УДК 614.8

 **ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИМИ ВЕРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ**

Чалий М.К., НУЦЗУ

НК- Безугла Ю.С., к.т.н., доцент, НУЦЗУ

Забезпечення пожежної безпеки та захист населення від наслідків пожеж є однією з пріоритетних завдань держави. Для вирішення цього завдання необхідно розробити алгоритм взаємодії органів державної влади, об'єктів економіки та населення, який дозволив би оптимально розподілити обмежені матеріальні та фінансові ресурси для забезпечення необхідного рівня захищеності. Однією з основних завдань, які вирішуються органами державної влади у сфері забезпечення пожежної безпеки, є достовірна оцінка можливості та необхідності створення умов для запобігання розвитку ситуацій, що провокують виникнення пожеж.

Необхідно розуміти, що безпечна поведінка людей дозволить суттєво скоротити збитки від можливого виникнення пожежної чи техногенної загрози. Доцільно було б згрупувати причини, що викликають виникнення пожеж в залежності від форм поведінкових процесів, пов'язаних із задоволенням фізичних та соціальних потреб і що виникають як реакція на навколишнє соціальне середовище.

Форма поведінки людини визначається її соціально-економічним статусом. У соціально-економічній практиці є навіть визначена категорія: «соціально незахищені верстви населення». Соціально незахищені верстви населення – група потенційного ризику. За статистикою саме люди, які належать до цієї групи, частіше потрапляють у небезпечні ситуації з ризиком для життя і здоров’я. Безробітні, люди похилого віку, інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені сім'ї, особи, залежні від наркотиків, алкоголю або інших шкідливих речовин, люди з хронічними захворюваннями перебувають у вразливому становищі і мають обмежений доступ до ресурсів, послуг та можливостей, необхідних для задоволення навіть базових потреб. Тому відношення до забезпечення пожежної і техногенної безпеки у власних оселях в них зазвичай другорядне. Саме ця частина населення живе у застарілих житлових фондах «старому житлі» і не здатна своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт електрообладнання, побутового газового обладнання, пічного опалення та інших небезпечних для використання у побуті предметів. Питання забезпечення особистої безпеки для цієї категорії громадян не будуть першочерговими, тому що не повною мірою задоволені фізіологічні потреби. Ця категорія населення не має достатнього рівня освіти і, зазвичай, не має схильності його підвищувати. Це, безперечно, впливає і на процеси профілактичної роботи з представниками цієї категорії громадян з питань пожежної та техногенної безпеки. Необхідно розуміти, що низький рівень доходу як один із складових показників «рівня життя» передбачає й відповідні умови проживання. І з цією метою держава має задіяти всі можливі джерела, які дозволять підвищити рівень життя населення.

**ЛІТЕРАТУРА**

1. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні: наказ Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 № 1417. *Зареєстровано в Міністерстві юстиції України* 05 березня 2015 р. за № 252/26697.