Revista Presei

**20 mai 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pagina** | **Publicaţie** | **Titlu** |
| **2** | **Adevarul** | Abuzul şi violenţa, cele mai frecvente situaţii în care copiii au apelat la serviciile „Telefonul copilului” |
| **3** |  | Ministerul Sănătăţii: Banii pentru nou-născuţii prematuri sunt aceiaşi de anul trecut |

# Adevarul

# Abuzul şi violenţa, cele mai frecvente situaţii în care copiii au apelat la serviciile „Telefonul copilului”

## În ultimul deceniu, serviciile „Telefonul copilului" din întreaga lume au înregistrat mai mult de 126 de milioane de apeluri, respectiv 450 de apeluri din partea copiilor şi tinerilor în medie pe zi. Cele mai frecvente situaţii în care copiii apelează serviciul care le este dedicat rămân abuzul şi violenţa, relaţionarea cu colegii sau prietenii, relaţionarea cu părinţii, problemele psiho-sociale.

„Cea mai des întâlnită grupă de vârstă a copiilor care apelează «telefonul copilului» este 13-15 ani. De asemenea, fetele continuă să contacteze într-un număr mai mare linia telefonică gratuită, spre deosebire de băieţi”, a declarat Cătălina Florea, directorul executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului.

Serviciul telefonul copilului funcţionează în România din anul 2001, numărul solicitărilor primite fiind într-o creştere constantă.

„Astăzi, aproape că nu mai facem faţă unui număr atât de mare de apeluri din partea copiilor şi adolescenţilor, fie că vorbim despre nevoia de comunicare, relaţionarea cu părinţii, abuzul emoţional, abuzul fizic, neglijarea, încălcarea dreptului la educaţie, exploatarea prin muncă, abuzul sexual, automutilare şi tentative de suicid, în principal în situaţii în care părinţii sunt plecaţi în străinătate, solicitări de informaţii referitoare la prestaţiile sociale de care pot beneficia familiile lor pentru îmbunătăţirea traiului zilnic. Asistenţii sociali şi psihologii Asociaţiei Telefonul Copilului, care se află la capătul celălalt al firului, se întâlnesc, aşadar, zi de zi cu o realitate crudă. Numai anul trecut au răspuns la 116 111 unui număr de 138.104 de apeluri, iar 74,35 la sută erau apeluri din partea copiilor", a completat Cătălina Florea.

Serviciile "Telefonul copilului" oferă copiilor şi tinerilor posibilitatea de a comunica în deplină confidenţialitate şi îi ajută să depăşească problemele cu care se confruntă.

Alianţa internaţională Child Helpline International reuneşte 173 de organizaţii membre din 142 de state din întreaga lume, România fiind reprezentată de Asociaţia Telefonul Copilului.

# Ministerul Sănătăţii: Banii pentru nou-născuţii prematuri sunt aceiaşi de anul trecut

## Ministerul Sănătăţii susţine că fondurile destinate achiziţionării medicamentelor, reactivilor şi materialelor sanitare necesare asistenţei medicale a prematurilor sunt aceleaşi ca anul trecut. Medicii din maternităţi spun, însă, că secţiile de terapie intensivă din maternităţi au fost lăsate fără bani şi că finanţarea pentru programul de îngrijire a nou-născuţilor prematur au fost tăiate.

„Fondurile se regăsesc în noul program al Ministerului Sănătăţii, cel de sprijin a secţiilor de ATI, care includ şi secţiile de terapie intensivă nou-născuţi. Medicamentul pe care unele cadre medicale îl reclamă ca fiind cu disfuncţionalităţi în aprovizionare se regăsesţe pe lista achiziţiilor centralizate şi va fi achiziţionat de către Ministerul Sănătăţii”, a precizat doctorul Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

De altfel, secretarul de stat a precizat că medicamentele care nu se regăsesc pe lista de achiziţii centralizate a Ministerului Sănătăţii pot fi achiziţionate de spitale prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivelul acestora. Reamintim că la începutul acestei săptămâni, Ministerul Sănătăţii va cumpăra aparatură medicală şi materiale sanitare pentru unităţile sanitare pe care le are în subordine, precum şi pentru cele care primesc finanţare de la bugetul de stat.

Spre exemplu, profesorul Maria Stamatin de la Iaşi spune că în momentul în care a primit programele de sănătate pentru Maternitatea Cuza Vodă, programul de prevenire a deceselor în rândul nou născuţilor prematuri avea alocată suma de zero lei.

„Acei bani erau o gură de oxigen pentru maternităţi, programul evident că nu acoperea 100% cheltuielile, dar oferea posibilitatea de a cumpăra consumabile, echipamente de terapie intensivă, de a înlocui unele piese de schimb. Dacă nu am înţeles noi bine că s-au tăiat fondurile pentru program, atunci să vedem unde au fost redirecţionaţi. O consecinţă ar putea fi chiar creşterea ratei mortalităţii infantile, în condiţiile în care avem una dintre cele mai mari rate a mortalităţii infantile din Europa, iar Guvernul şi-a propus să ajungă de la nivelul de 9,8% la 5,5%”, a declarat profesorul Maria Stamatin.

Şi medicul Cătălin Cârstoveanu, neonatolog la Spitalul Marie Curie din Capitală, susţine că programul era unul esenţial pentru secţia sa.

„Primeam în jur de 30.000 de euro pe an. Era o sumă foarte importantă, ne drămuiam foarte bine banii şi aveam tot timpul lucrurile mai importante pe care le cumpăram pentru îngrijirea critică a copiilor”, a declarat acesta.

Potrivit medicului Raed Arafat, finanţarea care se regăseşte în programul mare de terapie intensivă este chiar mai consistentă decât cea din anul precedent. „Nu este vorba de nicio tăiere de fonduri”, a concluzionat fostul ministru al Sănătăţii.