|  |
| --- |
|  |
| JAUNIMO SITUACIJOS KLAIPĖDOS RAJONE TYRIMAS |
|  |

|  |
| --- |
| VšĮ „Metų rievės“2022-11-04 |

TURINYS

[PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 2](#_Toc118660030)

[ĮVADAS 4](#_Toc118660031)

[TYRIMO METODOLOGIJA 5](#_Toc118660032)

[TYRIMO REZULTATAI 7](#_Toc118660033)

[Emigracija 10](#_Toc118660034)

[Klaipėdos rajono patrauklumo ir pagrindinių problemų vertinimas 13](#_Toc118660035)

[Jaunimo psichotropinių medžiagų vartojimo situacija 16](#_Toc118660036)

[Saugumo ir nusikalstamumo santykis 18](#_Toc118660037)

[Jaunimo laisvalaikio tobulinimo galimybes 20](#_Toc118660038)

[Nedarbas ir verslumas 24](#_Toc118660039)

[Vertybės 28](#_Toc118660040)

[IŠVADOS 29](#_Toc118660041)

[REKOMENDACIJOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 32](#_Toc118660042)

[PRIEDAI 34](#_Toc118660043)

# PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

[1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes................................................................. 7](#_Toc118404487)

[2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį..................................................................................... 7](#_Toc118404488)

[3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą....................................................................... 8](#_Toc118404489)

[4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal kilmės vietą....................................................................... 8](#_Toc118404490)

[5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamą laikotarpį Klaipėdos rajone............................. 9](#_Toc118404491)

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumą...........................................................................9

7 pav. Dirbančiųjų respondentų pasiskirstymas pagal darbo sektorių ................................................10

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal planus išvykti gyventi į užsienį..........................................10

[9 pav. Išvykimo į užsienį priežastys...................................................................................................11](#_Toc118404495)

[10 pav. Planuojama migracija šalies viduje.......................................................................................12](#_Toc118404496)

[11 pav. Išvykimo iš Klaipėdos rajono priežastys...............................................................................12](#_Toc118404497)

[12 pav. Respondentų ryšys su Klaipėdos rajonu................................................................................13](#_Toc118404498)

[13 pav. Ateities siejimas su Klaipėdos rajonu....................................................................................13](#_Toc118404499)

[14 pav. Bendrųjų jaunimo problemų aktualumas...............................................................................14](#_Toc118404500)

[15 pav. Svarbiausios institucijos sprendžiančios jaunimo problemas................................................15](#_Toc118404501)

[16 pav. Gyvenimo kokybės per pastarąjį pusmetį vertinimas............................................................15](#_Toc118404502)

[17 pav. Norimi pakeisti gyvenime dalykai.........................................................................................16](#_Toc118404503)

[18 pav. Psichotropinių medžiagų vartojimo intensyvumas................................................................17](#_Toc118404504)

[19 pav. Jaunimo žalingų įpročių mažinimą lemiantys veiksniai........................................................17](#_Toc118404505)

[20 pav. Nusikalstamumo vertinimas per praėjusius metus................................................................18](#_Toc118404506)

[21 pav. Saugumo vertinimas įvairiose aplinkose...............................................................................18](#_Toc118404507)

[22 pav. Nesaugumą lemiančios priežastys.........................................................................................19](#_Toc118404508)

[23 pav. Veikla laisvo laiko metu........................................................................................................20](#_Toc118404509)

[24 pav. Pageidautinas savivaldybės dėmesys laisvalaikio paslaugų plėtrai ......................................20](#_Toc118404510)

[25 pav. Dažniausiai išskirti sportavimo sąlygų trūkumai...................................................................21](#_Toc118404511)

[26 pav. Viešųjų renginių Klaipėdos rajone vertinimas......................................................................21](#_Toc118404512)

[27 pav. Renginių informacijos pasiekiamumas..................................................................................22](#_Toc118404513)

[28 pav. Priklausomybė nevyriausybinėms organizacijoms................................................................23](#_Toc118404514)

[29 pav. Veiksniai, trukdantys jaunimui įsilieti į NVO veiklą............................................................23](#_Toc118404515)

[30 pav. Veiksniai galintys suaktyvinti jaunimo įsitraukimą į NVO..................................................24](#_Toc118404516)

[31 pav. Priežastys, dėl kurių nedirbama.............................................................................................25](#_Toc118404517)

[32 pav. Preferencijos norimam darbui................................................................................................25](#_Toc118404518)

[33 pav. Svarbiausi veiksniai padedantys susirasti darbą....................................................................26](#_Toc118404519)

[34 pav. Pagrindinis pajamų šaltinis................................................................................................... 26](#_Toc118404520)

[35 pav. Už jaunimo darbo užimtumą atsakingi veiksniai...................................................................27](#_Toc118404521)

[36 pav. Trukdžiai pradėti verslą.........................................................................................................27](#_Toc118404522)

[37 pav. Dalyvavimas rinkimuose.......................................................................................................28](#_Toc118404523)

[38 pav. Įtakos darymas priimant politinius sprendimus.....................................................................29](#_Toc118404524)

# ĮVADAS

 Klaipėdos rajonas – tai perspektyvus ir augantis rajonas, todėl čia gyvenančio ir su rajono savivaldybe savo ateitį siejančio jaunimo reikšmė rajono gyvenimui, raidai ir perspektyvoms – didžiulė. Ne mažiau aktualus klausimas yra ir mokyklose besimokančių moksleivių siekis išvykti studijuoti į užsienį ar kitą Lietuvos miestą. Nepalankios demografinės tendencijos, saugumo, laisvalaikio ir kitos aktualijos yra itin svarbios visai bendrajai rajono politikai.

Svarbiausias šio tyrimo tikslas – visapusiškai ištirti Klaipėdos rajono jaunimo situaciją, jų poreikius ir savivaldybėje įgyvendinamą jaunimo politiką, jos prioritetus. Siekiant šio tikslo buvo vertintos svarbiausios jaunimo problemos, nusikalstamumo situacija, jaunimo laisvalaikis ir kitos svarbios sritys.

 Pirmajame šio tyrimo skyriuje pristatoma tyrimo metodologija, aprašomi svarbiausi tyrimo uždaviniai. Antrajame skyriuje nagrinėjami anketinės apklausos rezultatai pagal analizuojamas sritis: rajono patrauklumo ir pagrindinių problemų vertinimas, emigracija, psichotropinių medžiagų vartojimas, nusikalstamumas ir saugumas, laisvalaikis ir aktyvumas, nedarbas ir verslumas, vertybės. Ketvirtajame skyriuje pateikiamos atlikto tyrimo išvados ir rekomendacijos jaunimo politikos įgyvendinimui Klaipėdos rajono savivaldybėje.

# TYRIMO METODOLOGIJA

Tyrimo metodologija parengta pagal Užsakovo techninius reikalavimus, remiantis analogiškų tyrimų praktika. Tyrimo metu naudojama anketinė apklausa. Atliktas tyrimas sudarys galimybes gerinti jaunimo situaciją Klaipėdos rajone.

**Tyrimo tikslas** – atlikti Klaipėdos rajono jaunimo situacijos vertinimą. Tyrimo metu buvo siekiama įgyvendinti šiuos **uždavinius**:

* nustatyti pagrindines jaunimo demografines, socialines ir ekonomines tendencijas;
* įvertinti jaunimo migracijos tendencijas;
* įvertinti bendrąsias jaunimo problemas Klaipėdos rajone;
* įvertinti jaunimo laisvalaikio tobulinimo galimybes;
* įvertinti jaunimo psichotropinių medžiagų vartojimo situaciją;
* nustatyti jaunimo saugumo ir nusikalstamumo santykį;
* nustatyti jaunimo pilietiškumą, jų žinias apie nevyriausybines organizacijas ir kitas institucijas;
* nustatyti jaunimo verslumo ir darbo problemas;
* nustatyti, kaip jaunimas vertina Klaipėdos rajoną;
* nustatyti jaunimo situacijos ateities perspektyvas.

**Tyrimo metodai**:

* Anketinis vertinimas (apklausa).

**Tyrimo tikslinė grupė** – 14-29 metų Klaipėdos rajone gyvenantys asmenys.

**Tyrimo imtis** – 90 respondentų.

**Tyrimo objektas** – Klaipėdos rajono jaunimo poreikiai ir svarbiausios jaunimo politikos įgyvendinimo kryptys.

**Tyrimo subjektas** – 14-29 metų Klaipėdos rajono jaunimas.

Vykdyto tyrimo instrumentas buvo anketinė apklausa, kurios metu buvo apklausti jauni žmonės šiuo metu gyvenantys arba pastaruosius du metus gyvenę Klaipėdos rajone. Respondentai reprezentuoja Klaipėdos rajono jaunimą pagal skirtingas amžiaus grupes, užimtumą, mokymosi įstaigą, lytį ir kitus aspektus.

Anketoje iš viso buvo pateikta 40 klausimų, naudotas mišraus tipo klausimynas. Jį sudarė:

* atviro tipo klausimas pastaboms bei komentarams;
* pusiau uždaro tipo klausimai, kuriuose po suformuluotais atsakymais respondentui paliekama laisvos vietos kitiems galimiems atsakymams;
* klausimas apie subjektyvų jaunuolių patyrimą naudojant psichotropines medžiagas.
* faktinių (demografinių) klausimų, kuriuose pateikta informacija apie respondentų lytį, amžių, išsilavinimą, darbą;
* matricos tipo klausimai, apimantys uždarus teiginius. Kiekviena matrica sudaryta iš skirtingo kiekio teiginių, leidžiančių identifikuoti konkretų jaunimo santykį su analizuojama problema. Kiekvienas matricos teiginys turėjo būti įvertintas viena verte, pasirenkant ją iš pateiktų galimų.

 Visa anketa buvo suskirstyta į klausimų blokus:

* Faktiniai duomenys apie respondentą;
* Respondento ryšys su Klaipėdos rajonu;
* Migracija;
* Bendrosios jaunimo problemos;
* Respondentui aktualios problemos;
* Psichotropinės medžiagos;
* Saugumas ir nusikalstamumas;
* Nevyriausybinės organizacijos;
* Pilietiškumas;
* Laisvalaikis;
* Verslumas ir darbas;
* Bendrasis Klaipėdos rajono vertinimas.

 Anketa buvo atvirai pasiekiama ir pildoma internete. Anketinėje apklausoje atsakymus pateikė 90 respondentų.

# Tyrimo rezultatai

 Anketinėje apklausoje analizuojami 90 respondentų pateikti reprezentatyvūs duomenys. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus visi respondentai traktuojami kaip jaunimas – tai yra jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Anketinio vertinimo metu respondentai pagal amžių buvo suskirstyti į tris pagrindines grupes:

* Nuo 14 iki 18 metų – 58;
* Nuo 19 iki 23 metų – 10;
* Nuo 24 iki 29 metų – 22 *(1 pav.).*

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

 Anketiniame vertinime pagal lytį respondentai pasiskirstė beveik po lygiai:

* 58 moterys (64 procentai visų apklausos dalyvių);
* 32 vyrai (36 procentai visų apklausos dalyvių) *(2 pav.).*

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį

 Didžioji dalis respondentų šiuo metu turi vidurinį išsilavinimą – 34 (44 proc. visų apklaustųjų) ir pradinį išsilavinimą – 27 (35 proc. visų apklaustųjų). Kiti respondentai turi aukštąjį magistro išsilavinimą – 5 (6 proc. visų apklaustųjų), aukštąjį bakalauro išsilavinimą – 4 (5 proc. visų apklaustųjų), profesinį išsilavinimą – 5 (7 proc. visų apklaustųjų), aukštesnįjį išsilavinimą – 2 (3 proc. visų apklaustųjų) *(3 pav.).*

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

 Vertinant jaunimo situaciją, svarbi yra respondento kilmės vieta. Iš Klaipėdos rajono kilęs jaunuolis turi daugiau žinių apie rajono situaciją, giliau vertina problemas, būna geriau susipažinęs su rajono specifika. Kita vertus, į Klaipėdos rajoną atvykęs jaunuolis gali situaciją įvertinti iš šalies, jo nuomonė yra objektyvesnė. Didžioji dalis apklaustų respondentų yra gimę Klaipėdos rajone – 69 (77 proc. visų apklaustųjų), kitur gimę – 21 (23 proc. visų apklaustųjų) *(4 pav.)*.

4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal kilmės vietą

 Klaipėdos rajone trumpesnį laikotarpį nei 10 metų gyvena 14 respondentų (16 proc. visų apklaustųjų), daugiau nei 10 metų – 75 respondentai (83 proc. visų apklaustųjų). Šiuo metu nebegyvena, yra išvykęs į kitą Lietuvos miestą 1 respondentas (1 proc. visų apklaustųjų) *(5 pav.)*.

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamą laikotarpį Klaipėdos rajone

 Didžioji dalis apklausto jaunimo nurodė, kad šiuo metu mokosi – 69 (77 proc. visų apklaustųjų), o dirba – 19 (21 proc. visų apklaustųjų). 2 respondentai pateikė informaciją, kad šiuo metu ieško darbo ir augina vaikus *(6 pav.)*.

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumą

 Didžioji dalis dirbančiųjų respondentų šiuo metu dirba privačiame sektoriuje – 48 proc., viešajame sektoriuje dirba 33 proc. visų šios grupės respondentų, ~~o~~ kad turi savo verslą nurodo 19 proc. visų šios grupės apklaustųjų *(7 pav.)*.

7 pav. Dirbančiųjų respondentų pasiskirstymas pagal darbo sektorių

## EmigRAcija

 Klaipėdos rajono jaunimo raidai didelę įtaką daro jaunų asmenų išvykimas į kitus miestus ar užsienį. Apklausoje buvo įvertintas jaunimo planai išvykti į kitą Lietuvos miestą, į užsienį, planuojantys išvykti buvo paprašyti nurodyti išvykimo tikslą. Didžioji dalis respondentų (50) pažymėjo, kad per artimiausius 5 metus neplanuoja išvykti gyventi į užsienį – tai sudarė 65 proc. visų apklaustųjų. Kita dalis apklaustųjų – 35 proc. nurodė turintys planų išvykti gyventi į užsienio šalį *(8 pav.)*.

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal planus išvykti gyventi į užsienį

 Respondentai buvo paprašyti įvertinti išvykimo į užsienį tikslus. Nustatyta, kad skiriamos šios priežastys (nuo dažniausios iki rečiausios) *(9 pav.)*:

1. Atostogauti;
2. Mokytis/ studijuoti;
3. Dirbti/ savanoriauti;
4. Gyventi.

9 pav. Išvykimo į užsienį priežastys

 Dažniausias išvykimo į užsienį tikslas – atostogos. Išvykti iš Lietuvos siekiant gyventi užsienyje nėra populiarus pasirinkimas jaunimo tarpe. Taigi pagrindiniai emigracijos tikslai – potencialiai trumpalaikiai ir pragmatiniai (dirbti, mokytis, studijuoti).

 Vertinant jaunimo polinkį migruoti šalies viduje išryškėjo labai aiški tendencija – 56 proc. respondentų neketina emigruoti į kitą miestą, o 44 proc. asmenų norėtų vykti į kitą Lietuvos miestą. Išryškėja sostinės trauka tarp jaunimo – 23 proc. apklaustųjų ketina išvykti į Vilnių, 13 proc. – į Klaipėdą, 3 proc. – į Kauną. 5 proc. respondentų planuoja rinktis kitą miestą *(10 pav.)*.

10 pav. Planuojama migracija šalies viduje

 Nagrinėjant galimo išvykimo iš Klaipėdos rajono priežastis buvo apklausta visa respondentų imtis (90 asmenų). Šiuo klausimu buvo siekta įvertinti ne tik jau apsisprendusių emigruoti asmenų preferencijas, bet ir tų, kurie kol kas nori likti Klaipėdos rajone. Svarbiausia galimo išvykimo iš Klaipėdos rajono priežastis yra susijusi~~os~~ su darbu – 60 proc. pažymėjo variantą „Geresnių karjeros galimybių kitur“, kita dažniausia pasirinkta priežastimi buvo įvardinta „Studijos“ - 13 proc. *(11 pav.)*.

11 pav. Išvykimo iš Klaipėdos rajono priežastys

 Taigi Klaipėdos rajono jaunimą išvykti skatinančios pagrindinės priežastys – geresnės perspektyvos. Kandangi mažas respondetų skaičius pasirinkimo, jog Klaipėdos rajonas nėra mielas gyventi, suponuoja išvadą, jog išvykstama dėl labiau pragmatinių priežasčių. Responetntai Klaipėdos rajoną vertina kaip patrauklų gyventi, tačiau pastebi, kad nepakankamos karjeros galimybės. Didžioji dalis jaunimo išvyksta studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus, todėl itin svarbu skatinti juos sugrįžti.

## KLAIPĖDOS RAJONO patrauklumo ir pagrindinių problemų vertinimas

 Anketinėje apklausoje jaunimo buvo paprašyta išsakyti savo nuomonę apie miesto patrauklumą gyventi.

 Vertindami savo ryšį su Klaipėdos rajonu, respondentai dažniausiai žymėjo šiuos atsakymus: „Mano gimtasis miestas“ (41 proc.) ir „Vieta, kurioje šiuo metu gyvenu“ (41 proc.). Tik 6 proc. respondentų Klaipėdos rajoną įvardijo kaip „Vieta, kuriame šiuo metu gyvenu, tačiau man čia nepatinka“ *(12 pav.).*

12 pav. Respondentų ryšys su Klaipėdos rajonu

 51 proc. apklausoje dalyvavusio jaunimo įvardino, kad jiems nėra labai svarbu, kuriame rajone ar mieste gyventi. Rezultatai parodo, kad jaunas žmogus nebūtinai sieja savo ateitį su Klaipėdos rajonu. 28 proc. visų apklaustųjų įvardino, kad nori gyventi tik Klaipėdos rajone *(13 pav.).*

13 pav. Ateities siejimas su Klaipėdos rajonu

 Anketinės apklausos dalyviai buvo paprašyti įvertinti įvairias, konkrečias jaunimo problemas (labai sutinku iki labai nesutinku). Respondentų atsakymų pasiskirstė tokia tvarka (nuo svarbiausios ):

1. Polinkis į žalingus įpročius;
2. Per mažas verslumas;
3. Jaunimo apolitiškumas *(14 pav.)*.

14 pav. Bendrųjų jaunimo problemų aktualumas

 Galima teigti, kad esminėmis problemomis jaunimas įvardija reiškinius, kurie labai aktualūs visos šalies mastu: jaunimo žalingi įpročiai, verslumo stoka, jaunimo apolitiškumas. Respondentai mažiausiai įvertino aktualią problemą Klaipėdos rajone – didelį nusikalstamumą.

 Vertinant įvardintų jaunimo problemų sprendimo būdus, respondentai nurodė, jog dažniausiai problemas tenka spręsti pačiam jaunimui (25 proc.) ir savivaldybei (25 proc.) *(15 pav.)*.

15 pav. Svarbiausios institucijos, sprendžiančios jaunimo problemas

 Jaunuolių vertinimu kylančias jaunumui aktualias problemas taip pat sprendžia švietimo įstaigos, mokyklos (16 proc.). Pabrėžtina, kad labai maža dalis apklaustųjų nurodė, kad jų problemų niekas nesprendžia (3 proc.).

 Nepaisant nurodytų jaunimo problemų Klaipėdos rajone, jaunimas pakankamai palankiai vertina savo gyvenimo kokybę. Teigiamai (*„Labiau gera nei bloga“,* „*Gera“* ir *„Labai gera“)* gyvenimo kokybę vertina 91 proc. apklaustųjų *(16 pav.)*.

16 pav. Gyvenimo kokybės per pastarąjį pusmetį vertinimas

 Nepaisant to, kad gyvenimo kokybė yra vertinta daugiausiai gerai, jaunimas nurodo, kad yra pakankamai nepatenkintas savo materialine padėtimi ir išvaizda (16 proc.) *(17 pav.)*.

17 pav. Norimi pakeisti gyvenime dalykai

 Vertindami, ką norėtų pakeisti savo gyvenime, respondentai dažniausiai žymėjo „Materialinę padėtį“ ir „Išvaizdą“ . Mažiausiai jaunuolių rinkosi tokius atsakymus kaip: „Norėčiau pakeisti viską“ (4 proc.) bei „Profesiją (išsimokslinimą)“, „Darbą“ ar „Nieko nenorėčiau keisti“ (5 proc.).

## Jaunimo psichotropinių medžiagų vartojimo situacija

 Tiriant jaunų žmonių psichotropinių medžiagų vartojimo įpročius pastebimas ryšys su bendrosiomis nacionaliniu šalies lygiu pastebimomis tendencijomis. Iš itin dažnai vartojamų psichotropinių medžiagų išsiskiria tabako gaminiai *(18 pav.)*.

18 pav. Psichotropinių medžiagų vartojimo intensyvumas

 Tabako gaminius kasdien vartoja 11 respondentų iš apklaustųjų. Alų, sidrą, vyną, šampaną vartoja kartą per kelias savaites ir dažniau apie 14 respondentų. Anketinėje apklausoje buvo vertinamas ir atskirų narkotinių medžiagų vartojimas. Įvairias narkotines medžiagas yra bandę apie 52 proc. visų respondentų. Dažniausiai bandytas psichotropikas – „Žolė“, kanapės. Tuo tarpu rečiausiai pasiteikęs atsakymas – heroinas ir LSD.

 Respondentų nuomone, jaunimo žalingus įpročius mažinti gali padėti sporto renginiai, užsiėmimai (17 proc.) ir pokalbiai su žymiais žmonėmis, kurie atsisako žalingų įpročių (15 proc.). Mažiausią poveikį darytų pokalbiai su mokytojais (4 proc.) *(19 pav.).*

19 pav. Jaunimo žalingų įpročių mažinimą lemiantys veiksniai

##  Saugumo ir nusikalstamumo santykis

 Jaunimo nusikalstamumas ir saugumas yra tarsi jaunimo situacijos, politikos atspindys. Netinkamas jaunimo auklėjimas, užimtumas ir švietimas įtakos nusikalstamumą, o tai tiesiogiai paveiks saugumo situaciją. Saugumas vertinamas dvejopai – faktiškai, t.y. kiek nusikaltimų įvykdo jaunimas, bei tai, kaip saugiai jaunuolis jaučiasi įvairiose vietose įvairių renginių ar įvykių metu. Tenka pripažinti, kad kuriamas įvaizdis ir vyraujantys stereotipai dažnai iškreipia realią situaciją tarp faktinių duomenų ir asmens saugumo jausmo.

 Vertinant jaunimo nuomonę apie nusikalstamumą Klaipėdos rajone vyrauja respondentų atsakymas „Nusikalstamumas liko toks pats“ – taip teigia 62 proc. visų apklaustųjų. Kad nusikalstamumas padidėjo mano 15 proc. respondentų, o kad sumažėjo – 23 proc. visų apklaustųjų *(20 pav.)*.

20 pav. Nusikalstamumo didėjimo vertinimas per praėjusius metus

 Vertinant jaunimo saugumą skirtingose aplinkose pastebima, kad nesaugiausiai respondentai jaučiasi atvirose miegamųjų rajonų erdvėse. Pasirinkimą, kad labai nesaugiai jaučiasi „Gatvėje (miegamuosiuose rajonuose)“ pažymėjo 16 proc. visų respondentų. Tuo tarpu saugiausiomis aplinkomis įvertinta „Namuose“, „Maitinimo įstaigose“ ir „Švietimo įstaigoje“ *(21 pav.)*.

21 pav. Saugumo vertinimas įvairiose aplinkose

 Vertinant nesaugumo priežastis dažniausiai pasirinkti variantai buvo šie: „Asmenys apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų (alkoholio, narkotikų)“ ir „Aplinkinių abejingumas“. Minėtus atsakymusatitinkamai pažymėjo 24 proc. ir 18 proc. respondentų. Kita svarbia nusikalstamumo priežastimi įvardintas nepakankamas gatvių apšvietimas (16 proc.). Tuo tarpu prevencinių priemonių stoka (policijos apsauga, stebėjimo kameros) žymėtosrečiau. Tai rodo, kad respondentai nusikalstamumo priežastis kur kas labiau sieja su nusikalstamais veiksmais, visuomene, nei su institucijomis, užtikrinančiomis viešąją tvarką *(22 pav.)*.

22 pav. Nesaugumą lemiančios priežastys

 Jaunimas, vertindamas nesaugumo priežastis, iš dalies patvirtina statistikos tendencijas. Inžinerinės ar prevencinės saugumo priemonės, policijos įtaka saugumui sureikšminama žymiai mažiau nei nusikaltimų priežastys (apsvaigimas, visuomenės abejingumas). Todėl svariausiai menką saugumo jausmą lemia netinkamas pačių paauglių ar visuomenės elgesys, kuriam reikšmingą įtaką daro auklėjimas, vertybės, požiūris.

##  Jaunimo laisvalaikio tobulinimo galimybes

 Laisvalaikio leidimas ir aktyvus gyvenimas apibrėžia jaunimo gyvenimo kokybę, auklėjimą. Tinkamai tvarkomos šios sritys veikia kaip labai efektyvi prevencinė priemonė – mažina nusikalstamumą, jaunimas užsiima prasmingesne veikla.

 Vertinant respondentų laisvalaikį ryškiausiai išsiskiria pasirinkimas ‚Klausausi muzikos“ ir „Naudojuosi kompiuteriu“, daugiausia respondentų nurodė, kad laisvalaikiu dažnai užsiima šiomis veiklomis. Daugiau dėmesio respondentai norėtų skirti darbui be atlygio (savanoriavimui) bei kino, koncertų ir teatrų lankymui *(23 pav.)*.

23 pav. Veikla laisvo laiko metu

 Apklausos rezultatai atskleidžia, kad jaunimas nepakankamai isitraukęs į neatlygintą veiklą (savanoriauti, dalyvauti visuomeninių organizacijų veiklose). Svarbu tai, kad apklaustieji norėtų daugiau tam skirti laiko.

 Tiriant, kam didesnį dėmesį organizuodama jaunimo laisvalaikį turėtų skirti savivaldybė, respondentų nuomonės pasiskirsto pakankamai tolygiai. Kiek didesnė dalis respondentų nurodo, kad svarbu skirti daugiau dėmesio „Koncertams, teatrams, parodoms“ (24 proc.). Mažiausia dalis apklaustųjų nurodo, kad didesnį dėmesį reikėtų skirti „Visuomeninių organizacijų renginiams ir veikloms“ (4 proc.) *(24 pav.)*.

24 pav. Pageidautinas savivaldybės dėmesys laisvalaikio paslaugų plėtrai

 Nagrinėjant prioritetus gerinant sportavimo sąlygas Klaipėdos rajone, labiausiai išryškėja įvairesnių sporto šakų rėmimas (32 proc.) ir sportavimo skatinimas, rajono gyventojų įtraukimas į sportavimą (25 proc.) *(25 pav.).* Kaip papildomus trūkumus respondentai nurodo sporto salių ir treniruoklių trūkumą Klaipėdos rajone.

25 pav. Dažniausiai išskirti sportavimo sąlygų trūkumai

 Vertindami Klaipėdos rajone organizuojamus viešuosius renginius, respondentai išskyrė renginių skaičiaus ir įvairovės nepakankamumą. Pozityviausiai įvertintas renginių viešinimas ir kokybė *(26 pav.).*

26 pav. Viešųjų renginių Klaipėdos rajone vertinimas

 Anketinės apklausos metu nustatyta, kad Klaipėdos rajono jaunimas~~,~~ apie renginius daugiausia sužino iš draugų – 27 proc. Taip pat jaunimą pasiekia informacija apie renginius ~~per~~ interneto socialinių tinklų ir el. pašto pagalba (23 proc.) *(27 pav.)*.

26 pav. Renginių informacijos pasiekiamumas

 Vertinant jaunimo įsitraukimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą išryškėja bendrosios nacionalinės tendencijos – jaunimo dalyvavimas NVO veikloje labai žemas. Jaunimo organizacijų nariais arba dalyviais (nariais traktavo asmenys, kurie yra asocijuoti organizacijų nariai, dalyviais – asmenys, aktyviai veikiantys NVO organizacijose, tačiau be formalaus priklausymo statuso) save pažymėjo apie 20 proc. respondentų. Daugiausia respondentų nurodo, kad priklauso „Jaunimo organizacijoms“, „Švietimo įstaigos savivaldos organizacijoms“, „Vietos bendruomenėms“ ir „Kitoms nevyriausybinėms organizacijoms“. Tačiau išryškėja ir žemas nevyriausybinių organizacijų žinomumas. Išlieka didelis dalis respondentų, kurie atsakė „Nieko apie tai nežinau“ vertindami įvairias organizacijas *(28 pav.).*

28 pav. Priklausomybė nevyriausybinėms organizacijoms

 Vertinant priežastis, lemiančias mažą jaunimo įsitraukimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą išskiriama *„Laiko stoka“* (22 proc.) ir *„Negalėjimas rasti tinkamos organizacijos“* (17 proc.). Mažiausią neigiamą įtaką darantis veiksnys yra *„Šeimos poveikis“*, 6 proc. apklaustųjų pažymėjo tai kaip trukdį įsiliejimui į NVO veiklas *(29 pav.).*

29 pav. Veiksniai, trukdantys jaunimui įsilieti į NVO veiklą

 Verta pažymėti, kad didžioji dalis apklaustųjų neranda tinkamos organizacijos saviraiškai. Jaunimui trūksta informacijos apie organizacijas, atsiskleidžia mažas organizacijų suinteresuotumas būti atviroms, informuoti jaunimą apie savo veiklą ir pritraukti naujų narių. Taigi, nevyriausybinės organizacijos nepakankamai atitinka jaunimo poreikius.

 Tiriant sprendimo būdus, galinčius paskatinti aktyvesnį jaunimo dalyvavimą NVO veikloje, dažniausiai žymėti pasirinkimai „Pačių jaunų žmonių iniciatyvumas“ (23 proc.) ir „Didesnė parama jaunimo organizacijoms“ (18 proc.). Mažiausiai akcentuotas „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kūrimosi skatinimas“ ir „Specialios informacijos kampanijos (9 proc.) *(30 pav.).*

30 pav. Veiksniai galintys suaktyvinti jaunimo įsitraukimą į NVO

 Per mažas jaunimo užimtumas, nepakankamas laisvalaikio galimybių įvairiapusiškumo užtikrinimas ir neefektyvus NVO sektorius lemia įvairias antrines jaunimo problemas, neišskiriant ir jaunimo nusikalstamumo.

##  Nedarbas ir verslumas

 Tyrime aptarta jaunimo užimtumo, laisvalaikio situacija dažniausiai tiesiogiai susijusi su jaunimo amžiumi – vyresnio amžiaus jaunimui, baigus mokslus, aktualiausias tampa ekonominio užimtumo klausimas. Ekonominį užimtumą galima įvardinti dvejopai: kaip įsidarbinimą ir savarankiškos veiklos vystymą (verslas). Jaunam asmeniui, patekus į aktyvią darbo rinką, ypatingai svarbu jau pirmaisiais metais formuoti darbo įgūdžius, suvokimą apie aktyvų darbą.

 Vertinant priežastis, kodėl jaunimas šiuo metu neturi darbo (ši sąvoka neapima nedarbo), t. y. ekonomiškai neaktyvus, išryškėja pasirinkimai „Noriu tik mokytis“ (34 proc.) ir „Išlaiko tėvai“ (33 proc.) *(31 pav.)*.

31 pav. Priežastys, dėl kurių nedirbama

 Tiriant respondentų prioritetus norimam dirbti darbui, paaiškėjo, kad jaunimas orientuotas į legalų, gerai apmokamą darbą, kuris atitiktų jų kvalifikaciją. Atsakant į šį klausimą dažniausiai pasirinkta „Dirbčiau tik legalų ir gerai apmokamą darbą“ (48 proc.). Pažymėtina, jog tik 10 proc. visų apklaustųjų sutiktų dirbti šešėlinį darbą svarbiausiu kriterijumi pasirenkant atlygio dydį. 13 proc. jaunimo sutiktų dirbti bet kokį darbą užsienyje *(32 pav.).*

32 pav. Preferencijos norimam darbui

 Nagrinėjant veiksnius, padedančius susirasti darbą, išryškėja pasirinkimas „Užsienio kalbų mokėjimas“. Šį aspektą pažymėjo 17 proc. respondentų. Kaip mažiausiai svarbus veiksnys įvardinta „Gera išvaizda“, šį variantą pažymėjo 4 proc. respondentų. Respondentai taip pat gerai vertina asmenines asmens savybes, praktinės veiklos patirtį ir pažintis (16 proc.) *(33 pav.).*

33 pav. Svarbiausi veiksniai, padedantys susirasti darbą

 Nagrinėjant respondentų pajamų struktūrą žymiai išsiskiria „Šeimos ir tėvų parama“. Šį, kaip pagrindinį pajamų šaltinį, nurodė 65 procentai apklaustųjų. Atsižvelgiant į vidutinį respondentų amžių, šie rezultatai lengvai paaiškinami – didžioji respondentų dalis didžiausią dėmesį skiria mokslams, studijoms, laisvalaikiui ir pan. Tačiau 24 proc. atsakiusiųjų nurodė, kad jie gauna pastovų atlyginimą *(34 pav.).*

34 pav. Pagrindinis pajamų šaltinis

 Anketinėje apklausoje dalyvavusiųjų respondentų nuomone, už jaunimo darbo užimtumą yra atsakingiausios už įdarbinimą atsakingos institucijos (20 proc.) ir pats jaunimas, savarankiškai ieškodamas darbo (18 proc.). Klaipėdos rajono jaunimas mažiausiai įvertino „Pats jaunimas, kurdamas darbo vietas“ (13 proc.) *(35 pav.)*.

35 pav. Už jaunimo darbo užimtumą atsakingi veiksniai

 Analizuojant, kokios priežastys lemia nepakankamą aunimo aktyvumą pradedant savo verslą, išryškėja finansų problema. Kaip pagrindines problemas pradėti savo verslą respondentai pažymėjo „Trūksta finansų“ (21 proc.) ir „Trūksta žinių ir įgūdžių“ (15 proc.). Tai rodo, jog jaunimas supranta, kad verslumo trūkumą lemia subjektyvios priežastys, tokios kaip verslumo įgūdžių, savybių trūkumas, idėjų stoka. Šias priežastis nurodo daugiau respondentų, nei netinkama verslui aplinka, per didelė konkurencija, trūksta valstybės paramos *(36 pav.)*.

36 pav. Trukdžiai pradėti verslą

 Apibendrinant, Klaipėdos rajone esančiam jaunimo verslumo stygiui įtakos turi informacijos, įgūdžių, idėjų stoka, todėl savivaldybės bei kitų institucijų paramos, pagalbos galėtų padėti didinti jaunimo verslumą Klaipėdos rajone.

##  Vertybės

 Analizuojant jaunimo situaciją~~,~~ nemažai skiriama dėmesio vertybėms. Nors tiesioginių klausimų, susijusių su šia sritimi, anketoje nepateikiama, tačiau jos netiesiogiai pasireiškia per kitų vertinimų klausimus ar klausimų grupes bei atsakymus į juos.

 Nagrinėjant jaunimo pilietiškumą ir norą dalyvaut politikos formavime paaiškėjo aukštas balsuojančių rinkimuose asmenų kiekis. Iš 38 proc. respondentų, kurie turi teisę balsuoti rinkimuose, 29 proc. balsuoja, o tik 9 proc. nebalsuoja rinkimuose *(37 pav.).*

37 pav. Dalyvavimas rinkimuose

 Labiau įsilieti į politinių sprendimų priėmimą galinčiais save nurodė 27 proc. respondentų („Taip, pats priimu sprendimus per įvairias valdymo institucijas“ – 6 proc., „Taip, galiu pareikšti poziciją per visuomeninę organizaciją, kurios veikloje dalyvauju“ – 13 proc., „Taip, galiu teikti siūlymus atsakingiems asmenims ir institucijoms“ – 7 proc.). Tuo tarpu niekaip prie sprendimo priėmimų negalintys, tačiau ir nenorintys prisidėti nurodo 73 proc. apklaustųjų *(38 pav.).*

38 pav. Įtakos darymas priimant politinius sprendimus

# IŠVADOS

 Apibendrinus Klaipėdos rajono jaunimo situacijos tyrimą galima pateikti išvadas, pagal pasirinktas tyrimui sritis, kurias respondentai vertino pateiktoje anketoje.

|  |  |
| --- | --- |
| Tiriama sritis | Išvados |
| Jaunimo emigracijos tendencijos | * Dauguma apklausoje dalyvavusių jaunuolių neplanuoja išvykti gyventi į užsienį.
* Pagrindinė priežastis, kuri nulemtų išvykimą į užsienį, būtų studijos.
* Apie 50 proc. apklausos dalyvių neplanuoja išvykti gyventi į kitą Lietuvos miestą.
* Respondentai, planuojantys išvykti gyventi į kitą Lietuvos miestą nurodė, kad išvykti planuotų į didžiuosius Lietuvos miestus: Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, kuriuose susitelkę šalies universitetai, kolegijos ir kt.
* Pagrindine išvykimo iš Klaipėdos rajono priežastimi respondentai nurodo geresnes karjeros galimybes.
 |
| Klaipėdos rajono patrauklumo ir pagrindinės jaunimo problemos | * Tyrimo dalyviai palankiai vertina Klaipėdos rajoną, dauguma jį laiko sau artima vieta.
* Labai mažas procentas dalyvių išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad jie gyvena Klaipėdos rajone.
* Stiprus prisirišimas prie Klaipėdos rajono nenustatytas, nes didžioji dalis tyrime dalyvavusių jaunuolių nurodė, kad jiems nėra svarbu, kur jie gyvena.
* Pagrindinėmis jaunimo problemomis įvardinta: jaunimo žalingi įpročiai, verslumo stoka, jaunimo apolitiškumas.
* Tyrime dalyvavusio jaunimo nuomone, jaunimo problemas turi spręsti pats jaunimas ir savivaldybė.
* Nepaisant to, kad gyvenimo kokybė yra vertinta gerai, jaunimas pakankamai nepatenkintas savo materialine padėtimi ir išvaizda.
 |
| Jaunimo psichotropinių medžiagų vartojimo situacija | * Iš itin dažnai vartojamų psichotropinių medžiagų išsiskiria tabako gaminiai.
* Dažniausiai bandytas psichotropikas – „Žolė“, kanapės. Rečiausiai – heroinas ir LSD.
* Jaunimo žalingų įpročių mažinimui gali padėti sporto renginiai, užsiėmimai ir pokalbiai su žymiais žmonėmis, kurie atsisako žalingų įpročių.
 |
| Saugumas ir nusikalstamumas | * Tyrime dalyvavusių jaunimo nuomone, Klaipėdos rajone nusikalstamumas nepakito (liko toks pats).
* Nesaugiausiomis Klaipėdos rajone įvardintos miegamųjų rajonų gatvės. Saugiausios vietos – namai, maitinimo įstaigos ir švietimo įstaigos.
* Nesaugumo priežastimis dažniausia įvardinta asmenys, apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų (alkoholio, narkotikų), ir aplinkinių abejingumas.
 |
| Jaunimo laisvalaikio tobulinimo galimybės | * Klaipėdos rajono jaunimas daugiausiai laisvo laiko skiria muzikos klausymui ir naudojimuisi kompiuteriu.
* Jaunimo nuomone, savivaldybė, organizuodama jaunimo laisvalaikį, daugiau dėmesio turėtų skirti koncertams, teatrams ir parodoms.
* Gerinant sportavimo sąlygas Klaipėdos rajone, labiausiai išryškėja poreikis skatinti ir remti įvairesnes sporto šakas.
* Tyrime dalyvavęs jaunimas palankiausiai įvertino Klaipėdos rajone organizuojamų viešųjų renginių kokybę ir viešinimą. Dauguma jaunuolių apie renginius sužino iš savo aplinkos žmonių, draugų ir socialinių tinklų.
* Jaunimo dalyvavimas NVO veikloje yra labai pasyvus. Daugiausia respondentų nurodo priklausantys „Jaunimo organizacijoms“, „Švietimo įstaigos savivaldos organizacijoms“, „Vietos bendruomenėms“ ir „Kitoms nevyriausybinėms organizacijoms“.
* Nedalyvavimo NVO veiklose priežastys: laiko stoka ir negalėjimas rasti tinkamos organizacijos. Galimais šių problemų sprendimo būdais įvardinamas pačių jaunų žmonių iniciatyvumo didinimas ir didesnė parama jaunimo organizacijoms.
 |
| Nedarbas ir verslumas | * Vertinant motyvus, kodėl jaunimas šiuo metu neturi darbo, išryškėja tokios priežastys kaip: „Noriu tik mokytis“ ir „Išlaiko tėvai“.
* Prioritetai norimam dirbti darbui – legalus, gerai apmokamas darbas, kuris atitiktų turimą kvalifikaciją.
* Klaipėdos rajono jaunimo nuomone, susirasti darbą labiausiai padeda užsienių kalbų mokėjimas, asmeninės asmens savybės, praktinės veiklos patirtis bei turimos pažintys.
* Kadangi didžioji dalis respondentų mokosi arba studijuoja, pagrindiniu lėšų šaltinių įvardinta šeimos ir tėvų parama. Dalis jaunuolių nurodo, kad reguliariai gauna darbo užmokestį.
* Už jaunimo darbinį užimtumą yra atsakingos institucijos ir pats jaunimas, savarankiškai ieškodamas darbo.
* Priežastys, lemiančios nepakankamą jaunimo aktyvumą pradedant savo verslą, yra finansų trūkumas ir žinių bei įgūdžių neturėjimas.
 |
| Vertybės  | * Jaunimo pilietiškumą ir norą dalyvaut politikos formavime parodo aukštas balsuojančių rinkimuose asmenų skaičius.
* Didžioji dalis tyrime dalyvavusio jaunimo nurodo, kad jie negali ir nenori prisidėti prie politinių sprendimų priėmimo.
 |

# REKOMENDACIJOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI

# KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

1. Jaunimo politikos priemonėmis siekti „įgalinti“ jaunimą – suteikti jaunimui galios, skatinti tikėti savo galia. Dalyvavimas demokratijos įgyvendinime (demokratijos praktikavimas), pvz., įsitraukimas į sprendimų priėmimų procesus, derybas arba diskusijas su skirtingas nuomones ar interesus turinčiomis grupėmis ir pan. įvairiose gyvenimo srityse (šeimoje, mokykloje, universitete, darbovietėje ir kitur) stiprina asmeninės galios jausmą – „aš galiu, mane girdi ir išklauso“. Šios patirties galima įgyti dalyvaujant jaunimo organizacijų veikloje, mokyklų savivaldoje, jaunimo neformaliojo ugdymo veiklose ir kt. Dėl šios priežasties formuojant jaunimo politiką Klaipėdos rajone svarbu stiprinti paramą jaunimo organizacijoms šiose srityse:
* Rengiant lyderius;
* Didinat finansavimą, skirtą socialinėms, kultūrinėms ir meninėms iniciatyvoms, programoms;
* jaunimo organizacijų ir jų veiklos viešinimui;
* užtikrinant gerosios patirties sklaidą sukurti bendrą mokymų ir konsultacijų platformą, kurioje būtų identifikuojamas mokymų temų poreikis, teikiama informacija apie organizuojamus mokymus, sudaroma galimybė pasidalinti gerąja patirtimi.
1. Jaunimo politikoje turėtų atsirasti naujas tikslas „Grąžinti jaunimą iš virtualios erdvės“, t. .y padėti jaunuliams adaptuotis grįžtant iš nuotolinio į kontaktinį mokymąsi, orientuojantis į studijas, darbą ir laisvalaikį. Svarbu plėsti jaunimo politikos priemones, kurių dėka jaunimas galėtų išmokti problemas spręsti, o ne jų vengti žalingų įpročių pagalba:
* plėtoti įvairius jaunuolių poreikius atitinkančias ugdymo, informavimo ir konsultavimo paslaugas;
* dirbantiems jaunuoliams teikti paslaugas, padedančių išlikti darbe. Didesnes pajamas turintys jaunuoliai gali susimokėti už terapiją ar konsultavimą profesinių santykių temomis, tačiau pažeidžiamiems jaunuoliams svarbu suteikti nemokamas paslaugas, padedant jiems įsitvirtinti ir išsilaikyti naujame darbe.
* Didelė Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų dalis gyvena kaimiškose teritorijose, kuriose kultūros, švietimo ir kt. infrastruktūra išvystyta nepakankami, todėl mažiau veiklų savo kaimynystėje gali atrasti ir jaunuoliai. Svarbu plėtoti jaunimui skirtas paslaugas kaimiškose teritorijose, suteikti socialinį ir emocinį palaikymą. Pažeidžiamų jaunuolių grupėms neformaliojo švietimo paslaugų pasiūla nėra pakankama, nes daugelis jų yra orientuotos į motyvuotą, savivaldų jaunuolį. Pažeidžiamų jaunuolių grupėms priskiriami jauni žmonės negauna pakankamo socialinio palaikymo iš suaugusiųjų šeimos narių, todėl svarbu plėtoti darbo su jaunimu formas: atvirąjį darbą su jaunimu ir kt.
* vykdyti nuolatinę darbo su jaunimų formų poreikio stebėseną labiausiai nuo Gargždų nutolusiose seniūnijose (mobiliojo darbo, atvirųjų jaunimo erdvių steigimo ir pan.);
* pagal poreikį didinti jaunimo darbuotojų etatų skaičių, užtikrinti jų motyvavimą.
1. Spręsti jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką klausimus, skatinti jaunimo verslumą:
* inicijuoti Klaipėdos rajono savivaldybėje Verslo centro įsteigimo poreikio ir galimybių analizės atlikimą;
* skatinti verslo, savivaldos ir švietimo sektoriaus įstaigų bendradarbiavimą, parengti bendradarbiavimo programą ir priemonių planą;
* sukurti mokinių karjeros planavimo sistemą bendrojo ugdymo mokyklose;
* tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos junior achievement ir įgyvendinti kitas Lietuvos junior achievement programas (mokomosios bendrovės, verslumo konkursai, šešėliavimas), skirtas 9-12 klasių moksleiviams;
* didinti finansavimą jaunimo įdarbinimo vasarą programai;
* didinti mokyklų dalyvaujamojo biudžeto finansavimą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektams.
1. Siekiant užtikrinti galimybes jaunimui aktyviai dalyvauti politiniame, pilietiniame ir visuomeniniame gyvenime siūloma sutelkti specialistus, kuruojančius skirtingas organizacijas, priklausomai nuo jų veiklos ir skatinti jų bendrus projektus, bendradarbiavimą tarpusavyje.

# PRIEDAI

ANKETA

Jaunimo situacijos tyrimas Klaipėdos rajone – apklausa. Apklausa skirta jaunimui nuo 14 iki 29 metų šiuo metu gyvenančiam, ar gyvenusiam, bet išvykusiam iš Klaipėdos rajono. Anketoje pateikti klausimai su galimais atsakymais į juos. Jums tinkamo atsakymo numerį pažymėkite langelyje varnele. Jei nerandate Jums tinkamiausio atsakymo, galite įrašyti jį prie pasirinkimo „Kita“. Anonimiškumą garantuojame.

1. Jūsų lytis:

 Vyras

 Moteris

2. Jūsų amžius:

 14 – 18;

 19 – 23;

 23 – 29;

3. Jūsų išsilavinimas

 Pradinis išsilavinimas

 Vidurinis išsilavinimas

 Profesinė kvalifikacija

 Aukštesnysis

 Aukštasis bakalauro laipsnis

 Aukštasis magistro laipsnis;

4. Kur gimėte?

 Klaipėdos rajone:

 Kitur.

5. Kiek laiko gyvenate Klaipėdos rajone?

 Šiuo metu nebegyvenu, esu išvykęs į kitą Lietuvos miestą;

 Iki 2 metų;

 Nuo 2 iki 10 metų;

 10 ir daugiau metų.

6. Ką šiuo metu veikiate?

 Mokausi;

 Dirbu;

 Kita. Įrašykite.................................................................

7. Ar per artimiausius 5 metus ketinate vykti gyventi į užsienį?

 Taip;

 Ne;

8. Kaip Jums artimi šie išvykimo į užsienį tikslai?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tikrai ne | Mažai | Galbūt | Labai | Tikrai taip |
| Dirbti/savanoriauti |  |  |  |  |  |
| Mokytis/studijuoti |  |  |  |  |  |
| Gyventi |  |  |  |  |  |
| Atostogauti |  |  |  |  |  |

9. Ar ketinate per artimiausius 3 metus persikelti gyventi į kitą Lietuvos miestą?

 Ne, neketinu;

 Taip, į Vilnių;

 Taip, į Klaipėdą;

 Taip, į Kauną;

 Kita.

10. Dėl kokių priežasčių norėtumėte išvykti į kitą Lietuvos miestą? (galimi keli atsakymai)

 Geresnių karjeros galimybių kitur

 Didesnio uždarbio kitur

 Įdomesnio gyvenimo kitur

 Klaipėdos rajone man nemiela gyventi;

 Studijos.

11. Įvertinkite svarbiausias jaunimo problemas Klaipėdos rajone?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Labai sutinku | Sutinku | Nei sutinku nei nesutinku | Nesutinku | Labai nesutinku |
| Polinkis į žalingus įpročius; |  |  |  |  |  |
| Jaunimo nedarbas; |  |  |  |  |  |
| Mokamas mokslas; |  |  |  |  |  |
| Laisvalaikio, užimtumo galimybių stoka; |  |  |  |  |  |
| Sunki materialinė padėtis; |  |  |  |  |  |
| Didelis nusikalstamumas; |  |  |  |  |  |
| Būsto įsigijimo problema; |  |  |  |  |  |
| Žiaurumas, smurtas (nepakantumas, patyčios) |  |  |  |  |  |
| Jaunų žmonių diskriminacija (suaugusiųjų nepripažinimas); |  |  |  |  |  |
| Blogi santykiai su tėvais; |  |  |  |  |  |
| Emigracija; |  |  |  |  |  |
| Saviraiškos galimybių stoka; |  |  |  |  |  |
| Per mažas verslumas; |  |  |  |  |  |
| Pilietiškumo stoka; |  |  |  |  |  |
| Nekokybiškas švietimas; |  |  |  |  |  |
| Sportavimo galimybių stoka; |  |  |  |  |  |
| Jaunimo apolitiškumas (nesidomėjimas politika, nedalyvavimas joje) abejingumas visuomenės problemoms. |  |  |  |  |  |

12. Kas, Jūsų manymu, sprendžia šias problemas? (galimi keli atsakymai)

 Savivaldybė

 Nevyriausybinės organizacijos

 Mokyklos, universitetai, kitos švietimo įstaigos

 Šeima / giminės

 Draugai

 Pats jaunimas

 Niekas

 Kita Įrašykite..............................................................

13. Kaip vertinate savo gyvenimo kokybę per pastarąjį pusmetį?

 Labai gera

 Gera

 Labiau gera nei bloga

 Labiau bloga nei gera

 Bloga

14. Ką norėtumėte pakeisti savo gyvenime? (galimi keli atsakymai)

 Norėčiau pakeisti viską

 Nieko nenorėčiau keisti

 Profesiją (išsimokslinimą)

 Materialinę padėtį

 Santykius su draugais

 Savo charakterį

 Išvaizdą

 Gyvenamąją vietą

15. Kurias iš šių medžiagų bandėte ar vartojote?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niekada nebandžaiu | Esu bandęs | Kartą per mėnesį ir rečiau | Kartą per kelias savaites ir dažniau | Kasdien |
| Stiprieji alkoholiniai gėrimai |  |  |  |  |  |
| Sidras/vynas/šampanas |  |  |  |  |  |
| Alus |  |  |  |  |  |
| Cigaretės, cigarelės, cigarai ir kt. |  |  |  |  |  |
| "Žolė", kanapės; |  |  |  |  |  |
| Amfetaminas |  |  |  |  |  |
| Kokainas |  |  |  |  |  |
| Heroinas |  |  |  |  |  |
| Krekas |  |  |  |  |  |
| LSD |  |  |  |  |  |
| Kitos narkotinės medžiagos |  |  |  |  |  |

16. Kurios priemonės, Jūsų manymu, yra efektyviausios sprendžiant žalingų įpročių problemas? (galimi keli atsakymai)

 Sporto renginiai, užsiėmimai

 Specialistų paskaitos, diskusijos

 Pokalbiai su bendraamžiais

 Pokalbiai su įžymiais žmonėmis, kurie atsisako žalingų įpročių (pavyzdžių rodymas)

 Įvairūs renginiai, socialinės kampanijos

 Pačių jaunų žmonių kuriamos ir vykdomos prevencijos programos

 Ribojimai/ draudimai/.baudos

 Pokalbiai su tėvais

 Pokalbiai su mokytojais

 Švietimas per bendrojo lavinimo pamokas mokyklose

 Kita. Įrašykite....................................................

17. Kaip vertinate nusikalstamumo kitimą Klaipėdos rajone lyginant su praėjusiais metais?

 Nusikalstamumas padidėjo

 Nusikalstamumas sumažėjo

 Nusikalstamumas liko toks pats

18. Įvertinkite, kaip saugiai jaučiatės šiose vietose?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visiškai saugiai | Pakankamai saugiai | Vidutiniškai | Labai nesaugiai | Negaliu vertinti |
| Darbe |  |  |  |  |  |
| Namuose |  |  |  |  |  |
| Masiniuose renginiuose |  |  |  |  |  |
| Viešajame transporte |  |  |  |  |  |
| Prekybos ir paslaugų centruose |  |  |  |  |  |
| Maitinimo įstaigose |  |  |  |  |  |
| Gatvėje (miesto centre) |  |  |  |  |  |
| Gatvėje (miegamuosiuose rajonuose) |  |  |  |  |  |
| Švietimo įstaigoje |  |  |  |  |  |
| Visur  |  |  |  |  |  |

19. Pažymėkite svarbiausias priežastis dėl kurių jaučiatės nesaugūs? (galimi keli atsakymai)

 Nepakankamas gatvių apšvietimas

 Nepakankamas stebėjimo kamerų skaičius

 Aplinkinių abejingumas

 Paauglių grupuotės

 Kišenvagiai

 Nepakankama policijos apsauga

 Asmenys apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų (alkoholio, narkotikų)

 Kita. Įrašykite..............................................

20. Ar dalyvaujate išvardintų organizacijų veikloje?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esu dalyvis | Esu narys | Nesu nei narys nei dalyvis | Nieko apie tai nežinau |
| Švietimo įstaigos savivaldos organizacija |  |  |  |  |
| Jaunimo organizacija |  |  |  |  |
| Labdaros organizacija |  |  |  |  |
| Žmogaus teisių organizacija |  |  |  |  |
| Vartotojų teisių organizacija |  |  |  |  |
| Namo bendrija |  |  |  |  |
| Profesinė sąjunga |  |  |  |  |
| Vietos bendruomenė |  |  |  |  |
| Religinė parapija ar organizacija |  |  |  |  |
| Kita nevyriausybinė organizacija |  |  |  |  |

21. Kokios priežastys trukdo aktyviam jaunimo įsiliejimui į visuomeninių organizacijų veiklą? (galimi keli atsakymai)

 Informacijos stoka

 Negatyvūs stereotipai (išankstiniai nusistatymai) apie jaunimo organizacijas

 Laiko stoka

 Draugų poveikis

 Šeimos poveikis

 Organizacijų neveiksnumas

 Organizacijų uždarumas

 Negalėjimas rasti tinkamos organizacijos

 Kita. Įrašykite..........................................................

22. Kas paskatintų jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime? (galimi keli atsakymai)

 Jaunų žmonių įsitraukimo į valdymo institucijas skatinimas

 Jaunimo visuomeninių organizacijų kūrimosi skatinimas

 Didesnė parama jaunimo organizacijoms

 Specialios informacinės kampanijos

 Savanoriškos veiklos skatinimas

 Pačių jaunų žmonių iniciatyvumas

 Glaudesnis bendradarbiavimas tarp švietimo įstaigų ir visuomeninių organizacijų

 Kita. Įrašykite..............................

23. Ar balsuojate rinkimuose?

 Turiu teisę ir balsuoju

 Turiu teisę ir nebalsuoju

 Neturiu teisės balsuoti (pvz. esu per jaunas)

24. Ar galite daryti įtaką politiniams sprendimams? (galimi keli atsakymai)

 Taip, galiu teikti siūlymus atsakingiems asmenims ir institucijoms

 Taip, galiu pareikšti poziciją per visuomeninę organizaciją, kurios veikloje dalyvauju

 Taip, pats priimu sprendimus per įvairias valdymo institucijas (Jaunimo reikalų tarybas ir pan.)

 Ne, nors norėčiau

 Ne, nors norėčiau, bet neturiu jokių galimybių

 Ne ir nenoriu (nematau prasmės)

25. Įvertinkite, kaip dažnai užsiimate žemiau išvardintomis veiklomis?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dažnai | Retai | Retai arba niekada, bet norėčiau dažniau | Retai arba niekada, bet ir nenorėčiau |
| Sportuoju |  |  |  |  |
| Klausausi muzikos |  |  |  |  |
| Skaitau knygas, spaudą |  |  |  |  |
| Naudojuosi kompiuteriu |  |  |  |  |
| Apsiperku, vaikštau po parduotuves |  |  |  |  |
| Lankausi kavinėse, klubuose |  |  |  |  |
| Užsiimu naudinga veikla (remontas, maisto ruošimas) |  |  |  |  |
| Einu pasivaikščioti, pasivažinėti dviračiu |  |  |  |  |
| Lankausi kine, teatre, koncerte |  |  |  |  |
| Stengiuosi dirbti už atlygį |  |  |  |  |
| Dirbu be atlygio (savanoriauju) |  |  |  |  |
| Hobis (grojimas, piešimas, žvejyba) |  |  |  |  |
| Dalyvauju visuomeninės organizacijos veikloje |  |  |  |  |
| Lankau būrelį |  |  |  |  |

26. Ko labiausiai trūksta, siekiant pagerinti sportavimo sąlygas? (galimi keli atsakymai)

 Sporto aikštynų, aikščių

 Dviračių takų infrastruktūros

 Sportavimo skatinimo, miestiečių įtraukimo į sportavimą

 Įvairesnių sporto šakų rėmimo

 Kita. Įrašykite....................................

27. Kurioms laisvalaikio leidimo formoms daugiau dėmesio turėtų skirti savivaldybė?

 Stovykloms, sąskrydžiams, žygiams ir kt.

 Jaunimo turizmui

 Mokymosi renginiams

 Sporto renginiams

 Masinėms gatvės šventėms ir renginiams

 Koncertams, teatrams, parodoms

 Visuomeninių organizacijų renginiams ir veikloms

 Kita. Įrašykite...............................................

28. Ar šiuo metu dirbate?

 Taip

 Ne (pereikite prie 30 klausimo)

29. Kur šiuo metu dirbate (atsakę pereikite prie 31 klausimo) ?

 Viešajame sektoriuje

 Privačiame sektoriuje

 Turiu savo verslą.

30. Kodėl šiuo metu nedirbate?

 Noriu tik mokytis

 Negaliu rasti tinkamo darbo

 Pakanka pinigų (nėra didesnio poreikio)

 Išlaiko tėvai

 Kita. Įrašykite.........................................

31. Kokio darbo norėtumėte?

 Dirbčiau tik legalų ir gerai apmokamą darbą

 Dirbčiau ir nelegalų, bet gerai apmokamą darbą

 Mano kvalifikaciją atitinkančio darbo

 Bet kokio pastovaus darbo

 Norėčiau dirbti užsienyje

 Bet kokio darbo Lietuvoje

 Bet kokio darbo užsienyje

32. Koks yra pagrindinis jūsų pajamų šaltinis?

 Pašalpos

 Šeimos, tėvų parama

 Pastovus atlyginimas

 Stipendija

 Draugo/partnerio uždarbis

 Nelegalus darbas

 Atsitiktinis uždarbis

 Kita. Įrašykite.............................................

33. Kas padeda susirasti darbą? (galimi keli atsakymai)

 Darbo kompiuteriu įgūdžiai

 Gera išvaizda

 Asmeninės savybės

 Pažintys

 Praktinės veiklos patirtis

 Aukštasis išsilavinimas

 Gerai parengtas CV ir motyvacinis laiškas

 Užsienio kalbų mokėjimas

 Kita. Įrašykite...........................................

34. Kas turėtų spręsti jaunimo nedarbo problemas? (galimi keli atsakymai)

 Pats jaunimas, kurdamas darbo vietas

 Pats jaunimas, savarankiškai ieškodamas darbo

 Už įdarbinimą atsakingos institucijos

 Savivaldybė

 Vyriausybė, Seimas

 Jaunimo organizacijos

 Kita. Įrašykite....................................

35. Kas labiausiai trukdo jaunam žmogui pradėti verslą? (galimi keli atsakymai)

 Trūksta idėjos verslui

 Trūksta tinkamų žmonių/partnerių

 Trūksta finansų

 Trūksta žinių/įgūdžių

 Trūksta verslumo savybių

 Trūksta valstybės paramos

 Per didelė konkurencija

 Netinkama verslui aplinka

 Kita. Įrašykite........................................

36. Įvertinkite viešuosius renginius Klaipėdos rajone.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pilnai pakanka | Pakanka | Vidutiniškai | Nepakanka | Visiškai nepakanka |
| Renginių skaičius |  |  |  |  |  |
| Renginių kokybė |  |  |  |  |  |
| Renginių viešinimas |  |  |  |  |  |
| Renginių įvairumas |  |  |  |  |  |

37. Iš kur sužinote apie Kaune vykstančius viešuosius renginius? (galimi keli atsakymai)

 Draugų

 Radijo, televizijos

 Spaudos

 Plakatų, skrajučių

 Interneto naujienų portalų

 Interneto socialiniuose tinkluose ir el. paštu

 Per kitus interneto kanalus

 Kita. Įrašykite.......................................

38. Ką Jums reiškia Klaipėdos rajonas? (galimi keli atsakymai)

 Mano gimtasis miestas

 Mano mylimiausias miestas

 Vieta, kurioje šiuo metu gyvenu

 Vieta, kurioje šiuo metu gyvenu, tačiau man čia nepatinka

 Kita. Įrašykite..........................................

39. Kaip siejate savo ateitį su Klaipėdos rajonu?

 Noriu gyventi tik Klaipėdos rajone

 Man visiškai nesvarbu, kokiame rajone ar mieste gyventi

 Man nepatinka Klaipėdos rajonas, norėčiau iš jo išvykti

40. Jei turite, pateikite papildomų pastabų ir komentarų susijusių su šia apklausa.

...........................................................................................................................................