КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни **«Система організацій соціальної сфери»**

(назва дисципліни)

# на тему: «Особливості соціальної роботи по роботі з людьми із залежностями»

**Студента:**

2 курсу спеціальності

«Соціальна робота» РОЗПУТНЯКА Андрія Мірчовича

2

# ЗМІСТ

[ВСТУП 3](#_bookmark0)

[РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ](#_bookmark1) [ІЗ ЗАЛЕЖНОСТЯМИ В УКРАЇНІ 6](#_bookmark1)

* 1. [Поняття "залежність" та її види **6**](#_bookmark2)
	2. [Специфіка соціальної роботи з людьми із залежностями 7](#_bookmark3)
	3. [Роль соціального працівника у процесі реабілітації людей із 9](#_bookmark4)

[залежностями **9**](#_bookmark5)

* 1. [Способи підтримки та взаємодії з клієнтами 11](#_bookmark6)

[РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У](#_bookmark7) [СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД](#_bookmark7) [НАРКОТИЧНОГО ЗАСОБУ ЧИ ПСИХОТРОПНОЇ РЕЧОВИНИ 13](#_bookmark7)

* 1. [Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації з особами, які](#_bookmark8) [мають залежність від наркотичного засобу чи психотропної речовини 15](#_bookmark8)
	2. [Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, які мають](#_bookmark9)

[................................................................................................................................. 18](#_bookmark9)

[залежність від наркотичного засобу чи психотропної речовини **18**](#_bookmark10)

[РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ](#_bookmark11) [ТА УСТАНОВАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ З ОСОБАМИ ІЗ 19](#_bookmark11)

[АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ 19](#_bookmark12)

* 1. [Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації з особами, які](#_bookmark13) [мають залежність із алкогольною залежністю 21](#_bookmark13)
	2. [Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, які мають](#_bookmark14) [залежність із алкогольною залежністю 24](#_bookmark14)

[ВИСНОВКИ 26](#_bookmark15)

[СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29](#_bookmark16)

# ВСТУП

**Актуальність дослідження** теми "Особливості соціальної роботи по роботі з людьми із залежностями" зумовлена тим, що залежність є однією з найбільш актуальних проблем сучасного суспільства. Це серйозна проблема, яка стосується багатьох людей, із якою необхідно боротися на різних рівнях та у різних напрямках.

Соціальні працівники, що працюють з людьми із залежностями, мають важливу роль у процесі реабілітації та підтримки клієнтів. Соціальна робота повинна відповідати на різноманітні потреби людей із залежностями та забезпечувати їм доступ до необхідних ресурсів та послуг.

Дослідження даної теми дозволяє краще зрозуміти проблеми, з якими стикаються люди із залежностями та соціальні працівники, які працюють з ними. Це допоможе вдосконалити методи та підходи до роботи з клієнтами, забезпечити більш ефективну реабілітацію та підтримку.

Таким чином, дослідження теми "Особливості соціальної роботи служб по роботі з людьми із залежностями" має велике значення для розвитку соціальної роботи, покращення якості надання послуг та забезпечення кращої підтримки для людей із залежностями.

Беручи це до уваги, ми обрали тему нашої курсової роботи:

# «Особливості соціальної роботи служб по роботі з людьми із залежностями».

**Об’єкт дослідження** – є соціальна робота в службах, що працюють з людьми із залежностями. Соціальна робота в цьому контексті означає професійну діяльність соціальних працівників, які займаються роботою з клієнтами, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, гральними або іншими видами залежності.

Об’єкт дослідження включає в себе різні аспекти соціальної роботи з людьми із залежностями, такі як методи, підходи, процес роботи з клієнтами,

ресурси, що використовуються соціальними працівниками, та інші аспекти, що впливають на результативність процесу реабілітації та підтримки клієнтів.

**Мета дослідження**: Аналіз роботи соціальних служб по роботі з людьми із залежностями, оцінка ефективності програм та послуг, що надаються для підтримки та реабілітації клієнтів, а також вивчення проблем та складнощів, з якими стикаються соціальні працівники у своїй професійній діяльності.

Крім того, метою дослідження є визначення методів та технік роботи залежності, які застосовуються в роботі соціальних служб, та їх ефективності у досягненні мети підтримки та реабілітації клієнтів.

Іншою метою дослідження є вивчення ресурсів та інструментів, які використовуються в роботі соціальних служб з людьми із залежностями, а також їхньої доступності та ефективності.

Загальна мета дослідження полягає у вдосконаленні роботи соціальних служб та їх здатності надавати якісну допомогу та підтримку клієнтам із залежностями. Результати дослідження можуть бути корисними для соціальних працівників, які працюють з людьми із залежностями, та для управління соціальних служб, що забезпечують підтримку та реабілітацію цієї категорії клієнтів.

Відповідно до мети дослідження було визначено такі **завдання:**

* + 1. Проаналізувати наукові джерела та літературу про залежності та соціальну роботу з людьми із залежностями.
		2. Дослідити роботу соціальних служб по роботі з людьми із залежностями, їх структуру та організацію роботи.
		3. Проаналізувати методи та техніки роботи

залежності, які застосовуються в роботі соціальних служб, та їхню ефективність.

* + 1. Вивчити ресурси та інструменти, які використовуються соціальними службами у роботі з людьми із залежностями, їх доступність та ефективність.
		2. Оцінити проблеми та складнощі, з якими стикаються соціальні працівники у своїй професійній діяльності з людьми із залежностями.
		3. Розробити рекомендації щодо вдосконалення роботи соціальних служб з людьми із залежностями та їх здатності надавати якісну допомогу та підтримку клієнтам.
		4. Виконати аналіз результатів дослідження та сформулювати висновки.

На різних етапах наукового пошуку були використані такі **методи дослідження:** Аналіз наукової літератури та джерел - цей метод дозволяв отримати необхідну інформацію про залежності та соціальну роботу з людьми із залежностями, описати стан проблеми, визначити теоретичні аспекти дослідження.

1. Спостереження - цей метод дозволяв вивчити практичний досвід роботи соціальних працівників з людьми із залежностями, описати методи та техніки, які вони використовують у своїй роботі.
2. Статистичний аналіз - цей метод дозволяв оцінити результативність та ефективність програм та послуг, які надаються соціальними службами, на основі аналізу статистичних даних.

**Теоретичне значення** дослідження полягає у висвітленні та розумінні соціальної роботи з людьми із залежностями, її особливостей та проблем; у розширенні теоретичних знань про соціальну роботу з людьми із залежностями, її особливостей, проблем та ефективних методів роботи соціальних служб з цією категорією клієнтів

**Практичне значення** дослідження полягає у покращенні роботи соціальних служб з людьми із залежностями, забезпеченні більш ефективних

програм та послуг для цієї категорії клієнтів, а також в поліпшенні різних аспектів надання соціальної допомоги та підвищенні якості життя людей, які страждають від залежності

**Структура роботи.** Курсова робота загальним об’ємом 30 сторінок складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

# РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ІЗ ЗАЛЕЖНОСТЯМИ В УКРАЇНІ

# Поняття "залежність" та її види

Поняття "залежність" відноситься до стану, коли людина відчуває непереборну потребу у вживанні речовин або виконанні дій, які приносять задоволення, але при цьому завдають шкоди її здоров’ю, родині, соціальному статусу і працездатності. Залежність може бути фізичною або психологічною. Фізична залежність відноситься до стану, коли тіло звикає до вживання речовин і починає відчувати непереборну потребу у них, щоб зберегти стан нормального фізичного самопочуття. Припинення вживання речовин може викликати різні фізичні симптоми, такі як біль, нудота, блювання, тривога і т.д. Психологічна залежність відноситься до стану, коли людина починає відчувати непереборну потребу у виконанні певних дій або вживанні речовин, щоб відчути задоволення, заспокоєння, релаксацію або втілення своїх бажань. При цьому людина може втратити контроль над своїми діями та рішеннями,

що може привести до негативних наслідків.

Існують різні види залежності, серед яких можна виділити такі:

1. Алкогольна залежність - стан, коли людина стає залежною від вживання алкоголю.
2. Наркотична залежність - стан, коли людина стає залежною від вживання наркотичних речовин.
3. Харчова залежність - стан, коли людина відчуває непереборну потребу у вживанні певних продуктів харчування, які приносять задоволення, але можуть завдати шкоди її здоров’ю.
4. Гральна залежність - стан, коли людина відчуває непереборну потребу у грі, що може завдати шкоди її здоров’ю, родині, фінансовому становищу та іншим соціальним аспектам.
5. Інтернет-залежність - стан, коли людина відчуває непереборну потребу відвідувати різноманітні сайти Інтернету, виконувати певні дії або взаємодіяти з іншими користувачами, що може завдати шкоди її здоров’ю та соціальному життю.
6. Робоча залежність - стан, коли людина відчуває непереборну потребу у роботі, що може призвести до перенапруження, погіршення фізичного та психічного здоров’я, проблем у відносинах з родиною та друзями.
7. Сексуальна залежність - стан, коли людина відчуває непереборну потребу у здійсненні певних сексуальних дій або відносин, що може завдати шкоди її здоров’ю та соціальному статусу.
8. Токсична залежність - стан, коли людина відчуває непереборну потребу у відносинах з людьми, які можуть бути негативними для неї, такі як токсичні відносини з партнером, друзями або родичами, що може призвести до погіршення психічного та фізичного здоров’я.

Залежність може виникати на різних етапах життя, і її можуть досвідчувати люди будь-якого віку, статі, соціального статусу і професій. Залежність є серйозною проблемою, яка може мати негативні наслідки для здоров’я та соціального життя людини, тому важко недооцінювати її важливість та вплив на суспільство.

# Специфіка соціальної роботи з людьми із залежностями

Соціальна робота з людьми із залежностями має свою специфіку, оскільки такі люди зазвичай стикаються зі складними проблемами фізичного, психологічного, соціального та емоційного характеру. Основні аспекти соціальної роботи з людьми із залежностями включають:

1. Первинну оцінку: Соціальні працівники проводять оцінку потреб та проблем осіб залежності, враховуючи їх фізичний та психологічний стан, рівень залежності, наявність побічних ефектів від вживання речовин, а також соціальну ситуацію, в якій вони знаходяться.
2. Розробку індивідуального плану реабілітації: Спільно з клієнтом розробляється індивідуальний план, який враховує його потреби, мету та шляхи досягнення відновлення фізичного, психологічного та соціального благополуччя.
3. Психологічну підтримку: Соціальні працівники надають психологічну підтримку особам залежності, щоб допомогти їм впоратися зі стресом, розвивати позитивне самовідчуття, підтримувати мотивацію та стимулювати зміни в поведінці.
4. Консультативну допомогу: Соціальні працівники надають консультації та інформацію про наявні програми та послуги реабілітації, допомагають клієнтам залежності здобувати доступ до необхідних ресурсів та послуг.
5. Підтримку соціальної адаптації: Соціальні працівники допомагають особам залежності знайти альтернативні способи задоволення потреб, розвивати навички соціальної взаємодії та залучатися до позитивних соціальних мереж.
6. Координацію послуг: Соціальні працівники сприяють у встановленні зв’язку між особами залежності та іншими спеціалістами, такими як психологи, лікарі, психіатри, юристи, аби забезпечити комплексне підходу до реабілітації та підтримки.
7. Соціальну навігацію: Соціальні працівники допомагають особам залежності розуміти та навігувати у складній соціальній системі, надаючи інформацію про доступні соціальні послуги, програми підтримки та можливості отримання освіти чи працевлаштування.
8. Роботу зі сім’єю: Соціальні працівники співпрацюють з родичами та близькими осіб залежності, надаючи їм психологічну підтримку, консультативну допомогу та рекомендації з питань взаємодії та сприяючи створенню підтримуючого середовища.
9. Превенцію та освіту: Соціальні працівники проводять роботу з превенції залежності, організовують тренінги, семінари та інформаційні кампанії для громадськості, щоб підвищити обізнаність щодо проблеми залежності та сприяти формуванню здорового способу життя.

# Роль соціального працівника у процесі реабілітації людей із залежностями

Роль соціального працівника у процесі реабілітації людей із залежностями є надзвичайно важливою. Соціальні працівники грають ключову роль у наданні підтримки, координації та ресурсів для людей, які борються зі зловживанням алкоголю, наркотиків, азартних ігор та інших форм залежності.

Так, основні функції соціального працівника включають:

1. Оцінку потреб: Соціальні працівники проводять відповідну оцінку потреб людини, що бореться залежністю. Вони враховують фізичний, психологічний та соціальний стан клієнта, а також інші фактори, які можуть впливати на процес реабілітації.
2. Розробку індивідуальних планів: Соціальні працівники спільно з клієнтом створюють індивідуальні плани реабілітації, в яких визначаються конкретні мети та кроки, які необхідно зробити для досягнення успіху. Ці

плани зазвичай враховують потреби клієнта, його соціальну мережу та ресурси, доступні для підтримки процесу реабілітації.

1. Психосоціальну підтримку: Соціальні працівники надають психосоціальну підтримку клієнтам під час процесу реабілітації. Вони працюють з клієнтами, щоб допомогти їм зрозуміти причини залежності, розвивати навички для управління стресом, виробляти здорові способи взаємодії та побудувати підтримуючі відносини.
2. Посередництво з доступом до послуг: Соціальні працівники виконують роль посередників у забезпеченні доступу клієнтів до різноманітних послуг та ресурсів, які можуть підтримати процес реабілітації. Це можуть бути послуги медичної допомоги, психологічна терапія, групові підтримуючі зустрічі, реабілітаційні програми та інші.
3. Координацію: Соціальні працівники відіграють важливу роль у координації різних служб і фахівців, що беруть участь у процесі реабілітації. Вони співпрацюють з лікарями, психологами, сімейними консультантами, юристами та іншими фахівцями, щоб забезпечити інтегрований та цілеспрямований підхід до реабілітації клієнта.
4. Роботу зі сім’єю та соціальною мережею: Соціальні працівники взаємодіють з сім’ями та близькими клієнтів, щоб надати їм підтримку та навчити ефективним стратегіям підтримки. Вони сприяють створенню здорового та підтримуючого оточення для клієнта після закінчення програми реабілітації.
5. Попередження рецидивів: Соціальні працівники допомагають клієнтам розробити стратегії запобігання рецидивам та поверненню до залежності. Вони надають інформацію про ресурси підтримки після завершення реабілітації, вчать навичкам управління стресом та подолання спокус.

Підведемо підсумок ролі соціального працівника у процесі реабілітації людей із залежностями:

Одна з головних функцій соціального працівника полягає у встановленні індивідуального контакту з клієнтом та проведенні оцінки його потреб. Соціальний працівник враховує фізичний, психологічний та соціальний стан особи, а також фактори, які можуть впливати на процес реабілітації.

Після оцінки потреб соціальний працівник спільно з клієнтом розробляє індивідуальний план реабілітації. Цей план визначає конкретні мети та кроки, які необхідно зробити для досягнення успіху. Враховуючи потреби клієнта, його соціальну мережу та ресурси, доступні для підтримки, соціальний працівник створює індивідуалізований план, спрямований на відновлення та підтримку клієнта в процесі реабілітації.

Крім того, соціальний працівник забезпечує психосоціальну підтримку клієнтам. Вони допомагають клієнтам зрозуміти причини їх залежності, розвивати навички для управління стресом та побудови здорових взаємин. Соціальні працівники також займаються посередництвом у доступі до різних послуг та ресурсів, які можуть бути необхідні для процесу реабілітації.

# Способи підтримки та взаємодії з клієнтами

В процесі реабілітації людей із залежностями соціальні працівники використовують різні способи підтримки та взаємодії з клієнтами. Ось декілька з них:

1. Емоційна підтримка: Соціальні працівники надають емоційну підтримку клієнтам, вислуховуючи їхні проблеми, страхи та переживання. Вони створюють безпечне та довірливе середовище, де клієнти можуть відкрито висловлювати свої почуття та емоції.
2. Індивідуальна консультація: Соціальні працівники проводять індивідуальні консультації з клієнтами, де вони надають інформацію про

реабілітаційні можливості, а також допомагають установити конкретні цілі та розвивати стратегії для досягнення їх.

1. Групова підтримка: Соціальні працівники організовують групові зустрічі, де клієнти можуть обмінюватись досвідом, надавати підтримку один одному та вчитися взаємодіяти в здоровий спосіб. Це допомагає клієнтам відчувати підтримку та приналежність до спільноти.
2. Навчання навичкам: Соціальні працівники надають клієнтам навички самоуправління, розвитку міжособистісних відносин, вирішення конфліктів та інші навички, які допомагають клієнтам пристосовуватися до нового способу життя після реабілітації.
3. Реферування та посередництво: Соціальні працівники допомагають клієнтам у встановленні зв’язку з іншими службами та ресурсами, які можуть бути необхідні для їхньої реабілітації. Вони можуть направляти клієнтів на медичні послуги, психотерапію, групові терапії, програми підтримки та інші додаткові ресурси.
4. Планування післяреабілітаційного періоду: Соціальні працівники допомагають клієнтам планувати та готуватися до перехідного періоду після завершення реабілітації. Вони сприяють розробці плану підтримки, надають інформацію про післяреабілітаційні програми та ресурси, які можуть допомогти клієнтам продовжувати свій шлях до одужання.
5. Робота зі сім’єю та соціальною мережею: Соціальні працівники співпрацюють з родинами та близькими клієнтів, надаючи їм підтримку та навчаючи ефективним стратегіям підтримки. Вони сприяють усвідомленню родиною проблеми залежності, розвивають ресурси та мережу підтримки, що можуть допомогти клієнту під час реабілітації та після неї.

Узагальнюючи, соціальний працівник у процесі реабілітації людей із залежностями забезпечує підтримку, координацію та посередництво, розвиває навички та ресурси, сприяє встановленню здорових взаємин і плануванню

майбутнього після реабілітації. Це допомагає клієнтам пристосуватися до нового способу життя.

# РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД НАРКОТИЧНОГО ЗАСОБУ ЧИ ПСИХОТРОПНОЇ РЕЧОВИНИ

Соціальна робота у спеціалізованих закладах для осіб, залежних від наркотичного засобу чи психотропної речовини, базується на наукових принципах та підходах. Ось кілька ключових аспектів цієї роботи з наукової перспективи:

1. Екосистемний підхід: Соціальні працівники в спеціалізованих закладах розуміють, що залежність від наркотичних речовин має багатофакторний характер і впливає на різні сфери життя людини. Вони використовують екосистемний підхід, що означає врахування взаємозв’язків між особою, її оточенням (сім’єю, спільнотою) та соціальним середовищем. Це дозволяє розуміти контекст залежності та впливати на нього шляхом створення підтримуючого та здорового оточення.
2. Теорія зміни поведінки: Соціальні працівники використовують теорії зміни поведінки для розуміння процесу залежності та впливу наркотичних речовин на поведінку особи. Наприклад, модель зміни поведінки Прошаски та ДіКлемента, яка включає стадії зміни (попередження, розгляд, підготовка, дія, підтримка), використовується для розробки індивідуальних планів реабілітації та впровадження ефективних стратегій зміни поведінки.
3. Інтегрований підхід до лікування: Сучасний підхід до реабілітації залежних осіб передбачає інтегрований підхід, що поєднує медичні, психологічні та соціальні аспекти лікування. Соціальні працівники в спеціалізованих закладах співпрацюють з медичними фахівцями, психологами та іншими членами багатодисциплінарного команди, щоб забезпечити

комплексний підхід до лікування. Це включає координацію послуг, спільне планування та оцінку терапевтичного процесу з метою досягнення оптимальних результатів для клієнтів.

1. Евіденційно-орієнтований підхід: Сучасна соціальна робота в спеціалізованих закладах для осіб залежних від наркотичного засобу чи психотропної речовини базується на доказах. Соціальні працівники використовують евіденцію з наукових досліджень та передових практик для визначення найефективніших методів реабілітації та інтервенцій. Вони орієнтуються на наукові дані, що підтримують ефективність певних стратегій та практик, і впроваджують їх у свою роботу.
2. Професійний розвиток: Соціальні працівники у спеціалізованих закладах для осіб залежних від наркотичного засобу чи психотропної речовини постійно покращують свої професійні навички та знання. Вони беруть участь у навчальних програмах, семінарах та конференціях, щоб оновлювати свою базу знань та бути в курсі останніх тенденцій у галузі лікування залежностей.

Узагалі, соціальна робота у спеціалізованих закладах для осіб залежних від наркотичного засобу чи психотропної речовини є комплексним і науково обгрунтованим процесом, який поєднує теоретичні знання з практичними навичками. Соціальні працівники використовують свої навички спілкування, критичного мислення, організації та координації, щоб забезпечити ефективну підтримку та реабілітацію.

Враховуючи вищезазначені аспекти, соціальні працівники в спеціалізованих закладах для осіб залежних від наркотичного засобу чи психотропної речовини відіграють важливу роль у процесі реабілітації. Вони створюють сприятливі умови для одужання, надають підтримку та ресурси клієнтам, сприяють їхньому переходу до здорового та задоволеного життя без залежностей.

# Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації з особами, які мають залежність від наркотичного засобу чи психотропної речовини

Для соціальної роботи важливо розуміння таких обставин наркоманії:

* розрізняють декілька груп наркотиків: наркотичні анальгетики (морфін, кодеїн, опійний мак, героїн, метадон), що здійснюють гальмуючий вплив на центральну нервову систему; депресанти (лібріум, валіум), що при немедичному використанні викликають стан сп’яніння; стимулятори нервової системи (коноплі, кофеїн, кокаїн, амфетамін та його аналоги), що роблять збуджуючий вплив, викликають підвищення фізичної й розумової активності, відчуття бадьорості, припливу сил;
* уживання наркотиків звичайно починається в підлітковому віці, коли схильність до наркоманії формується низкою визначених чинників (антисоціальна поведінка в ранньому віці; виховання в сім’ї наркоманів; вплив несприятливого соціального середовища; особистісні характеристики, пов’язані з непокірливим норовом, невизнання, традиційних цінностей, низький ступінь особистісної компетенції й соціальної відповідальності);
* поширеність уживання наркотиків у різних групах, можливість виникнення несприятливих наслідків і можливість одержати ефективне лікування залежать від статевої й расової належності, віку, соціальноекономічного статусу (расизм, дискримінація за національною приналежністю, статтю й віком, упереджене ставлення до бідних, інакомислячих та ін. сприяють поширенню наркоманії);
* існують дві форми наркотичної «залежності»: фізична залежність, за якої одна й та сама доза наркотика стає недостатньою й потрібне її

збільшення, щоб досягти бажаного результату і не впасти в стан абстинентного синдрому у випадку різкого припинення прийому наркотиків, і психологічна залежність - та залежність, за якої люди, що зловживають наркотиками, відчувають бажання приймати їх, щоб уникнути дискомфорту або одержати задоволення.

Велике значення мають профілактичні заходи: видання пропагандистських матеріалів, літератури про наслідки зловживання наркотичними засобами; читання лекцій і проведення бесід в закладах освіти з метою соціалізації особистості; тестування на предмет наркологічної залежності, що проводиться в школах-колоніях, виправних установах із метою виявлення наркоманів; функціонування телефонів довіри й організації типу

«анонімні наркомани» тощо. Однак, важливе значення у роботі організацій соціальної сфери є реабілітація наркозалежних осіб.

Центри соціально-психологічної реабілітації грають важливу роль у наданні допомоги особам, які мають залежність від наркотичних засобів чи психотропних речовин. Ось декілька аспектів діяльності цих центрів:

1. Оцінка та діагностика: Центри проводять оцінку та діагностику осіб залежних від наркотичних речовин для встановлення ступеня залежності, ідентифікації супутніх проблем та потреб клієнтів. Це допомагає визначити оптимальні підходи до реабілітації та індивідуальних планів лікування.
2. Психологічна підтримка: Центри надають психологічну підтримку особам залежним від наркотичних засобів. Це може включати індивідуальні консультації, групову терапію, психотерапевтичні сесії та психоосвітню роботу. Метою є сприяння зміні поведінки, управлінню емоціями, виробленню здорових стратегій копінгу та покращенню самопочуття клієнтів.
3. Соціальна реабілітація: Центри допомагають особам залежним від наркотичних речовин у соціальній реабілітації. Це може включати навчання навичкам соціальної взаємодії, розвиток навичок самообслуговування,

професійну реабілітацію та пошук роботи. Метою є підготовка клієнтів до повернення до суспільства та підтримка їхньої соціальної інтеграції.

1. Підтримка сімей: Центри працюють із сім’ ями осіб, які мають залежність від наркотичних засобів, надаючи підтримку та консультування. Вони розуміють, що залежність від наркотичних речовин впливає не лише на саму особу, але й на її близьких. Центри надають освіту та інформацію родичам щодо залежності, її наслідків та способів підтримки. Вони також пропонують сімейну терапію, яка допомагає відновити комунікацію, зміцнити взаємини та підтримати процес одужання всієї сім’ї.
2. Постінтенсивна підтримка: Центри соціально-психологічної реабілітації забезпечують підтримку після виходу клієнтів із програми лікування. Вони надають післяреабілітаційну підтримку, яка може включати постінтенсивні групи підтримки, індивідуальні консультації та розширену мережу підтримки. Метою є забезпечення тривалої підтримки та запобігання відновленню залежності.
3. Співпраця з іншими організаціями: Центри соціально- психологічної реабілітації співпрацюють з іншими організаціями та установами, такими як лікарні, поліція, центри зайнятості тощо. Це сприяє координації послуг та створенню комплексного підходу до реабілітації осіб залежних від наркотичних засобів.

Отже, центри соціально-психологічної реабілітації грають критичну роль у наданні допомоги та підтримці осіб, які мають залежність від наркотичних засобів чи психотропних речовин. Вони надають комплексні психологічні, соціальні та підтримуючі послуги, сприяють відновленню та соціальній реінтеграції клієнтів, а також працюють з їхніми сім’ями. Центри співпрацюють з іншими організаціями та фахівцями.

# Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, які мають залежність від наркотичного засобу чи психотропної речовини

Наркотична залежність (наркоманія) - хронічне захворювання, що виникає в результаті тривалого вживання психоактивних речовин, що впливають на емоційний стан індивіда, коли він не може припинити самостійно його застосування, незважаючи на виникнення у зв’язку з цим серйозних проблем (погіршення стану здоров’я, конфлікт із законом, соціальні й матеріально-фінансові ускладнення). Немедичне споживання наркотиків вважається девіацією.

Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, які мають залежність від наркотичного засобу чи психотропної речовини, базується на принципах соціальної підтримки, емповерменту та комунітарного розвитку. Ці організації виконують важливі функції у забезпеченні комплексної допомоги та впливу на процес реабілітації та ресоціалізації клієнтів.

Громадські організації можуть здійснювати роль посередника між клієнтами та іншими соціальними службами, установами охорони здоров’я та громадою. Вони виступають як голос осіб залежних від наркотичних засобів, пропагуючи їхні права та інтереси. Громадські організації також забезпечують доступ до необхідних ресурсів, інформації та послуг, що сприяють процесу одужання та реінтеграції.

Одним з важливих аспектів роботи громадських організацій є надання психосоціальної підтримки. Це включає індивідуальну консультацію, групову терапію, розвиток навичок соціальної адаптації та самодетермінації. Вони також організовують тренінги, семінари та освітні заходи для клієнтів та громади з метою підвищення свідомості щодо залежності та сприяння здоровому способу життя:

* + 1. Профілактика та освіта: Громадські організації здійснюють роботу з профілактики залежності від наркотичних засобів через інформаційні

кампанії, навчальні заходи та освітні програми. Вони пропагують свідому та відповідальну поведінку, сприяють усвідомленню ризиків та наслідків вживання наркотиків.

* + 1. Розвиток послуг: Громадські організації можуть бути ініціаторами та забезпечувачами розвитку нових соціальних послуг для осіб залежних від наркотичних речовин. Вони можуть організовувати групову терапію, реабілітаційні програми, послуги з професійного навчання та трудову реабілітацію.

# РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ З ОСОБАМИ ІЗ

# АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

Специфічні види допомоги людям, залежним від алкоголю як і віді наркотиків, надає система спеціальної медичної та соціальної допомоги, її установи та її програми (короткострокового та довгострокового лікування), програми профілактики, групи само- та взаємодопомоги: «Анонімні Алкоголіки», «Жінки за тверезість» і т.п. Однак більшість проблем, пов’язаних з вживанням алкоголю, відноситься до людей, які по суті не є «алкоголіками» у власному розумінні слова. Для надання допомоги цим різноманітним категоріям людей існують різноманітні соціальні служби, компетенція і дії яких не завжди достатньо узгоджені.

Основні форми і засоби надання антиалкогольної допомоги сім’ї повинні здійснюватися соціальними працівниками, лікарями, співробітниками правоохоронних органів. Спеціалізовані установи та служби структур в межах своєї компетенції повинні надавати соціальнопсихологічну допомогу і певні види соціальних послуг населенню, що знаходиться в соціально-небезпечному становищі. З метою апробації нових методів, технологій, програм роботи з алкоголезалежності, що знаходяться у важкій життєвій ситуації, органи

соціального захисту населення спільно зі спеціалізованими медико- психологічними закладами охорони здоров’я та психолого-педагогічними установами повинні розробляти методичні рекомендації, наочні посібники з організації профілактики алкоголезалежності серед населення.

Це може проявлятися в наступних напрямках:

1. Психосоціальна підтримка: Особам із алкогольною залежністю часто потрібна психологічна підтримка для подолання емоційних труднощів, низького самооцінювання та станів депресії. Соціальні працівники сприяють у створенні безпечного та довірливого середовища для осіб із алкогольною залежністю, надають індивідуальну психологічну підтримку, проводять групові сесії, тренінги та терапевтичні програми. Вони також допомагають встановити зв’язки з іншими спеціалістами, які можуть забезпечити додаткову психотерапевтичну або психіатричну допомогу.
2. Соціальна реінтеграція: Особи із алкогольною залежністю можуть зазнавати соціального відчуження та втратити зв’язок зі суспільством. Соціальні працівники допомагають відновити цей зв’язок, працюючи з клієнтами над вирішенням соціальних проблем, які можуть бути наслідком алкогольної залежності. Вони сприяють у пошуку житла, працевлаштуванні, навчанні або професійному навчанні, а також допомагають у встановленні позитивних соціальних зв’язків і розвитку навичок самообслуговування.
3. Профілактика та освіта: Освіта щодо алкогольної залежності є важливою складовою соціальної роботи. Соціальні працівники працюють з громадськістю та інших соціальних сферах для попередження алкогольної залежності. Вони проводять інформаційні кампанії, тренінги та лекції, спрямовані на підвищення свідомості про проблеми, пов’язані з алкоголем, належне вживання алкоголю та вплив алкоголю на здоров’я та життя людей. Крім того, вони надають поради та консультації з питань алкогольної залежності, які можуть бути корисні для родин та інших близьких осіб, що стикаються з цією проблемою.

Враховуючи унікальні потреби та ситуації осіб із алкогольною залежністю, соціальні працівники забезпечують комплексну підтримку, сприяють їх соціальній реінтеграції та працюють на запобігання алкогольної залежності через профілактику та освіту. Це вимагає спеціальних знань, навичок та емпатії, але допомагає відновити якість життя осіб із алкогольною залежністю та попередити подальше поширення цього соціального проблеми.

# Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації з особами, які мають залежність із алкогольною залежністю

Алкогольна залежність - хронічне захворювання, що розвивається в результаті безконтрольного й систематичного вживання спиртних напоїв і призводить до фізіологічних, психологічних і соціальних розладів.

Відносно явища алкоголізму соціального працівника, насамперед, має турбувати таке коло настпних проблем:

* жіночий алкоголізм (зростання кількості жінок, хворих на алкоголізм; відносна швидкість, порівняно з чоловіками, темпів зростання алкогольної залежності й великі труднощі, пов’язані з лікуванням; причини жіночого алкоголізму: самотність, особиста невпорядкованість, схильність до імітації та індукції, прийняття чоловічих форм поведінки, клімактеричні розлади, сексуальні дисгармонії);
* дитячий і підлітковий алкоголізм, перші ознаки якого з’являються до 18 років (злоякісність плину, що означає швидке прогресування основних симптомів, розвиток запійного пияцтва, похмілля великими дозами алкоголю, низька ефективність лікування, розпад соціальних і сімейних зв’язків, виникнення психозу; чинники, що сприяють алкоголізації: алкогольне оточення й пов’язані з ним стійкі алкогольні традиції; хитливі та епілептоїдні

типи акцентуацій і психопатій як характерологічні особливості; властива віку схильність до імітації й об’єднання з однолітками, коли неформальна група стає головним регулятором поведінки; природженість алкогольних синдромів, коли немовлята відчувають фізіологічну залежність від алкоголю в результаті вживання матір’ю спиртних напоїв під час вагітності);

* алкоголізм людей похилого віку, що виникає на основі відчуття своєї неповноцінності й непотрібності, розпаду сім’ї через смерть чоловіка, послаблення здоров’я, погіршення матеріального стану, зміни місця проживання, посилення ізоляції від дітей;
* сімейний алкоголізм, що є причиною сильних внутрішніх конфліктів у сім’ях, їх деградації й розпаду (проблема розлучень: погіршення харчування, що позначається на здоров’ї, передусім, дитини; явище співзалежності типу міжособистісних стосунків, коли все життя сім’ї зосереджене на алкоголі й стає згодом способом життя сім’ї; атмосфера непередбачуваності й двоїстих комунікацій, коли діти відчувають постійне почуття провини і приймають на себе неадекватну відповідальність за долю сім’ї; високий рівень насильства як між старшими членами сім’ї, так і між дітьми й стосовно них).

Соціальна робота з алкоголезалежними клієнтами, насамперед, пов’язана з їх реабілітацією та являє собою систему медичних (деінтоксикація, симптоматичне й зміцнювальне лікування), психологічних (усвідомлення пацієнтом конфлікту, пов’язаного з алкоголізмом; формування певного ставлення до спиртного засобом неприємних асоціацій; вироблення свідомого ставлення до вживання алкоголю) і групових (формування нових моделей поведінки в самотніх і слабовільних людей) форм.

Центри соціально-психологічної реабілітації з особами, які мають алкогольну залежність, здійснюють різноманітні діяльності, спрямовані на допомогу і підтримку клієнтів. Основні аспекти цієї діяльності включають:

1. Консультаційні послуги: Центри надають індивідуальні консультації особам з алкогольною залежністю. Під час консультацій спеціалісти виявляють особливості залежності та встановлюють потреби клієнта. Вони надають інформацію про наслідки алкогольної залежності, можливості лікування та підтримки. Крім того, консультанти сприяють у розробці індивідуальних планів реабілітації та надають рекомендації з питань психологічної підтримки.
2. Групові терапевтичні сесії: Центри організовують групові сесії для осіб з алкогольною залежністю, де клієнти мають можливість спілкуватися та ділитися своїм досвідом з іншими, що переживають подібні проблеми. Групова терапія допомагає клієнтам зрозуміти причини своєї залежності, розвивати позитивні механізми пристосування та навчитися ефективним стратегіям управління стресом. Вона також сприяє підтримці та взаємодопомозі між учасниками групи.
3. Розвиток соціальних навичок: Центри здійснюють роботу з розвитку соціальних навичок осіб із алкогольною залежністю. Це може включати тренінги з комунікаційних навичок, навичок вирішення конфліктів, побудови здорових стосунків та розвитку самооцінки. Ці тренінги допомагають клієнтам покращити взаємодію з оточуючими людьми, зменшити соціальну ізольованість та підвищити рівень задоволення від соціальних контактів.
4. Психологічна підтримка: Центри надають психологічну підтримку особам із алкогольною залежністю шляхом індивідуальних консультацій, психотерапії та групових сесій. Психологи працюють з клієнтами, допомагаючи їм розуміти та керувати своїми емоціями, розвивати стратегії подолання стресу, підтримувати мотивацію до одужання та розвивати позитивне ставлення до себе і своєї життєвої ситуації.
5. Постреабілітаційна підтримка: Після завершення основного лікування алкогольної залежності, центри надають постреабілітаційну

підтримку, що включає підтримку в особистому розвитку, розвитку навичок самостійного функціонування та інтеграції в суспільство. Це може включати розробку плану дій після лікування, пошук роботи або навчання, підтримку у встановленні стабільного житла та сприяння у побудові здорових соціальних зв’язків.

Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації з алкогольною залежністю є важливою складовою в розумінні, підтримці та одужанні осіб, що стикаються з алкогольною залежністю. Ці центри забезпечують комплексний підхід, що включає консультації, групову терапію, розвиток соціальних навичок та психологічну підтримку, що сприяє клієнтам у розумінні причин залежності, розвитку здорових стратегій управління емоціями, зміні ставлення до себе і свого життя. Робота цих центрів допомагає особам з алкогольною залежністю побудувати більш якісне та задовільне життя, знизити ризик відновлення залежності та інтегруватися в суспільство.

# Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, які мають залежність із алкогольною залежністюї

Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, які мають алкогольну залежність, відіграє важливу роль у наданні підтримки та допомоги цій вразливій категорії людей. Організації такого типу мають на меті забезпечити інтеграцію осіб з алкогольною залежністю в суспільство, покращити їх якість життя та сприяти процесу одужання. Основні аспекти участі громадських організацій у соціальній роботі з цією групою осіб включають:

1. Психосоціальна підтримка: Громадські організації надають психологічну та соціальну підтримку особам з алкогольною залежністю. Це може включати проведення індивідуальних консультацій, групових зустрічей

та сесій підтримки, де клієнти можуть обговорювати свої проблеми, ділитися досвідом та отримувати підтримку від однодумців.

1. Інформаційна робота: Громадські організації займаються поширенням інформації про алкогольну залежність, її наслідки та можливості лікування. Вони пропагують свідомий підхід до споживання алкоголю та надають клієнтам доступ до актуальної інформації про ресурси та послуги, які можуть бути корисними у процесі одужання.
2. Соціальна реабілітація: Громадські організації сприяють соціальній реабілітації осіб з алкогольною залежністю шляхом організації різноманітних програм і ініціатив, спрямованих на підтримку інтеграції цих осіб в суспільство. Вони можуть організовувати тренінги та семінари з розвитку навичок, які допомагають залежним особам відновити соціальні навички, здобути нові професійні навички та знайти роботу. Також, громадські організації можуть сприяти у встановленні позитивних соціальних зв’язків, організовувати спільні заходи та активності, які сприяють формуванню підтримуючого середовища.
3. Захист прав та інтересів: Громадські організації залучаються до захисту прав та інтересів осіб з алкогольною залежністю, працюючи з урядовими органами, лобіюючи законодавчі зміни та забезпечуючи доступ до якісних послуг лікування та реабілітації.
4. Професійна підготовка: Громадські організації можуть забезпечувати професійну підготовку фахівців, які працюють з особами з алкогольною залежністю. Це допомагає підвищити якість надання послуг та ефективність роботи з цією категорією клієнтів.

Участь громадських організацій у соціальній роботі з особами, що мають алкогольну залежність, є важливою, оскільки вони забезпечують додаткові ресурси, підтримку та навички, необхідні для відновлення та успішної інтеграції цих осіб в суспільство.

# ВИСНОВКИ

**Підсумки дослідження та їх практичне значення**

Дослідження щодо особливостей соціальної роботи служб по роботі з людьми із залежностями, включаючи алкогольну залежність, мають наступні підсумки та практичне значення:

Комплексний підхід: Дослідження показують, що ефективна робота з людьми із залежностями потребує комплексного підходу. Це означає поєднання медичного, психологічного, соціального та реабілітаційного втручання. При цьому важливо враховувати індивідуальні потреби та контекст кожної конкретної особи.

Важливість ранньої інтервенції: Дослідження підтверджують, що рання інтервенція та швидке виявлення залежності можуть значно покращити прогноз і результати роботи з людьми, що мають залежності. Важливо, щоб служби по роботі залучалиться вже на ранніх стадіях, надавали інформацію, поради та підтримку для тих, хто потребує допомоги.

Врахування контексту та соціокультурних особливостей: Ефективна робота з людьми із залежностями вимагає уваги до їхнього соціального, економічного та культурного контексту. Важливо розуміти соціальні умови, які сприяють залежності, а також враховувати культурні норми та цінності при впровадженні програм та послуг.

Залучення спільноти: Дослідження підкреслюють важливість залучення спільноти до процесу роботи з людьми із залежностями. Це може включати розбудову партнерських відносин з місцевими органами влади, громадськими організаціями, релігійними спільнотами та іншими зацікавленими сторонами. Залучення спільноти сприяє створенню підтримуючого середовища, зменшенню стигми та формуванню соціальної підтримки для людей із залежностями.

Забезпечення доступу до послуг: Дослідження підкреслюють важливість забезпечення доступності та різноманітності послуг для людей із залежностями. Це означає забезпечення доступу до медичної допомоги, психологічної підтримки, програм реабілітації,

соціальної підтримки та інших відповідних послуг. Важливо розробляти і реалізовувати стратегії, які дозволять залежним особам отримати необхідну

допомогу без перешкод.

Практичне значення цих підсумків полягає в тому, що вони можуть слугувати орієнтиром для розвитку та вдосконалення роботи залежностів. Врахування цих аспектів може покращити якість послуг, збільшити ефективність і позитивні результати роботи з людьми із залежностями. Крім того, це може сприяти побудові більш інклюзивного та підтримуючого суспільства, яке враховує потреби та права цієї вразливої групи.

# Перспективи розвитку соціальної роботи з людьми із залежностями

Соціальна робота з людьми із залежностями важлива та актуальна галузь, яка відіграє важливу роль у підтримці та реабілітації осіб, що мають проблеми зі зловживанням речовин або іншими формами залежності. Вона надає підтримку, консультації, та допомогу в розвитку навичок самообслуговування, соціальної адаптації та інших навичок, необхідних для повноцінного життя без залежності.

Перспективи розвитку соціальної роботи з людьми із залежностями включають кілька важливих напрямків:

Інтегрований підхід: Зростає усвідомлення необхідності інтегрованого підходу до лікування залежності. Соціальні працівники співпрацюють з медичними фахівцями, психологами, сімейними консультантами та іншими спеціалістами для надання комплексної підтримки клієнтам.

Розвиток інноваційних підходів: Залежності постійно еволюціонують, тому соціальні працівники повинні бути готові до застосування нових інноваційних методів та підходів у своїй роботі. Наприклад, використання технологій, онлайн-підтримка, використання віртуальної реальності та інших новітніх інструментів.

Зростання свідомості та скорочення стигми: Соціальні працівники грають важливу роль у збільшенні громадської свідомості про проблеми залежності та усуненні соціальної стигми, пов’язаної з цими проблемами. Вони сприяють формуванню позитивного ставлення до осіб з залежностями шляхом освітніх кампаній, публічних заходів та інформаційних кампаній.

Соціальна робота з людьми із залежностями повинна бути доступною для всіх, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу або місця проживання. Розширення мережі соціальних служб, встановлення комунітарних центрів та мобільних бригад можуть забезпечити доступ до необхідної підтримки для клієнтів у всіх регіонах.

Професійний розвиток соціальних працівників: Соціальна робота з людьми із залежностями вимагає постійного професійного розвитку працівників у цій галузі. Оновлення знань, навичок і набуття нових компетенцій допоможуть соціальним працівникам бути ефективними в своїй роботі та впроваджувати нові методи і підходи.

Важливо залучати саму спільноту до процесу соціальної роботи з людьми із залежностями. Спільність має бути партнером у процесі попередження залежності, підтримки відновлення та реінтеграції осіб, що перебувають у залежності. Це може бути досягнуто через спільну роботу з громадськими організаціями, установами освіти, роботодавцями та іншими зацікавленими сторонами.

Загалом, соціальна робота з людьми із залежностями має перспективи для подальшого розвитку, зокрема шляхом інтеграції, інноваційних підходів, зменшення стигми та залучення спільноти.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Безпалько О. В. Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями

: метод. матеріали для тренера – Київ : Наук. світ, 2004. – 69 с. 2. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навчальний посібник– Київ, 2005. – 176 с.

1. Демидова Т. Е. Соціальна робота: теорія і практика–2003.– 246 с.
2. Кияниця З.П., Петрочко Ж.В. Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми. Київ, 2017. – 256 с.
3. Ковчина І. М. Основи соціально-правового захисту особистості: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “соціальний педагог” – Київ : НПУ, 2011. – 365 с.
4. Маторіна Б.І. Соціальна робота реалії та виклики часу – Навч. посіб. Слов’янськ, 2021. – 219 с.
5. Міжнародна конференція Наркотична та алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров’я URL:

[https://uifuture.org/publications/mizhnarodna-konferencziya-narkotychna-](https://uifuture.org/publications/mizhnarodna-konferencziya-narkotychna-ta-alkogolna-zalezhnist-bezpeka-suspilstva-zahyst-nepovnolitnih-psyhichne-zdorovya/) [taalkogolna-zalezhnist-bezpeka-suspilstva-zahyst-nepovnolitnih-](https://uifuture.org/publications/mizhnarodna-konferencziya-narkotychna-ta-alkogolna-zalezhnist-bezpeka-suspilstva-zahyst-nepovnolitnih-psyhichne-zdorovya/)

[psyhichnezdorovya/](https://uifuture.org/publications/mizhnarodna-konferencziya-narkotychna-ta-alkogolna-zalezhnist-bezpeka-suspilstva-zahyst-nepovnolitnih-psyhichne-zdorovya/) (дата звернення 29.06.2021)

1. Петренко Т.В. Соціальна робота у громадах. Київ, 2013.– 52с.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг». [Електронний ресурс]. Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-%D0%BF) [2020%D0%BF.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/177-2020-%D0%BF)
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.2023 № 2017-III, «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

[Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text>

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 №2558-III,«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text>
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 1053-IX, «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text>
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2022 № 2671-VIII, «Про соціальні послуги». [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text>
4. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи - Навч. посіб. Львів, 2021.– 324с.
5. Семигіна Т. В. Робота в громаді як складова діяльності соціального працівника. Київ, 2001. – № 4. – С. 61-71.
6. Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика. Київ : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. – 180 с.
7. Сердюк О. О., Бєлоусов Ю. Л. Соціальна робота з особами з наркотичною та алкогольною залежністю // Соціальна робота в органах внутрішніх справ України: Навчальний посібник. — Харків: Національний університет

внутрішніх справ, 2006. —303–324 с.URL: <http://www.psychiatry.ua/articles/paper148.htm>

1. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота теорія і практика –Навч.посіб. Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004.– 408с.
2. Фурман А.В., Підгурська М.В. Історія соціальної роботи –Навч. посіб.

ТНЕУ, 2014. –174 с.