Hani i Elezit, Ranillug, Kllokot, Shtërpce, Skenderaj, Suharekë, Viti dhe Vushtrri. Ndërsa në 5 komuna: Mitrovica e Veriut, Zveçan, Partesh, Zubin Potok, dhe Leposaviq, nuk ka informacione.

Sa i përket obligimeve që dalin nga Ligji për mbrojtje të fëmijës, 19 komuna kanë raportuar se ekziston zyrtari për mbrojtje të fëmijës me vendim ( sipas tabelës në vazhdim), ku në shumicën e tyre me detyra shtesë. Ndërsa në 17 komunat tjera mbulohen nga zyrtarë ekzistues në kuadër të komunës: Deçan, Gllogoc, Kaçanik, Klinë, Malishevë, Mamushë, Obiliq, Prishtinë, Prizren, Junik, Skenderaj, Viti, Mitrovica e Veriut, Leposaviq, dhe Zveçan. Në komunën e Parteshit dhe Zubin Potokut nuk ka zyrtarë.

**Tabela 8:** Emërimi zyrtarit për mbrojtje të fëmijës në komunë

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | | **Komuna** | **Pozita** | **Vendim** | **Punë shtesë** |  |
|  |
|  |
| 1 | | Deçan | Zyrtar/e për barazi gjinore | / | x |  |
| 2 | | Dragash | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 3 | | Gllogoc | Zyrtar/e për barazi gjinore | / | x |  |
| 4 | | Ferizaj | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 5 | | Fushë Kosovë | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 6 | | Gjakovë | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 7 | | Gjilan | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 8 | | Gracanicë | Zyrtar/e për barazi gjinore | / | x |  |
| 9 | | Hani i Elezit | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 10 | | Istog | Zyrtar për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 11 | | Kacanik | Koordinator për Rini dhe të Drejtat e Fëmijëve | / | x |  |
| 12 | | Kamenicë | Zyrtar/e për drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 13 | | Klinë | Zyrtar/e për Barazi Gjinore | / | X |  |
| 14 | | Kllokot | Zyrtar/e për Barazi Gjinore | / |  |  |
| 15 | | Lipjan | Zyrtar/e për drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 16 | | Malishevë | Zyrtare për barazi Gjinore | / | x |  |
| 17 | | Mamushë | Zyrtare për barazi Gjinore | / | x |  |
| 18 | | Mitrovica e Jugut | Zyrtar/e për drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 19 | | Mitrovica e Veriut | Zyrtare Kundër Diskriminim | / |  |  |
| 20 | | Novobërdë | Zyrtare për Barazi Gjinore | / |  |  |
| 21 | | Obliq | Zyrtar/e për Rini dhe Sport | / | x |  |
| 22 | | Pejë | Zyrtar/e për drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 23 | | Podujevë | Zyrta/er për të Drejtat e Fëmijës | x |  |  |
| 24 | | Prishtinë | Koordinatore për të Drejtat e Njeriut | / | x |  |
| 25 | | Prizren | Koordinatore për të Drejtat e Njeriut | / | x |  |
| 26 | | Partesh | / | / |  |  |
| 27 | | Junik | |  | | --- | | Zyrtar/e Qendrës për Punë sociale | | / | x |  |
| 28 | | Rahovec | Zyrtar/e për të Drejtat e Fëmijës | x |  |  |
| 29 | | Ranillug | Zyrtar/e për të drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 30 | | Vushtrri | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 31 | | Shtërpce | Zyrtar/e për të drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 32 | | Shtime | Zyrtar/e për të drejtat e fëmijës | x |  |  |
| 33 | | Skenderaj | Zyrtar/e për barazi gjinore | / | x |  |
| 34 | | Suharekë | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x |  |  |
| 35 | | Viti | Zyrtar/e për barazi Gjinore | / | x |  |
| 36 | | Leposavic | Zyrtar/e për mbrojte të fëmijës | x | / |  |
| 37 | | Zubin Potok | / | / | / |  |
| 38 | | Zveçan | Zyrtar/e për mbrojtje të fëmijës | x | / |  |

Sipas Udhëzimit administrativ (QRK) nr. 06/2022 për themelimin dhe funksionimin e ekipit për të drejtat e fëmijës, i cili është aprovuar në mbledhjen e 92 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 02/92, datë 10.08.2022. deri më tani janë 15 komuna të cilat kanë themeluar Ekipin për të Drejtat e Fëmijës (EDF): Dragash,  Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Istog, Hani i Elezit, Kaçanik, Kamenicë, Lipjan, Pejë, Ranillug, Shtime, Suharekë, Viti, dhe Vushtrri.

Sa i përket ndërtimit të kapaciteteve 10 komuna EDF-të ( Dragash,  Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Hani i Elezit, Kaçanik, Kamenicë, Suharekë, Viti, dhe Vushtrri), kanë qenë pjesë e trajnimit të organizuar nga MAPL në bashkëpunim dhe koordinim me ZQM/ZKM dhe në mbështetje të ILO-së, qëllim ishte në ngritjen e kapaciteteve profesionale të Ekipeve për të drejta të fëmijës në komuna, për ushtrimin e përgjegjësive të Ekipit të përcaktuar me Udhëzimin Administrativ (QRK) nr. 06/2022 për themelimin dhe funksionimin e ekipit për të drejtat e fëmijës, si dhe për zbatimin e Procedurave standarde të veprimit për fëmijë në forma të rrezikshme të punës. Në 10 komuna pjesëmarrja ishte 37 zyrtarë (20 femra dhe 17 meshkuj).

Asambleja e Fëmijëve ekziston në 10 komuna: Lipjan, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Istog, Mitrovicë e Jugut, Prizren, Prishtinë, Pejë dhe Shtime.

1. Parandalimi i Trafikimit me njerëz

Ligji për parandalimin dhe Luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit nr. 04/2-218, autoriteteve vendore ju jep të drejtën, obligon dhe janë përgjegjës në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz.

Për fuqizimin e nivelit lokal në luftën kundër trafikimit me njerëz, komunat zyrtarisht hapin muajin e fushatën kundër trafikimit me njerëz përmes njoftimit të MAPL-së e cila është anëtare e Autoritetit Kombëtar kundër trafikimit me njerëz në kuadër të MPB.

Në periudhën raportuese 15 komuna: Prishtinë, Drenas, Fushë Kosovë, Gjakovë, Kaçanik, Kamenicë, Podujevë, Prizren, Skenderaj, Lipjan, Obiliq, Gjilan, Shtime, Viti dhe Vushtrri, kanë raportuar për hapjen e fushatës në parandalim të trafikimit me njerëz “TRAFIKIMI I PREKË TË GJITHË! TA MBROJMË VETËN DHE FËMIJËT TANË! MOS HESHT! PARANDALO TRAFIKIMIN ME NJERËZ”

Në këtë drejtimzyrtarë nga Njësia për Drejtat e Njeriut në 13 komuna, kanë raportuar mbi pjesëmarrjen e nxënësve, prindërve, qytetarëve me gjithsej: 24, 131 persona, si dhe shpërndarja e materialeve të përgatitura nga Autoriteti kombëtar kundër Trafikimit me Njerëz. Target grupet: nxënës nga shkolla fillore dhe e mesme, anëtar të Këshillit të Sigurisë në Bashkësi, QPS, komuniteti rom, ashkali, egjiptian, përfaqësues të grupit të Fëmijëve Asamblist, Klubi i E. Qytetare, Klubi i piktorëve, Klubi i historianëve, Klubi i gjuhës shqipe, Mësimdhënësit, Psikologu shkollor, zyrtarë nga Njësia për Drejta të njeriut, zyrtarë Policor, media, OJQ vendore dhe ndërkombëtare, anëtarë të mekanizmit kundër dhunës në familje, Këshilltarë Komunal, Përfaqësues të Drejtorive komunale etj... Ndërsa 7 komuna kanë raportuar për mbajtjen e aktiviteteve të ndryshme, por pa numër të pjesëmarrësve: Istog, Lipjan, Malishevë, Novobërdë, Rahovec dhe Suharekë. Gjithsej 22 komuna kanë raportuar për aktivitetet për parandalimin e trafikimit me njerëz.

Fushata është zhvilluar me këto aktivitete si:

* Shpërndarja e posterëve, fletëpalosjeve shqip, serbisht në shkolla dhe te komuniteti serb, ashkali, rom dhe egjiptian, turk;
* Ligjërata në shkolla fillore dhe të mesme;
* Shfaqja e videospotit me mesazh sensibilizues për Parandalimin e Trafikimit me Njerëz, të punuar nga Njësia për Drejta të Njeriut në Komunën e Kamenicës dhe bashkëbisedim me nxënës lidhur me parandalimin e Trafikimit me Njerëz.
* Bashkëpunimi me OJQ dhe Qendra rinore në komuna, në bashkëbisedim me nxënës dhe banorë të grup moshave të ndryshme;
* Këshilla, shfaqja e Filmit të metrazhit të shkurtër, diskutime;
* Ekspozita në shkolla: Art, instilacion , ese etj...
* Prezantim nga nxënësit, shfaqja e skeçit trafikimi i një vajze “Shoqëri e gabuar”
* Prezantime- punime përmes ha merave, video, debate në shkolla;
* Informime për qytetarët për linjën ndihmëse në rastet që dyshohet trafikim.

Gjatë fushatës vetëdijesuese për parandalimin e trafikimit me njërëz, komunat ; Vushtrri, Mitrovicë dhe Kamenicë janë zhvilluar vizita nga MAPL, MSH dhe MBZHR.

1. Të Drejtat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Ligji për vetëqeverisjen lokale përcakton statusin ligjor dhe kompetencat e komunave, parimet e përgjithshme të financimit komunal, organizimin dhe funksionimin e organeve komunale, marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndër-komunal, përfshirë edhe bashkëpunimin përtej kufirit dhe raportet në mes komunave dhe nivelit qendror. Ligji për vetëqeverisjen lokale Nr. 03 / L-040, pika 5 1.2 Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të pakicave në nivel lokal (posaçërisht atyre që kanë të bëjnë me pakicën rome, ashkali dhe egjiptiane).

Bazuar në strategjinë dhe planin e veprimit për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali në Republikën e Kosovës (2022-2026), është paraparë që në secilën komunë të Kosovës të themelohen Komitetet Komunale Vepruese, janë 13 komuna të cilat kanë themeluar Komitetin Lokal të Veprimit: Deçan, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj, Kamenicë, Lipjan, Malishevë, Novobërdë, Obiliq, Rahovec, Shtime, Suharekë dhe Vushtrri. Ndërsa komunat të cilat janë në proces të themelimit të Komitetit Lokal Veprues janë 15: Shtërpce, Gracanicë, Kllokot,, Mamushë, Podujevë, Prishtinë, Klinë, Istog, Prizren, Skenderaj, Viti, Mitrovica Veriore, Mitrovica Jugore, Fushë Kosovë dhe Pejë. *Komunat të cilat nuk kanë asnjë qytetar nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian dhe të cilat nuk janë të obliguara për të themeluar Komitetin Komunal Veprues janë:* Dragash*,* Hani i Elezit*,* Junik*,* Kaçanik*,* Gllogoc dhe Ranillug. Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Partesh nuk kanë ofruar informacione.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr* | *Komunat* | Boshnjak | Serb | Goran | Rome | Shqipar | Ashkali | Turke | Egjiptian | Mos deklarimi i etnise | Gjithsej |
| 1 | Deçani | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dragash |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ferizaj |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |
| 4 | Fushë Kosovë |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Gjakovë |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Gjilani |  | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Graçanica |  |  | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Istog | 6 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 9 | Kamenica |  | 25 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Klinë |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 11 | Kllokoti |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lipjani | 1 | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Mamusha |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mitrovica jugore |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Novobërda |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Obiliqi |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podujeva |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 18 | Prishtinë |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Prizreni | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |
| 20 | Rahoveci |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | Ranillug |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Shtime |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Skenderaj |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Viti |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Vushtërri |  | 11 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| 26 | Shtërpca |  | 38 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
|  | **Totali** | 12 | 104 | 35 | 14 | 83 | 13 | 7 | 11 | 2 | 281 |

**Tabela 9.** Sa i përket punësimit nga komunitetet jo shumicë në komuna, tabela na tregon nga 26 komuna të cilat kanë ofruar të dhëna, të punësuar janë 281 zyrtarë.

7.1 Regjistrimi

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), gjegjësisht Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna, në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse komunale në vazhdimësi ka realizuar fushatën për regjistrim falas në muajin prill edhe përkundër faktit që shumica e komunave regjistrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian e bëjnë falas gjatë gjithë vitit.

Sa i përket gjendjes aktuale në komunat e Republikës së Kosovës, regjistrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian tani më është një hap pozitiv sepse janë identifikuar dhe vetëdijesuar qytetarët për regjistrimin e këtij komuniteti.

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna ka dërguar shkresë informuese te të gjitha komunat e Republikës së Kosovës për ti informuar rreth fillimit të fushatës për regjistrim falas të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Të gjitha komunat tashmë e kanë edhe qarkoren e lëshuar nga Agjencia për Regjistrimin Civil të Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila u rekomandon komunave, gjegjësisht zyrave të gjendjes civile për heqjen e gjobave dhe tarifave të tjera për shërbimet e regjistrimit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunat | Rom | Ashkali | Egjiptian |
| **Gjilani** | 3 |  |  |
| **Istog** | 32 |  |  |
| **Kamenica** | 2 |  |  |
| **Mamushë** | 150 |  |  |
| **Obiliqi** | 9 |  |  |
| **Rahoveci** | 84 | 404 | 299 |
| **Viti** | 35 |  |  |
| Gjithsej | 315 | 404 | 299 |

Fushata për regjistrimin FALAS të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian bëhet gjithmonë në muajin prill, mblidhen informatat rreth regjistrimit të këtyre komuniteteve nga Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim me raste edhe nga Koordinatorët për të Drejtat e Njeriut në Komuna dhe raportohen në Divizionin për të Drejtat e Njeriut në MAPL.

Për muajin prill të 2022 janë vetëm katër (4) komuna të cilat kanë pasur raste të regjistrimit të këtyre komuniteteve mund të shihni tabelën. Gjithsej janë 1018 persona të regjistruar.

Komunat të cilat kanë pasur raste të regjistrimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjipitan janë: Gjilan, Istog, Kamenicë, Mamushë, Obiliq, Rahovec dhe Viti.

9. Funksionimi i Zyrave Komunale për Komunitete dhe Kthim

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim funksionon sipas planit të punës e cila mbulon fushën e arsimit, shëndetësisë, banimit dhe parasheh inicimin e fushatave të vetëdijesimit. Gjithashtu, ZKKK është e angazhuar në projektet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Bazuar në të dhëna nga pyetësorët e përgatitur nga MAPL dhe DEMOS, dy komuna si Shtërpca dhe Shtime nuk kanë asnjë të punësuar në ZKKK, kurse 102 persona janë të punësuar në 22 ZKKK tjera. Tabela në vazhdim, paraqet 24 ZKKK-të e renditura sipas 24 komunave, numrin e stafit (pa përfshirë udhëheqësit e ZKKK-ve), gjinia dhe përkatësia etnike e stafit.

**Tabela 10:** Të punësuar nga komunitetet jo shumicë në 24 komuna në ZKKK

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Komuna** | **Staf në ZKKK** | **Gjinia** | | **Përkatësia etnike e stafit** |
| **F** | **M** |
| 1 | Pejë | 6 | 3 | 3 | Shqiptar (1), Boshnjak (2), Rom (1), Egjiptian (1), Malazez (1) |
| 2 | Deçan | 2 | 1 | 1 | Shqiptar (1), Serb (1) |
| 3 | Lipjan | 4 | 1 | 3 | Ashkali (2) dhe Serb (2) |
| 4 | Fushë Kosovë | 2 | 1 | 1 | Rom (1) dhe Serb (1) |
| 5 | Prishtinë | 4 | 4 | / | Shqiptar (2), Turk (1), Serb (1) |
| 6 | Obiliq | 5 | 4 | 1 | Shqiptar (1), Rom (2), Boshnjak (1), Serb (1) |
| 7 | Vushtrri | 8 | 1 | 7 | Shqiptar (1) dhe Serb (7) |
| 8 | Podujevë | 1 | 1 | / | Shqiptar |
| 9 | Mitrovicë | 5 | 3 | 2 | Shqiptar (1), Turk (1), Boshnjak (1), Serb (2) |
| 10 | Klinë | 4 | / | 4 | Egjiptian (2) dhe Serb (2) |
| 11 | Skenderaj | 9 | 3 | 6 | Shqiptar (2) dhe Serb (7) |
| 12 | Istog | 5 | 2 | 3 | Boshnjak (2) dhe Rom (3) |
| 13 | Gjakovë | 4 | 2 | 2 | Shqiptar (2) dhe Egjiptian (2) |
| 14 | Prizren | 7 | 4 | 3 | Shqiptar (2), Boshnjak (1), Rom (1), Turk (2), Serb (1) |
| 15 | Mamushë | 2 | / | 2 | Shqiptar (1) dhe Rom (1) |
| 16 | Suharekë | 1 | / | 1 | Shqiptar |
| 17 | Rahovec | 7 | 5 | 2 | Rom (1) dhe Serb (5) |
| 18 | Shtime | / | / | / | N/A |
| 19 | Ferizaj | 9 | 3 | 6 | Shqiptar (2), Rom (1), Ashkali (3), Turk (1), Serb (1), Goran (1) |
| 20 | Shtërpcë | / | / | / | N/A |
| 21 | Gjilan | 6 | 1 | 5 | Rom (1) dhe Serb (5) |
| 22 | Kamenica | 6 | 3 | 3 | Rom (1) dhe Serb (5) |
| 23 | Novobërd | 4 | 1 | 3 | Shqiptar (2) dhe Serb (2) |
| 24 | Graçanicë | 1 | 1 | / | Komunitetit Serb |
| **Total** | | **102** | **44** | **58** |  |

**Tabela 11:** Përkatësia etnike të punësuarve në ZKKK

|  |  |
| --- | --- |
| **Përkatësia etnike** | **Numri i stafit** |
| Serb | 44 |
| Shqiptar | 21 |
| Rom | 13 |
| Boshnjak | 7 |
| Turk | 5 |
| Ashkali | 5 |
| Egjiptian | 5 |
| Malazez | 1 |
| Goran | 1 |
| **Total** | **102** |

9.1 BUXHETI PËR VITIN 2022 PËR ZKKK-të

|  |  |
| --- | --- |
| Komunat | *Shuma e ndarjes* |
| Ferizaj | 79,577.00 |
| Drenasi | 8,486.00 |
| Fushë Kosovë | 9,000 |
| Gjakovë | 36,000.00 |
| Gjilan | 41,324.36 |
| Graçanica | 15,000.00 |
| Kaçanik | 1,700.00 |
| Kamenica | 108,500 |
| Malisheva | 5,000.00 |
| Mitrovicë e Jugut | 57,100 |
| Peja | 351,500 |
| Prishtina | 96,000 |
| Prizreni | 28,000 |
| Shtime | 6,500 |
| Viti | 15,000 |
| Lipjani | 39,770 |
| Totali | 717,538.36 |

Komunat e Kosovës duhet të ndajnë buxhet për Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim të cilat këto zyre organizojnë aktivitete të ndryshme në bazë të legjislacionit në fuqi si dhe strategjive kombëtare të cilat janë lansuar së fundmi për të drejtat e komuniteteve rom dhe ashkali.

Komunat zakonisht ndarjen e buxhetit e bëjnë në shërbime dhe mallra dhe paga e mëditje , kohën e fundit kemi vërejtur që asnjë ndarje nuk është bërë në investime kapitale si dhe subvencione.

Komunat të cilat kanë ndarë buxhet dhe na kanë raportuar janë: Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Graçanicë, Kaçaniku, Kamenica, Malisheva, Mitrovica e Jugut, Peja, Prishtina, Prizreni, Shtime , Lipjan dhe Vitia.

## 

## 9.2 Të kthyerit

#### Nga të dhënat e ofruara janë 10 komuna që kanë pasur qytetarë të kthyer: Dragash, Gllogoc, Junik, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovica e Jugut, Novobërdë, Prizren, Rahovec, Gjakovë, Hani i Elezit, Kaçanik, Kamenicë, Kllokot, Obilq, Pejë, Prishtinë, Ranillug, Shtime, dhe Suharekë.

**Tabela 12:** Sipas përkatësisë etnike

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunat | Shqiptar | Goran | Serb | Rom | Egjiptian | Ashkali | mos deklarimi i tnisë |
| **Dragashi** | 4 | 15 |  |  |  |  |  |
| **Hani i Elezit** | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Kaçanik** | 13 |  |  |  |  |  |  |
| **Kamenica** |  |  | 10 | 7 |  |  |  |
| **Kllokot** |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **Obilqi** |  |  |  |  |  |  | 31 |
| **Peja** |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Prishtinë** |  |  | 1familje |  |  |  |  |
| **Ranillug** |  |  |  |  |  |  | 43 |
| **Shtime** | 2 |  |  |  |  | 7 |  |
| **Suhareka** |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Gjithsej | 24 | 15 | 15 + 1Fam | 9 | 2 | 7 | 76 |

## 9.3 Të Ri-integruarit

Ri-integrimi 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 ri-atdhesuarve. Njëri 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 ri-integrimi i tyre në shoqërinë kosovare.

Në 13 komuna të cilat kanë raportuar që kanë pasur persona të ri integruar janë gjithsej 106 persona: Gllogoc, Gjilan, Istog, Kaçanik, Kamenicë, Klinë, Malishevë, Mamushë, Prizren, Skenderaj, Suharekë, Viti, dhe Vushtrri.

**Tabela 13:** Sipas përkatësisë etnike

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Komuna | Shqiptar | Boshnjak | Rom | Egjiptian | Mos deklarimi i etnise |
| 1 | Gllogoc | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Gjilan | 8 familje |  |  |  |  |
| 3 | Istog |  | 9 |  |  |  |
| 4 | Kaçanik | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Kamenicë | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Klinë |  |  | 2 | 8 |  |
| 7 | Malishevë | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Mamushë |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Prizren | 8 | 2 | 4 |  |  |
| 10 | Skenderaj | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Suharekë |  |  |  |  | 2 |
| 12 | Viti | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Vushtrri | 19 |  |  |  |  |
|  | **Totali** | 78 +8 familje | 11 | 6 | 83 | 3 |

## 9.4. Të Ri-atdhesuarit

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, gjithashtu edhe me këtë rast kanë raportuar komunat për personat të cilat janë riatdhesuar 226 persona gjatë vitit 2022 e ato janë: Gllogoc, Ferizaj, Gjakova, Gjilani, Istogu, Kamenica , Lipjani, Malisheva, Mamushë, Peja, Podujeva, Prishtina, Prizreni, Skenderaj, Suhareka, Vitia dhe Vushtrri.

**Tabela 14:** Sipas përkatësisë etnike

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Shqiptar | Ashkali | Rom | Egjiptian | Bosnjak | Mos deklarimi I etnise |
| 1 | Gllogoc | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ferizaj | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Gjakovë | 10 | 9 | 4 |  |  |  |
| 4 | Gjilan | 14 |  |  |  |  |  |
| 5 | Istog |  |  |  |  | 13 |  |
| 6 | Kamenicë | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Lipjan | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Malishevë | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mamushë |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | Pejë | 6 | 1 | 1 | 7 |  |  |
| 11 | Podujevë | 48 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Prishtinë | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Prizren | 8 |  | 4 |  | 2 |  |
| 14 | Skenderaj | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Suharekë |  |  |  |  |  | 2 |
| 16 | Viti | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Vushtrri | 19 |  |  |  |  |  |
|  | **Totali** | **166** | **25** | **9** | **7** | **15** | **4** | **226** |

# 10. Të Drejtat Gjuhësore

Në Republikën e Kosovës e drejta gjuhësore sigurohet përmes Kushtetutës, Ligjit për Gjuhët Zyrtare dhe UA 2001/02 MAPL Për Përcaktimin e Procedurave për Zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve i cili së fundmi është në amendamentin.

Në Kapitullin 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës saktësisht në nenin 5 , pika 1. ceket se gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe, ndërsa në pikën 2. gjuha turke, boshnjake dhe ajo rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim zyrtar në cilin do nivel në pajtim me ligjin. Në nenin 2 , pika 2.1. të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve është cekur se gjuha shqipe dhe gjuha serbe gjithashtu dhe alfabetet e tyre janë gjuhë zyrtare në Kosovë dhe kanë status të barabartë në institucionet e Kosovës. Në nenin 2, pika 2.3. të ligjit në komunat e banuara nga një bashkësi gjuha amtare e të cilës nuk është gjuhë zyrtare dhe e cila përbën së paku 5% të popullsisë së përgjithshme të asaj komune, gjuha e asaj bashkësie do të ketë statusin e gjuhës zyrtare në atë komunë dhe do përdoret barabartë me gjuhët zyrtare. Ndërsa në Nenin 2, pika 2.4. e Ligjit në ato komuna ku jeton një bashkësi gjuha amtare e së cilës nuk është njëra nga gjuhët zyrtare në Kosovë dhe e cila përfaqëson më shumë se 3% të popullatës së përgjithshme të komunës gjuha e asaj bashkësie do të ketë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në atë komunë dhe do të jetë në përdorim të barabartë në pajtim me dispozitat e përcaktuara në nenin 8 të Ligjit për Gjuhët Zyrtare.

**Miratimi i rregullores komunale për njohjen dhe përdorimin e gjuhëve në nivelin komunal**

Neni 35 i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve thotë që të gjitha komunat janë të obliguara të miratojnë rregullore të detajuara në lidhje me njohjen e gjuhëve të folura në territorin e tyre, në përputhje me procedurat e përcaktuara me UA-të përkatëse nga Ministria e Administrimin e Pushtetit Lokal. Janë 34 komunat të cilat kanë miratuar rregulloret komunale për përdorimin e gjuhëve zyrtare, ndërsa komuna të cilat nuk e kanë miratuar ende rregulloren janë : Ranillugut , Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani. Gjuhët zyrtare gëzojnë status të barabartë dhe qytetarët kanë të drejtë në përdorimin e cilësdo prej tyre në marrëdhënie me institucionet publike të Republikës së Kosovës. Për më tepër, gjuhëve të komuniteteve jo-shumicë mund t’u akordohet statusi i gjuhëve zyrtare, apo gjuhëve në përdorim zyrtar, në nivelin komunal, nëse plotësohen kriteret e kërkuara.

Sigurimi i përkthimit në gjuhët zyrtare dhe në gjuhët në përdorim zyrtar

Ofrimi i shërbimeve në shumë gjuhë Neni 7 pika 7.2 i Ligjit për përdorimin e gjuhëve përcakton që secili person ka të drejtë të komunikojë si dhe të pranojë shërbimet dhe dokumentet publike të disponueshme nga institucionet dhe zyrtarët komunalë në cilën do gjuhë zyrtare, si dhe që është përgjegjësi e secilit përfaqësues dhe organ ekzekutiv komunal që ta sigurojë këtë.

Ndonëse është raportuar që përputhshmëria e komunave në ofrimin e shërbimeve në shumë gjuhë është përmirësuar, janë 30 komuna të cilat sigurojnë përkthime në gjuhët zyrtare në aktet komunale, dokumentacionet dhe shërbimet komunale. Komuna e Hanit të Elezit , Kamenica ka zyrtarë me kontratë mbi vepër sepse përkthyesi tani më është në penzion, Shtime, Malishevës, komunat të cilat nuk janë përgjigjur pyestësorit të MAPL-së janë: Leposaviqit, Zubin Potokut dhe Zveçanit.

Ekzistimi i njësisë për përkthim në komuna si dhe plotësimi i nevojave të përkthimit

Përkthimi me gojë gjatë mbledhjeve të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të komunës dhe përkthimi me shkrim i materialeve të mbledhjeve të komunës dhe akteve ligjore komunale sipas Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve Zyrtare, komunat kanë detyrimin për të siguruar përkthim nga njëra gjuhë zyrtare në tjetrën .

Gjithashtu, në po të njëjtin ligj kërkohet që edhe shënimet e takimeve dhe shënimet zyrtare të organeve përfaqësuese dhe ekzekutive komunale, regjistrat publikë dhe dokumente të tjera zyrtare, të mbahen dhe nxirren në të gjitha gjuhët zyrtare. Janë (6) komuna të cilat kanë njësi të përkthimit dhe i plotësojnë nevojat për përkthim e ato janë: Dragashi, Ferizaj, Gjilani, Kamenica, Mitrovica dhe Peja. Komunat të cilat nuk kanë njësi të përkthimit janë (22) : Deçani, Drenasi, Fushë Kosova, Gjakova, Istogu, Juniku, Kaçaniku, Klina, Lipjani, Mamusha, Novobërda, Obiliqi, Podujeva, Prizreni, Prishtina, Rahoveci, Skenderaj, Suhareka, Shtërpca, Vitia ,Vushtrria , Parteshi, komunat të cilat nuk janë përgjigjur në pyetësor janë: Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani.

Komunat të cilat kanë vështirësi në përkthim janë Fushë Kosova, Istogu, Obiliqi, Podujeva, Rahoveci dhe Vushtrria në arsyetimin që nuk kanë përkthyes por zëvendësohen nga zyrtarët të cilët e njohin gjuhën e cila kërkohet. Mbetet si sfidë e madhe për komunën mbulimi nga zyrtarët të cilët ushtrojnë detyrën e përkthyesit si detyrë shtesë.

Vendosja e mbishkrimeve, logos brenda dhe jashtë objektit të komunës

Në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve zyrtare Nenit 9 pika 9.2 shenjat zyrtare që shënojnë apo përfshijnë emrat e komunave, fshatrave, rrugëve, të vendeve të tjera publike, paraqiten në gjuhët zyrtare dhe në gjuhët e komuniteteve, gjuha e të cilëve ka statusin e gjuhës zyrtare në komunë në pajtueshmëri me nenin 2.3

Kemi komuna të cilat kanë mbishkrimet dhe logon brenda dhe jashtë objektit disa nuk i kanë mbishkrimet e kjo vlen të ceket tek komunat me shumicë serbe. Gjatë monitorimit në komunat e Republikës së Kosovës në përjashtim të komunave në veri, komunat të cilat i kanë mbishkrimet logot brenda dhe jashtë objektit, emërimin e rrugëve janë të gjitha komunat përjashtim komunës Ranillugut, Parteshit, Hani i Elezit, Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani.

**Tabela 15:** Gjuhë zyrtare dhe Gjuhë në përdorim zyrtar në komunat e Republikës së Kosovës

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komunat | Gjuhët Zyrtare | Gjuhët në përdorim zyrtare |
| Deçani | Shqip dhe serbisht |  |
| Dragashi | Shqip, serbisht, dhe boshnjake |  |
| Drenasi | Shqip dhe serbisht |  |
| Ferizaj | Shqip dhe serbisht |  |
| Fushë Kosovë | Shqip dhe serbisht |  |
| Graçanicë | Shqip dhe serbisht | Rome |
| Gjakovë | Shqip dhe serbisht |  |
| Gjilan | Shqip dhe serbisht | Turke |
| Hani i Elezit | Shqip dhe serbisht |  |
| Istog | Shqip dhe serbisht | Boshnjake |
| Junik | Shqip dhe serbisht |  |
| Kaçanik | Shqip dhe serbisht |  |
| Kamenicë | Shqip dhe serbisht |  |
| Klinë | Shqip dhe serbisht |  |
| Kllokot | Shqip dhe serbisht |  |
| Leposaviq | Serbisht |  |
| Lipjan | Shqip dhe serbisht |  |
| Malishevë | Shqip dhe serbisht |  |
| Mamushë | Shqip , serbisht dhe turke |  |
| Mitrovicë | Shqip dhe serbisht | Turke |
| Mitrovica veriore | Shqip dhe serbisht |  |
| Novobërdë | Shqip dhe serbisht |  |
| Obiliq | Shqip dhe serbisht |  |
| Partesh | Shqip dhe serbisht |  |
| Pejë | Shqip , serbisht dhe boshnjake |  |
| Podujevë | Shqip dhe serbisht |  |
| Prizren | Shqip ,serbisht, boshnjake dhe turke | Rome |
| Prishtina | Shqip dhe serbisht | Turke |
| Ranillug | Shqip dhe serbisht |  |
| Rahovec | Shqip dhe serbisht |  |
| Skenderaj | Shqip dhe serbisht |  |
| Suharekë | Shqip dhe serbisht |  |
| Shtime | Shqip dhe serbisht |  |
| Shtërpcë | Shqip dhe serbisht |  |
| Zubin Potok | Serbisht |  |
| Zveçan | Serbisht |  |
| Viti | Shqip dhe serbisht |  |
| Vushtrri | Shqip dhe serbisht | Turke |

10.1 Platforma online e kursit të gjuhës shqipe dhe gjuhës serbe në ueb faqet e komunave të Republikës së Kosovës

Komunat e Republikës së Kosovës sipas marrëveshjes mes MAPL dhe IOM për kursin online të gjuhës shqipe dhe serbe janë 11 komuna të cilat kanë vendosur linkun në ueb faqen e tyre: Deçan, Junik, Klinë, Podujevë , Prizren, Shtime, dhe Viti, por nuk ka pasur raste të ndjekësve të kursit online. Ndërsa komuna Gjilanit përfitues të këtij kursi online janë 16 persona dhe Komuna e Kamenicës – 750 përfitues.

Gjithashtu mund të cekët që MAPL është duke e amendementuar edhe projekt Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e proceduarve për zbatimin e gjuhëve në komuna (është formuar grupi punues për hartimin e projekt aktit).

# REKOMANDIME

* **Të respektohet përfaqësimi i barabartë gjinor** në të gjitha organet, që të arrihet përfaqësim prej 50 % ( përqindje) në komuna, sidomos në ato komuna ku përfaqësimi gjinorë është zero: Ranillug, Dragash dhe Novobërdë.
* **Të themelohet këshilli komunal për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje në baza gjinore:** Hani i Elezit, Istog, Partesh, Ranillug, Shtërpce, Shtime, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposavic dhe Zubin Potok.
* **Të bëhet integrimi i buxheti mit të përgjegjshëm gjinor:** Shtërpce, Zveçan, Partesh, Zubin Potok, dhe Leposaviq.
* **Të hartohet Plani tre-vjeçar për strehim Social në komunat**:Kamenicë, Mitrovicë Jugore, Kllokot, Zveçan, Prishtinë, Partesh, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Junik, Viti, Hani Elezit, Dragash, Pejë, Leposaviq, Shtërpcë, Mitrovicë e Veriut, Vushtrri, Malishevë, Ranillug, Mamushë, Zubin Potok, dhe Lipjan.
* **Të bëhet Profilizim i profesionistëve/ profesionistëve që ofrojnë shërbime riintegruese për fuqizim të qëndrueshëm të viktimave në komuna:** Leposavic, Zubin Potok, dhe Zvecan.
* **Të bëhet subvencionimi i pagesave për kopshte të fëmijëve të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave në komuna**: Dragash, Leposaviq, Pejë, Klinë, Zveçan, Partesh, Kaçanik, Kllokot, Hani I Elezit, Suharekë, Shtërpce, Viti, Mamushë, Graçanicë, dhe Zubin Potok.
* Të themelohet Ekipi për të Drejtat e Fëmijës në komunat: Decan, Gllogoc, Ferizaj, Gracanicë, Klinë, Malishevë, Mamushë, Mitrovica e Jugut, Mitrovica e veriut, Novobërdë, Obiliq, Prishtinë, Prizren, Junik, Shtërpcë, Skenderaj, Leposavic, Zubin Potok, dhe Zveçan.
* **Të caktohet zyrtari për mbrojtjen nga diskriminimi në komunat:** Klinë, Kaçanik, Mamushë, Novobërdë, Ranillug, Partesh, Zubin Potok Shtërpce, dhe Kllokot.
* **Të caktohet zyrtari përkatës për mbrojtjen e fëmijës:** Deçan, Gllogoc, Kaçanik, Klinë, Malishevë, Mamushë, Obiliq, Prishtinë, Prizren, Junik, Skenderaj, Viti, Mitrovica e Veriut, Leposavic, Zveçan, Partesh dhe Zubin Potokut.
* **Të Funksionalizohet Komiteti Konsultativ për Personat me Aftësi të Kufizuar në komunat:** Ranillug, Obiliq, Mamushë, Lipjan, Novobërdë, Deçan, Dragash, Klinë, Pejë, Skenderaj, Leposaviq, Shtërpcë, Mitrovicë e Veriut, Kamenicë, Kllokot, Istog, Podujevë, Prizren, Zveçan, dhe Partesh.
* **Të gjitha komunat të marrin iniciativa për alfabetin Braj dhe gjuha e shenjave** për fëmijët e verbër dhe shurdhmemec.
* **Të themelohet Këshilli komunal për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje në baza gjinore:** Hani i Elezit, Istog, Partesh, Ranillug, Shtërpce, Shtime, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposavic dhe Zubin Potok.
* **Ligji për parandalimin dhe Luftimin e trafikimit me njerëz dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit nr. 04/2-218,** autoriteteve vendore ju jep të drejtën, obligon dhe janë përgjegjëse në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz, komunat janë të obliguara të hapin fushatën vetëdijesuese në parandalimin e trafikimit me njerëz.
* **Të themelohet Komitetin Lokal i Veprimit:** Shtërpce, Gracanicë, Kllokot,, Mamushë, Podujevë, Prishtinë, Klinë, Istog, Prizren, Skenderaj, Viti, Mitrovica Jugore, Mitrovica Veriore, Fushë Kosovë dhe Pejë.
* **Të hartohet Plani Lokal i Veprimit për Ri integrim në komuna:** Malishevë, Ranillug, Novobërdë, Zubin Potok, Graçanicë, Leposaviq, Shtërpce, Mitrovicë e Veriu, Mitrovicë Jugore, Kllokot, Prizren, Zveçan, Hani Elezit dhe Ferizaj.
* **Të hartohet  Plani Lokal i Veprimit për Integrimin e Komuniteteve  Rom, Ashkali dhe Egjiptian në komunat:** Malishevë, Ranillug, Novobërdë, Zubin Potok, Suharekë, Pejë, Leposaviq, Shtërpcë, Mitrovicë e Veriu, Kamenicë, Mitrovicë Jugore, Viti, Kllokot, Podujevë, Obiliq, Mamushë, Gjilan, Zveçan, Lipjan;
* **Të hartohet Plani i Veprimit për parandalimin e braktisjes dhe të mos regjistrimit të shkollimit** për komunitet jo shumicë (rom dhe ashkali) në të gjitha komunat përveç komunës së Rahovecit dhe Fushë Kosovës.
* **Të promovohen më shumë qendra e aftësimit profesional** për komunitete rom, ashkali dhe egjiptian.
* **Përkrahja e vajzave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian** në fusha të ndryshme, duke u mbështetur nga komuna dhe OJQ vendore dhe ndërkombëtare.

1. Udhëzimin Administrativ-MAPL-Nr.08/2007 për themelimin e Njësive për të Drejtat e Njeriut në Komuna: [https://bit.ly/3jecYëP](https://bit.ly/3jecYwP) [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasuar nga Rregullorja QRK nr. 03/2017 për mekanizmat institucional për mbrojtje nga diskriminimi në qeveri dhe komuna: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14645> [↑](#footnote-ref-2)
3. Ligji nr. 05/L-020 për barazi gjinore, Neni 12 - Zyrtarët/et përkatës për barazi gjinore në ministri dhe komuna: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10923> [↑](#footnote-ref-3)
4. Ligji nr. 05/L-021 për mbrojtje nga diskriminimi, Neni 11 - Mekanizmat institucional për mbrojtje nga diskriminimi në ministri dhe komuna: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10924> [↑](#footnote-ref-4)
5. Buxheti i NDNJ-ve për vitin 2022 është marrë nga Ligjet e buxhetit të miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe publikuar nga Ministria e Financave: <https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,16> [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Një anketë për Mirëqenien dhe Sigurinë e Grave në Kosovë”, OSBE 2019. Shiko: [https://ëëë.osce.org/files/f/documents/e/4/439790.pdf](https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/439790.pdf) [↑](#footnote-ref-7)