

Biúró Náisiúnta Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Biúró Náisiúnta An Gharda Síochána  um Athstiurtha Oige  Ceanncheathrú an Garda Síochána Páirc an Fhionnuisce  Baile Átha Cliath 8  D08 HN3X |  |
|  |  |  |

Tuarascáil Bhliantúil an Choiste arna Cheapadh chun Monatóireacht a dhéanamh ar Éifeachtúlacht an Chláir Athstiúrtha 2023

*Tá cóip den tuarascáil seo ar fáil ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána* [*www.garda.ie*](http://www.garda.ie)

Clár Ábhar

[Gluais Téarmaí 1](#_Toc256000000)

[Teachtaireacht ón gCathaoirleach 6](#_Toc256000001)

[Forbhreathnú ar an gCoiste 8](#_Toc256000002)

[Achoimre Feidhmiúcháin 10](#_Toc256000003)

[Struchtúr BNAÓGS 13](#_Toc256000004)

[Forbhreathnú ar Staitisticí 14](#_Toc256000005)

[Atreoruithe Bliantúla 16](#_Toc256000006)

[Sonraí atreoraithe 17](#_Toc256000007)

[Ceartas Aisiríoch 25](#_Toc256000008)

[Tionscadail Athstiúrtha don Óige 27](#_Toc256000009)

[BNAÓGS- Oiliúint agus Comórtais 30](#_Toc256000010)

[BNAÓGS- Teagmhálacha agus Freagraí Réamhghníomhacha 32](#_Toc256000011)

[Dul chun cinn maidir le Moltaí an Choiste Faireacháin do 2023 36](#_Toc256000012)

[Moltaí an Choiste Faireacháin 40](#_Toc256000013)

# Gluais Téarmaí

|  |  |
| --- | --- |
| FFCF | Foireann Forbartha an Chleachtais is Fearr |
| TDC | Tionscnamh Dea-Chleachtais |
| IEPB | Ionadaí Eagraíocht Phobail-Bhunaithe |
| LFC | Leanaí faoi Chúram |
| FCB | Fardal Cásbhainistithe |
| RCBÁC | Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath |
| FPS | Fógra Pionóis Sheasta |
| ISFGS | Ionad Seirbhísí Faisnéise an Gharda Síochána |
| BNAÓGS | Biúró Náisiúnta Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána |
| CBI | Córas Bainistíochta Imscrúdaithe |
| OIÓ | Oifigeach Idirchaidrimh don Óige |
| PTF | Príomhtháscaire feidhmíochta |
| CCF | Creat Cuntasachta Feidhmíochta |
| PÚPSE | Póilíní d'Úsáid Príomhchórais go hÉifeachtach |
| RTCBTC | Fianaise Taighde ar Chláir Bheartais agus ar Thionscadal Cleachtais |
| MCSA | Mí-oiriúnach An Cás Seo Amháin |
| GMCÓ | Grúpa Maoirseachta Ceartais Óige |
| OCÓ | Oibrí Ceartais Óige |
| SLÓ | Seirbhís Leibhéal Óige |
| TAÓ | Tionscadal Athstiúrtha don Óige |

## Ligean isteach sa Chlár (Alt 23 d’Acht na Leanaí, 2001)

*Féadfar leanbh a ligean isteach sa Chlár más rud é—*

*(a) go nglacann sé nó sí freagracht as a iompar nó a hiompar coiriúil, tar éis deis réasúnach a bheith aige nó aici dul i gcomhairle lena thuismitheoirí nó lena tuismitheoirí nó lena chaomhnóir nó lena caomhnóir agus go bhfuair sé nó sí aon chomhairle dlí arna lorg aige nó aici nó arna lorg thar a cheann nó thar a ceann,*

*(b) go dtoilíonn sé nó sí go dtabharfar rabhadh dó nó di agus, más cuí, go ndéanfaidh oifigeach idirchaidrimh don óige maoirseacht air nó uirthi, agus*

*(c) go bhfuil sé nó sí in aois freagrachta coiriúla nó os a chionn agus go bhfuil sé nó sí faoi bhun 18 mbliana d’aois,*

*ach ní bheidh feidhm ag mír (b) i gcás inar deimhin leis an Stiúrthóir gurb é is cúis leis an mainneachtain toiliú go dtabharfaí rabhadh dó nó di nó go ndéanfaí maoirseacht air nó uirthi brú míchuí a bheith á chur ag aon duine ar an leanbh agus, sa chás sin, measfar gur thoiligh an leanbh chun críocha na míre sin.*

*(2) Beidh an Stiúrthóir sásta go mbeadh sé iomchuí an leanbh a ligean isteach sa Chlár, ar mhaithe le leas an linbh agus gan a bheith ar neamhréir le leasanna na sochaí agus aon íospartaigh.*

*(3) Ní bheidh an t-iompar coiriúil a bhfuil freagracht glactha ag an leanbh ina leith ina iompar a bhfuil ligean isteach sa Chlár eisiata ina leith faoi aon rialacháin arna ndéanamh de bhun alt 47, mura n-ordóidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a mhalairt i bhfógra don Stiúrthóir.*

*(4) Agus breithniú á dhéanamh ar leanbh a ligean isteach sa Chlár, tabharfar aird chuí ar aon tuairimí arna gcur in iúl ag aon íospartach maidir le hiompar coiriúil an linbh ach ní bheidh toiliú an íospartaigh éigeantach maidir leis an ligean isteach sin.*

(5) Chun críocha fho-alt (1) (c), is í aois an linbh ar an dáta a tharla an t-iompar coiriúil an aois chun leanbh a ligean isteach sa Chlár.

## Cinneadh chun duine a ligean isteach sa Chlár (Alt 24 d’Acht na Leanaí, 2001)

*(1) Is feidhm de chuid an Stiúrthóra cinneadh a dhéanamh i dtaobh leanbh a ligean isteach sa Chlár agus i dtaobh na hearnála rabhaidh a bheidh le tabhairt d’aon leanbh a ligfear isteach amhlaidh.*

*(2) I gcás ina gcinnfidh an Stiúrthóir gur cheart leanbh a ligean isteach sa Chlár, ordóidh sé nó sí d’oifigeach idirchaidrimh don óige fógra i scríbhinn a thabhairt do thuismitheoirí nó do chaomhnóir an linbh ina sonrófar an t-iompar coiriúil a mbeidh rabhadh le tabhairt ina leith, cibé acu a bheidh an rabhadh foirmiúil nó neamhfhoirmiúil agus an t-am agus an áit ina mbeidh sé le tabhairt agus ina luafar go bhfuil sé d’oibleagáid ar na tuismitheoirí nó ar an gcaomhnóir freastal ar a riarachán.*

## Rabhaidh (Alt 25 d’Acht na Leanaí, 2001)

*1) Tabharfar rabhadh do gach leanbh a ligfear isteach sa Chlár.*

*(2) Tabharfar rabhadh foirmiúil i stáisiún Garda Síochána nó, in imthosca eisceachtúla, in áit eile ag—*

*(a) comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná cigire, nó*

*(b) Oifigeach idirchaidrimh don óige ar cuireadh oiliúint air/uirthi i scileanna idirghabhála,*

*i láthair na dtuismitheoirí nó an chaomhnóra agus, más rud é gur comhalta den Gharda Síochána a riar an rabhadh, oifigeach idirchaidrimh don óige.*

*(3) Déanfaidh oifigeach idirchaidrimh don óige rabhadh neamhfhoirmiúil a thabhairt i stáisiún Garda Síochána, i ngnátháit chónaithe an linbh nó in imthosca eisceachtúla in áit eile, i láthair thuismitheoirí chaomhnóir an linbh.*

*(4) San alt seo—*

*ciallaíonn “rabhadh foirmiúil” rabhadh atá le tabhairt do leanbh más rud é—*

*(a) nár tugadh aon rabhadh roimhe sin, nó*

*(b) gur tugadh rabhadh neamhfhoirmiúil nó foirmiúil amháin nó níos mó roimhe sin,*

*agus go measann an Stiúrthóir gur iompar de chineál é iompar coiriúil an linbh nach bhféadfaí déileáil leis go leordhóthanach mar rabhadh neamhfhoirmiúil;*

*ciallaíonn “rabhadh neamhfhoirmiúil” rabhadh atá le tabhairt do leanbh más rud é—*

*(a) nár tugadh aon rabhadh roimhe sin, nó*

*(b) Riaradh rabhadh neamhfhoirmiúil amháin nó níos mó roimhe seo,*

*agus measann an Stiúrthóir nach raibh iompar coiriúil an linbh tromchúiseach go leor chun rabhadh foirmiúil a éileamh.*

## Rabhadh Aisiríoch (Alt 26 d’Acht na Leanaí, 2001)

*Féadfaidh an Stiúrthóir cuireadh a thabhairt d’aon íospartach a meastar a thuairimí nó a tuairimí i ndáil le hiompar coiriúil an linbh de bhun alt 23 (4) a bheith i láthair ag riaradh rabhaidh fhoirmiúil.*

*(2) I gcás ina bhfuil aon íospartach i láthair amhlaidh, déanfar plé i measc na ndaoine atá i láthair faoi iompar coiriúil an linbh.*

*(3) Féadfaidh an comhalta den Gharda Síochána a riarfaidh an rabhadh foirmiúil a iarraidh ar an leanbh—*

*(a) leithscéal a ghabháil, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn nó iad araon, leis an íospartach, agus*

*(b) I gcás inarb iomchuí, sásamh airgeadais nó sásamh eile a thabhairt dó nó di.*

## Comhdháil (Alt 29 d’Acht na Leanaí, 2001)

Sainmhínítear Comhdháil Alt 29 in Alt 29 i gCuid 4 d’Acht na Leanaí, 2001:

*Ciallaíonn “comhdháil”, i ndáil le leanbh, cruinniú a thionólfar de bhun na Coda seo le daoine a bhaineann le leas an linbh, agus beidh na feidhmeanna seo a leanas ag comhdháil den sórt sin:*

*(a) An leanbh a bhfuil an chomhdháil á seoladh ina leith, a thuismitheoirí nó a tuismitheoirí nó a caomhnóir, cibé daoine eile den teaghlach, gaolta agus daoine eile is cuí agus an t-éascaitheoir a thabhairt le chéile d’fhonn—*

*(i) a shuíomh cén fáth ar éirigh an leanbh a bheith páirteach san iompar ba bhun lena ligean isteach sa Chlár,*

*(ii) plé a dhéanamh ar conas a d’fhéadfadh na tuismitheoirí nó an caomhnóir, baill den teaghlach, gaolta nó aon duine eile cabhrú leis an leanbh a chosc ó bheith páirteach in iompar den sórt sin a thuilleadh, agus*

*(iii) más cuí, athbhreithniú a dhéanamh ar iompar an linbh ó ligeadh isteach é nó í ar an gClár;*

*(b) de réir mar is iomchuí agus de réir na Coda seo, idirghabháil a dhéanamh idir an leanbh agus an t-íospartach;*

*(c) plean gníomhaíochta a fhoirmliú don leanbh; agus*

*(d) seasamh le hábhair imní an íospartaigh agus aird chuí a thabhairt ar a leasanna.*

# Teachtaireacht ón gCathaoirleach

**Coimisinéir Cúnta Paula Hilman — Cathaoirleach an Choiste Faireacháin**

A Choimisinéir, a chara,

Mar Chathaoirleach ar an gCoiste Faireacháin arna cheapadh faoi Alt 44 (1)

****

Alt 44 (1) d’Acht na Leanaí, 2001 chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha, tá áthas orm an Tuarascáil Bhliantúil do 2023 a chur i láthair.

Is é cuspóir an Choiste a áirithiú go ndéanfar faireachán leordhóthanach ar éifeachtúlacht an Chláir Athstiúrtha, agus go gcuirfear feabhas air i gcás inar féidir. In 2023, ba é a bhí i gceist leis sin faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn na moltaí a rinne an Coiste in 2022, moltaí a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí atá le cur chun feidhme in 2024, agus faireachán a dhéanamh ar sheachadadh oiliúna do phearsanra an Gharda Síochána a bhfuil baint acu leis an gClár a sholáthar.

Tá sé ríthábhachtach oibriú le chéile i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara i gCeartas i leith an Aosa Óig chun réitigh inbhuanaithe agus éifeachtacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun freagairt do riachtanais éagsúla na leanaí, a tarchuireadh chuig an gClár Athstiúrtha, agus na n-íospartach agus na bpobal a mbíonn tionchar ag a n-iompar orthu. Mar a leagtar amach sa tuarascáil seo, chonacthas comhoibriú leanúnach idirghníomhaireachta in 2023 maidir le tionscnaimh atá bunaithe ar fhianaise a sheachadadh a léiríodh le hobair leanúnach Chlár Greentown, Scéim Maoirseachta Bannaí, Freagairt na Comhghníomhaireachta Óige ar Choireacht (FCGÓC) agus obair Fhoireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha Óige.

Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt don Phríomhoifigeach Rose Sweeney, don Cheannfort John Finucane, Stiúrthóir an Chláir Athstiúrtha agus do gach ball foirne atá ceangailte le Biúró Náisiúnta Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána as a dtiomantas leanúnach do riaradh agus seachadadh an Chláir. Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt d’obair na Roinne Oifigeach Idirchaidrimh don Óige agus d’obair fhoireann an Tionscadail Athstiúrtha don Óige as a rannchuidiú agus a dtiomantas tiomnaithe i rith na bliana. Gabhaim buíochas freisin le Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána as staitisticí an Chláir Athstiúrtha a sholáthar do 2023.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le comhaltaí an Choiste Faireacháin, leis an Dr Sean Redmond, leis an Dr Salome Mbugua agus le PO Rose Sweeney, as a dtacaíocht agus a dtiomantas i rith na bliana.

Paula Hilman

Cathaoirleach an Choiste Faireacháin

# Forbhreathnú ar an gCoiste

In Alt 44 d’Acht na Leanaí, 2001 déantar foráil go gceapfar coiste chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha.

**Is iad seo a leanas téarmaí tagartha an choiste:**

### **Is iad cúraimí an Choiste:**

**Is iad comhaltaí reatha an Choiste:**

**Coimisinéir Cúnta Paula Hilman**

Tá 40 bliain seirbhíse póilíneachta déanta ag an gCoimisinéir Cúnta Paula Hilman. Tá sí freagrach as Póilíneacht Bóithre agus Rannpháirtíocht Phobail laistigh den Gharda Síochána, lena n-áirítear maoirseacht straitéiseach ar BNAÓGS. Ceapadh an Coimisinéir Cúnta Hilman ina Cathaoirleach ar an gCoiste Monatóireachta in 2020.

**Príomhoifigeach Rose Sweeney**

Tá an Príomhoifigeach Rose Sweeney freagrach as BNAÓGS. Tá níos mó ná 30 bliain taithí aici i réimse an oideachais, an cheartais agus na hoibre idirghníomhaireachta.

**An Dr. Sean O’Rourke**

Tá an Dr Sean Redmond ina Ollamh Cúnta le Ceartas i leith an Aosa Óig i Scoil an Dlí in Ollscoil Luimnigh. Tá sé fostaithe ag an Roinn Dlí agus Cirt, ar iasacht chuig OL**.**

**An Dr. Salome Mbugua**

Tá an Dr Salome Mbugua ina Coimisinéir ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Tá breis agus 20 bliain taithí aici ag obair le grúpaí faoi ghannionadaíocht, go háirithe mná, leanaí agus daoine óga. Is í an Dr. Mbugua bunaitheoir AkiDwA.

# Achoimre Feidhmiúcháin

## Clár Athstiúrtha

Is é cuspóir an Chláir leanaí a atreorú ó thuilleadh cionta a dhéanamh. Caithfidh an leanbh freagracht a ghlacadh as a iompar coiriúil. Baintear an cuspóir amach go príomha trí rabhadh a thabhairt don leanbh agus, nuair is cuí, iad a chur faoi mhaoirseacht Oifigigh Idirchaidrimh don Óige agus comhdháil a thionól ar a bhfreastalóidh an leanbh, baill teaghlaigh agus daoine eile lena mbaineann.

## Staitisticí

Tá staitisticí don tuarascáil seo curtha ar fáil ag Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána ó shonraí PÚPSE ón 2 Aibreán 2024. Rinneadh 15,813 atreorú chuig an gClár Athstiúrtha in 2023, ar méadú 1% é i gcomparáid le 2022 (15,719 atreorú).

Níor tarchuireadh 71% (5,534) de na leanaí dá dtagraítear sa Chlár Atreoraithe in 2023 ach aon uair amháin. Eisíodh 68% (3,348) de rabhaidh neamhfhoirmiúla do leanaí nach bhfuair ach atreorú amháin chuig an gClár Athstiúrtha in 2023.

Bhí formhór na n-atreoruithe chuig Clár an Rannáin in 2023 faoin gcatagóir ciona Gadaíochta agus Cionta Gaolmhara, agus b’ionann iad agus 31% (4,902) d'atreoruithe. Bhí 4,971 chás gadaíochta agus cionta gaolmhara ann, méadú 5% i gcomparáid le 2022 (4,719 gcás atreoraithe).

Is i gcatagóir chion na Buirgléireachta a bhí an méadú is mó ar atreoruithe ó 450 atreorú in 2022 go 643 atreoruithe in 2023, méadú 43%.

Is sna catagóirí cionta drugaí a bhí an laghdú ba mhó ar atreoruithe ó 1,881 atreorú in 2022 go 1,607 atreorú in 2023. Is laghdú 15% é seo. Bhí laghdú 13% freisin ar atreoruithe i gcatagóir an Chiontaithe Ordaithe Phoiblí in 2023, ó 2,626 in 2022 go 2,284 in 2023.

B’ionann cionta um Thrácht ar Bhóithre agus os cionn 10% (1,679) d’iomlán na n-atreoruithe in 2023. Tá sábháilteacht ar bhóithre ríthábhachtach do dhaoine óga toisc go bhfuil siad i measc na n-úsáideoirí bóithre is leochailí mar gheall ar an easpa taithí agus an claonadh atá acu maidir le hiompar riosca.

## Tionscadail Athstiúrtha don Óige

Oibríonn Tionscadail Athstiúrtha don Óige (TAÓ) chun leanaí a atreorú ó dhul isteach sa chóras ceartais nó fanacht ann. Oibríonn TAÓnna le leanaí agus lena dteaghlaigh ina bpobail, ag glacadh cur chuige bunaithe ar láidreachtaí chun tacú le hathrú dearfach, ag cur ar a gcumas a lánacmhainneacht a bhaint amach agus a dtorthaí fadtéarmacha a fheabhsú.

## Rabhaidh maidir le Ceartas Aisiríoch

Bhí 312 rabhadh aisiríoch ann in 2023, rud atá 45 % níos ísle ná an líon a tuairiscíodh in 2022 (568). D’ordaigh BNAÓGS 404 rabhadh aisiríoch san iomlán in 2023, rud a d’fhágfadh go mbeadh laghdú 29% ann ó 2022 dá ndéanfaí iad uile a riar. Mar sin féin, tugadh 92 threoir maidir le rabhaidh aisiríoch cothrom le dáta ina dhiaidh sin go rabhadh foirmiúil/MCSA. Ba iad na príomhchúiseanna leis sin nár ghlac íospartaigh páirt sa phróiseas aisiríoch nó nár ghlac an leanbh freagracht ina dhiaidh sin as an gcion ar atreoraíodh chuig an gClár Athstiúrtha iad ina leith.

Leanfar de na hiarrachtaí chun aghaidh a thabhairt ar an laghdú ar rabhaidh aisiríoch in 2024 agus beidh tuilleadh oiliúna maidir le Ceartas Aisiríoch do OIÓnna i gceist leo agus béim níos mó á leagan ar chumarsáid le híospartaigh maidir leis na torthaí dearfacha is féidir a bhaint amach mar thoradh ar Cheartas Aisiríoch agus maidir le tacú leis an íospartach le linn an phróisis. Molann an Coiste freisin go bhforbrófaí Fóram um Cheartas Aisiríoch Bhiúró Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt do OIÓnna maidir le Rabhaidh Aisiríocha a chur ar fáil chomh maith le bheith ina mball de Chleachtais Aisiríocha na hÉireann.

## Aonad Rialachais agus Monatóireachta BNAÓGS

Tá ról ag Aonad Rialachais agus Monatóireachta BNAÓGS chun feidhmiú éifeachtúil agus éifeachtach an Chláir Atreoraithe a chinntiú. Is é cuspóir an aonaid tacaíocht, comhairle agus cúnamh a thabhairt do Ghardaí maidir le hatreoruithe óige a chur chun cinn, monatóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha ar Phríomhtháscairí Feidhmíochta Atreoraithe Óige d’fhonn saincheisteanna ag leibhéal na Roinne a shainaithint agus aird a tharraingt orthu, agus dul i ngleic le Foirne Rannáin um Dhearbhú Feidhmíochta Feidhmiúla. Áirítear ar a chuid freagrachtaí freisin idirchaidreamh a dhéanamh le TF maidir le nuashonruithe PÚPSE agus tuarascálacha atreoraithe óige a fhorbairt, grafaicí faisnéise agus treoracha faisnéise maidir le próisis atreoraithe óige a athbhreithniú agus a nuashonrú, agus dul i dteagmháil le Cigirí Idirchaidrimh Athstiúrtha Óige Roinne.

## Oiliúint agus Comórtais

In 2023, cuireadh Oiliúint um Cheartas Aisiríoch ar fáil do OIÓnna nuacheaptha. Ina theannta sin, cuireadh Oiliúint Athnuachana um Cheartas Aisiríoch ar fáil i Rannán RCBÁC Thuaidh, i Roinn Luimnigh Chorcaí agus i Roinn na Gaillimhe Thiar. Leantar den oiliúint athnuachana a chur i bhfeidhm in 2024.

Le chéile, cuireadh oiliúint níos láidre ar fáil do OIÓnna agus do Chleachtóirí Ceartais Óige i gcomhpháirt. Díríonn an oiliúint seo ar chomhpháirtíochtaí éifeachtacha a fhorbairt agus a chothabháil idir OIÓnna agus Cleachtóirí Tionscadail Athstiúrtha don Óige.

Chuir an BNAÓGS oiliúint ar fáil maidir leis an gClár Athstiúrtha agus BNAÓGS chuig naoi gCúrsa um Ardú Céime Sáirsint agus cúig Chúrsa um Ardú Céime Cigire in 2023.

# Struchtúr BNAÓGS

## BNAÓGS

Is é BNAÓGS an oifig náisiúnta a bhfuil sé de chúram uirthi an Clár Athstiúrtha a riar faoi Chuid 4 d’Acht na Leanaí, 2001. Leanann BNAÓGS de bheith ag obair go dlúth leis an Roinn Dlí agus Cirt agus leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.

## An Stiúrthóir

Mar a leagtar síos in Acht na Leanaí, 2001, déanann comhalta den Gharda Síochána nach ísle céim ná Ceannfort an Clár Athstiúrtha a bhainistiú agus sannann Coimisinéir an Gharda Síochána don ról é. Féadfaidh an Stiúrthóir aon cheann de na feidhmeanna a shanntar don Stiúrthóir a tharmligean chuig Cigire de chuid an Gharda Síochána.

# Forbhreathnú ar Staitisticí

Soláthraíonn Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána staitisticí don tréimhse athbhreithnithe 2023. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí PÚPSE (Atreoruithe Óige a cruthaíodh i leith daoine óga idir 12 agus 17 mbliana d’aois) amhail ón 2ú Aibreán 2024.

*\*% i gcásanna áirithe d’fhéadfadh sé nach 100 % iomlán na bhfigiúirí mar gheall ar shlánú na luachanna.*

*Is comparáid dhíreach é aon chomparáid le 2022 leis an staidreamh dá bhforáiltear i dTuarascáil Staidrimh 2022 an Chláir Atreoraithe (i.e. bhí sonraí 2022 bunaithe ar PÚPSE amhail ón 31 Márta 2023). Déantar é seo chun a chinntiú go n-úsáidtear tacair sonraí den chineál céanna don dá bhliain.*

*Aon fhigiúr atá níos ísle ná 10, ní fhoilsítear é agus cuirtear táblaí in iúl mar (<10).*

*I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé go gcaithfí figiúirí eile a choinneáil siar chun nochtadh méideanna níos lú ná 10 a sheachaint. Cuirtear in iúl iad seo le réiltín (\*) siombail.*

# Atreoruithe Bliantúla

Rinneadh **15,813** atreorú chuig an gClár Athstiúrtha in 2023, ar méadú 1% é i gcomparáid le 2022 (15,719 atreorú).

Rinneadh tagairt do **7,843** leanbh in 2023 atá 7% níos lú ná mar a bhí in 2022 (8,404 dá dtagraítear)

# Sonraí atreoraithe

Is é seo a leanas miondealú na moltaí a rinneadh maidir leis na 15,813 atreorú chuig an gClár Athstiúrtha in 2023:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Moladh** | **Iomlán** | **%** | **%± 2022** |
| Rabhadh Neamhfhoirmiúil | 4,924 | 31% | -10% |
| Rabhadh Foirmiúil | 3,904 | 25% | +7% |
| Mí-oiriúnach | 5,194 | 33% | +10% |
| Rabhadh Aisiríoch | 312 | 2% | -45% |
| \*Eile | 1,479 | 9% | +16% |
| **Iomlán** | **15,813** | **100%** | **+1%** |

*\* Áiríodh le ‘Eile’ 899 atreorú neamhiomlána tráth na hanailíse agus moladh ‘Níor Comhlíonadh na Critéir’ i 580 atreorú*

*\* Is iad seo a leanas na ‘Níor Comhlíonadh na Critéir’; níl aon fhianaise prima facie ann sa chás, tá an t-ábhar faoi urchosc reachta, níl aon ráiteas ó pháirtí díobhálaithe/ráiteas tarraingthe siar, déileáladh leis go leordhóthanach ar an láthair, ar fhorais leasa agus eile e.g., cúiseanna sláinte.*

## Leanaí a Fhaigheann Rabhaidh Neamhfhoirmiúla nó Fhoirmiúla in 2023

Tugadh rabhadh neamhfhoirmiúil nó foirmiúil do 5,710 leanbh in 2023. Is ionann sin agus laghdú 8% ar iomlán 2022 (6,223).

Fuair 73% de leanaí Rabhadh Neamhfhoirmiúil nó Foirmiúil in 2023. Tá sé sin 1% níos ísle ná mar a bhí in 2022.

|  |
| --- |
|  |

## Meastar go bhfuil leanaí mí-oiriúnach le ligean isteach sa Chlár Athstiúrtha


|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Measadh go raibh 1,200 leanbh san iomlán mí-oiriúnach don Chlár in 2023, rud atá mar an gcéanna le 2022 (1,200).

Ba é 15% cion na leanaí a measadh a bheith mí-oiriúnach don Chlár in 2023. Is méadú 1% é sin i gcomparáid le 2022 (14%).

## Aois agus Inscne Leanaí dá dTagraítear in 2023.

Tháinig laghdú ar chion na leanaí a ndearnadh tagairt dóibh den chéad uair in 2023 de réir mar a tháinig méadú ar a n-aois. Ba fhir iad 74% de na leanaí a thagair don Chlár Atreoraithe in 2023.



**Aois 12**

**Aois 13**

**Aois 14**

**Aois 15**

**Aois 16**

**Aois 17**

Iomlán na Leanaí

Tarchurtha den chéad uair in 2023

*Tabhair faoi deara: Is ionann % de luach ar bharraí gorma agus cion na leanaí uile dá dtagraítear in 2023. Is ionann luach % ar bharraí corcra agus an cion leanaí in aghaidh na bliana aoise a tarchuireadh den chéad uair in 2023 (Eg: Bhí 6% de na leanaí idir 12-17 mbliana d’aois dá dtagraítear in 2023 12 bhliain d’aois. Rinneadh 95% de leanaí 12 bhliain d’aois a ndearnadh tagairt dóibh in 2023 a tharchur den chéad uair in 2023.*

## Leanaí Atreoraithe in 2023 le Moladh

Tugadh rabhadh neamhfhoirmiúil (39%) go príomha do mhná a tarchuireadh chuig an gClár Athstiúrtha. Bhí an cion sin níos mó ná dhá oiread níos airde ná cineálacha eile molta (14%-17% baineann).


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leanaí (an t-atreorú is déanaí)** | **Iomlán** | **% den Iomlán** | | **Vs 2022** | **Fireann** | **Baineann** | |
| Rabhadh Neamhfhoirmiúil | 3,796 | | 48% | -13% | 61% | | 39% |
| Rabhadh Foirmiúil | 1,914 | | 24% | +3% | 86% | | 14% |
| Neamhoiriúnach don Chlár Atreoraithe | 1,200 | | 15% | +0% | 85% | | 15% |
| Rabhadh Aisiríoch | 165 | | 2% | -32% | 83% | | 17% |
| Eile | 768 | | 10% | +4% | 85% | | 15% |
| Iomlán | 7,843 | | 100% | -7% | 74% | | 26% |

## Leanaí Atreoraithe in 2023 de réir Minicíocht Atreoruithe a Fuarthas in 2023

Ní bhfuair 71% de leanaí ach aon atreorú amháin in 2023. Fir a bhí i 69% díobh sin agus mná a bhí i 31% díobh. Fuair 10% de leanaí ceithre atreorú nó níos mó in 2023. Go ginearálta, dá airde líon na n-atreoruithe a fuarthas, is ea is dóichí a bhí an duine fireann.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Líon na n-Atreoruithe in 2023** | **Iomlán** | **Iomlán %** | **Fireann** | **Baineann** |
| Ceann Amháin | 5,534 | 71% | 69% | 31% |
| 2-3 Atreorú | 1,524 | 19% | 82% | 18% |
| 4-9 Atreorú | 588 | 7% | 85% | 15% |
| 10+ Atreorú | 197 | 3% | 92% | 8% |
| **An Chéad Atreorú in 2023** | **5,285** | **67%** | **68%** | **32%** |

I gcás gach aoise, ní bhfuair formhór na leanaí ach atreorú amháin ach tháinig laghdú beag ar an gcion sin le haois (ní bhfuair thart ar 77% de leanaí 12/13 bliana d’aois agus 70% de leanaí 14-17 mbliana d’aois ach atreorú amháin).



**Aois 12**

**Aois 13**

**Aois 14**

**Aois 15**

**Aois 16**

**Aois 17**

1 Tarchur Amháin

2 – 3 Tarchur

4 – 9 Tarchur

10+ Atreorú

## Leanaí Atreoraithe de réir Minicíocht Atreoruithe a Fuarthas in 2023 de réir Moladh

Eisíodh 68% de na moltaí Rabhaidh Neamhfhoirmiúil do leanaí nach bhfuair ach atreorú amháin in 2023. Maidir le gach cineál molta eile, ba leanaí iad formhór na leanaí a fuair níos mó ná atreorú amháin in 2023. I 90% d’atreoruithe a raibh moladh mí-oiriúnach mar thoradh orthu, fuair an duine dhá atreorú nó níos mó.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Coibhneas na n-Atreoruithe 2023** | |
| **Cineál atreoruithe** | **Ceann Amháin** | **2 nó níos mó** |
| **Atreorú** | **Atreoruithe** |
| Rabhadh Neamhfhoirmiúil | **68%** | 32% |
| Rabhadh Foirmiúil | 28% | **72%** |
| Neamhoiriúnach don Chlár Atreoraithe | 10% | **90%** |
| Rabhadh Aisiríoch | 34% | **66%** |
| Eile | 32% | **68%** |

*Tabhair faoi deara: Tagraíonn luachanna do chion na dtarchur a eisítear (ní leanaí aonair).*

*Sampla: Eisíodh 68% de na tarchuir uile ina raibh moladh ‘Rabhadh Neamhfhoirmiúil’ chuig leanaí nach bhfuair ach atreorú amháin san iomlán in 2023. Eisíodh 10 % de na tarchuir ina raibh moladh ‘Mí-oiriúnach’ chuig leanaí nach bhfuair ach atreorú amháin san iomlán in 2023.*

## Catagóirí Teagmhais Atreoraithe Óige

Taispeántar sa tábla thíos Catagóirí Teagmhais a bhaineann le hatreoruithe óige a cruthaíodh in 2023 ar an gcóras PÚPSE. Bhí formhór na dtarchur chuig an gClár Athstiúrtha in 2023 faoin gcatagóir ciona ‘Gadaíocht agus Cionta Gaolmhara’ ag 4,971. Ba í an Bhuirgléireacht an chatagóir ciona inar tháinig an méadú ba mhó in 2023 agus méadú 42.9% (450 in 2022 go 643 in 2023) uirthi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Catagóir Ciona** | **Atreoruithe** | **Iomlán %** | **Atreoruithe** | **% (+/-)** |
| **2023** | **2023** | **2022** | **v 2022** |
| Gadaíocht agus Cionta Gaolmhara | 4,971 | 31.4% | 4,719 | +5.3% |
| Cionta Oird Phoiblí | 2,284 | 14.4% | 2,626 | -13.0% |
| Trácht | 1,634 | 10.3% | 1,506 | +8.5% |
| Drugaí | 1,607 | 10.2% | 1,881 | -14.6% |
| Ionsaí | 1,588 | 10.0% | 1,486 | +6.9% |
| Damáiste Coiriúil | 1,396 | 8.8% | 1,336 | +4.5% |
| Buirgléireacht | 643 | 4.1% | 450 | +42.9% |
| Cionta Gnéasacha | 452 | 2.9% | 439 | +3.0% |
| Cionta Airm | 382 | 2.4% | 445 | -14.2% |
| Calaois/Coireacht Eacnamaíoch | 379 | 2.4% | 358 | +5.9% |
| Robáil | 235 | 1.5% | 215 | +9.3% |
| Dúnbhású | 87 | 0.6% | 86 | +1.2% |
| Tiománaithe Faoi Thionchar | 45 | 0.3% | 38 | +18.4% |
| Cionta/Bannaí a Bhaineann leis an gCúirt | 30 | 0.2% | 35 | -14.3% |
| Cumarsáid Dhíobhálach\*\* | 18 | 0.1% | n/b | n/b |
| Ainmhithe | 18 | 0.1% | 16 | n/b |
| Ceadúnú Deochanna | 16 | 0.1% | 29 | n/b |
| Inmheánach | 10 | 0.1% | 16 | n/b |
| Eile\* | 18 | 0.1% | 38 | n/b |
| **Iomlán** | **15,813** | **100.0%** | **15,719** | **+0.6%** |

*\* Áirítear le ‘Eile’ aon chatagóir ciona a raibh níos lú ná 10 atreorú ann ina leith in 2023. Áiríodh leis sin Cluichíocht/Gealltóireacht, Éalú Príosúin, Trádáil Sráide agus Ilghnéitheach. Ós rud é go bhféadfadh catagóirí na gcionta a aicmítear mar ‘Eile’ a bheith éagsúil ó bhliain go bliain, níl an luach inchomparáide idir 2022 agus 2023.*

*\*\* Tugadh isteach ‘Cumarsáid Dhíobhálach’ le déanaí mar chatagóir ciona maidir le PÚPSE agus níl aon sonraí inchomparáide ann le haghaidh 2022. Ní ríomhtar %(±) v 2022 ach amháin má bhí 30 tarchur nó níos mó ann in 2023.*

**Catagóir an Chiona Gadaíochta**

Bhí formhór na dtarchur chuig Clár an Rannáin in 2023 faoin gcatagóir ciona um Ghadaíocht agus Cionta Gaolmhara agus ba ionann iad agus 31% de na hatreoruithe. Bhí 4,971 atreorú gadaíochta agus cionta gaolmhara ann, méadú 5.3% i gcomparáid le 2022 (4,719 atreorú). Bhí 3,437 atreorú den chatagóir eachtra goidte le haghaidh Goid ó Shop, arb ionann é agus 69% den chatagóir.

**Catagóir Ordaithe Phoiblí**

Bhí laghdú 13% ar atreoruithe i gcatagóir an Chiona Ordaithe Phoiblí ó 2,626 in 2022 go 2,284 in 2023. Cé gurb ionann cionta Ord Poiblí ginearálta agus 62% (1,416) d’atreoruithe faoin gcatagóir seo, bhain 604 (26%) de na hatreoruithe seo leis an gcion Foghail a dhéanamh i gClós nó i gCúirteachaláiste agus bhain 187 atreorú le Gráscar/Círéib/Mí-ord Foréigneach.

**Catagóir Cionta Tráchta/Sábháilteacht ar Bhóithre**

Rinneadh 1,634 atreorú chuig an gClár Athstiúrtha in 2023, méadú 9% ó 2022 (1,506 atreorú). Bhain 390 (24%) tarchur faoin gcatagóir ciona Tráchta le Tiomáint Chontúirteach. Tiomáint chontúirteach ba chúis le Bás nó Díobháil Thromchúiseach Choirp ba chúis le 12 atreorú chuig an gClár Athstiúrtha.

**Catagóir an Chiona Drugaí**

Bhí an laghdú ba mhó ar atreoruithe i gcatagóirí cionta drugaí ó 1,881 in 2022 go 1,607 in 2023, laghdú 15%. Bhain 1,009 (63%) de na hatreoruithe seo le Seilbh Shimplí agus bhain 496 (30%) díobh le Seilbh Drugaí le Díol nó le Soláthar.

**Catagóir an Chiona Buirgléireachta**

Is i gcatagóir chion na Buirgléireachta a bhí an méadú is mó ar atreoruithe ó 450 atreorú in 2022 go 643 atreoruithe in 2023, méadú 43%. As na 643 atreorú sin, b’ionann cion na Mórbhuirgléireachta agus 12 atreorú agus seilbh ar alt (Buirgléireacht nó Goid) i gcás 135 atreorú.

# Ceartas Aisiríoch

### **Sainmhíniú ar Cheartas Aisiríoch**

Forálann Alt 26 d’Acht na Leanaí, 2001 d’íospartach a bheith i láthair ag rabhadh foirmiúil. Cumasaíonn sé seo próiseas trína nglacann an duine óg freagracht as a n-iompar ciontaithe agus trína mbíonn sé cuntasach dóibh siúd a ndearna sé díobháil dóibh. Tugtar an deis don íospartach a chuid tuairimí a chur in iúl, trí bhualadh leis an duine óg duine le duine, nó trí ionadaíocht a fháil ó dhuine eile ar a chuid tuairimí. Ciallaíonn sé seo gurb é an príomhfhócas in ionad díriú ar thoradh ceartais choiriúil do leanbh a d’admhaigh cion, an damáiste don íospartach a dheisiú agus an leanbh a athimeascadh ar ais sa phobal. Trí thaithí an íospartaigh a bhailíochtú agus tríd an leanbh a athimeascadh ar ais ina bpobal, tá baint ag ceartas aisiríoch le torthaí níos fearr don chiontóir, riosca laghdaithe athchiontaithe, torthaí níos dearfaí d’íospartaigh agus tá sé i gcleachtas, níos costéifeachtaí agus tá baint níos fearr aige le folláine na gcleachtóirí agus le caidreamh pobail feabhsaithe.

### **Cuspóir an Cheartais Aisiríoch**

Sa chás go n-ordaíonn Stiúrthóir an Chláir Athstiúrtha rabhadh aisiríoch a thabhairt, is deis é sin chun aghaidh a thabhairt ar iompar linbh ar bhealach a dhéanann an leanbh cuntasach, agus ag an am céanna a chinntiú go n-éiríonn leis an íospartach an dochar a bhailíochtú agus a aithint.

Bhí 312 rabhadh aisiríoch ann in 2023, rud atá 45 % níos lú ná an líon Rabhadh Aisiríoch a eisíodh in 2022 (568). D’ordaigh BNAÓGS 404 rabhadh aisiríoch san iomlán in 2023, rud a d’fhágfadh go mbeadh laghdú 29% ann ó 2022 dá ndéanfaí iad uile a riar. Mar sin féin, leasaíodh 92 threoir maidir le rabhaidh aisiríoch ina dhiaidh sin go rabhadh foirmiúil/MCSA. Ba iad na príomhchúiseanna leis sin nár ghlac íospartaigh páirt sa phróiseas aisiríoch nó nár ghlac an leanbh freagracht ina dhiaidh sin as an gcion ar atreoraíodh chuig an gClár Athstiúrtha iad ina leith.

Chun aghaidh a thabhairt ar an laghdú ar rabhaidh aisiríoch, leanfar d’Oiliúint OIÓ maidir le Ceartas Aisiríoch in 2024 agus béim níos mó á leagan ar chumarsáid le híospartaigh maidir leis na torthaí dearfacha is féidir a bhaint amach mar thoradh ar Cheartas Aisiríoch agus maidir le tacaíocht a thabhairt don íospartach le linn an phróisis. Molann an Coiste freisin Fóram um Cheartas Aisiríoch Bhiúró Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána a fhorbairt chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt do OIÓnna rabhaidh aisiríoch a sheachadadh chomh maith le bheith ina mball de Chleachtais Aisiríocha na hÉireann.

416

## Tionscnamh an Chomhphobail um Cheartas agus Chleachtais Aisiríocha

Bunaíodh Pobal Cleachtas Aisiríoch comhoibríoch (RPCOPanna) sa Rannán RCBÁC Thuaidh-Láir, lena mbaineann cruinniú míosúil arna eagrú agus arna éascú ag Sáirsint OIÓ laistigh den Rannán. Roinneann baill an phobail a gcuid scéalta, agus aithníonn an pobal iad. Ansin, le chéile, pléann siad conas dul chun cinn a dhéanamh le chéile. Is é cuspóir an tionscnaimh caidrimh phobail a thógáil agus Cleachtas Aisiríoch a bhunú agus a fhorbairt laistigh den phobal. Is féidir le Gardaí áitiúla iarraidh ar na baill den phobal a fhreastalaíonn ar na cruinnithe sin freastal ar Chomhdhálacha Aisiríocha do leanaí a bhfuil baint acu leis an gClár Athstiúrtha do Chomhdhálacha Alt 26 agus Alt 29.

Mar chuid den obair atá á déanamh ag BNAÓGS chun aghaidh a thabhairt ar an laghdú ar rabhaidh aisiríoch, déanfaidh BNAÓGS monatóireacht ar an gcleachtas seo atá bunaithe laistigh den RCBÁC Thuaidh-Láir agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an rath atá á bhaint amach ag an leibhéal áitiúil agus féachfaidh sé an bhféadfaí an tionscnamh a mhacasamhlú i Rannáin eile.

# Tionscadail Athstiúrtha don Óige

Is tionscadail forbartha óige phobalbhunaithe iad na 106 Tionscadal Athstiúrtha don Óige a bhfuil sé mar aidhm acu daoine óga a atreorú ó dhul isteach sa chóras ceartais nó fanacht ann. Éascaíonn na tionscadail seo forbairt phearsanta agus cuireann siad freagracht shibhialta chun cinn.

Oibríonn BNAÓGS go dlúth leis an Roinn Dlí agus Cirt, le hEagraíochtaí Pobalbhunaithe, le Foireann Forbartha Dea-Chleachtais an Tionscadail Athstiúrtha don Óige agus leis an bhFianaise Taighde i mBeartas, Cláir agus Cleachtas (RTCBTC). Is comhoibriú taighde é RTCBTC idir Scoil an Dlí in Ollscoil Luimnigh agus an Roinn Dlí agus Cirt atá dírithe ar fheabhas a chur ar an mbonn fianaise maidir le coireacht óige agus athchóiriú ceartais i leith an aosa óig in Éirinn.

**Foireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha don Óige**

In 2023 bunaíodh Foireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha don Óige faoi cheannaireacht RTCBTC. Is cónascadh é idir Foireann Forbartha Dea-Chleachtais an Tionscadail Athstiúrtha don Óige agus triúr comhaltaí taighde ceartais i leith an aosa óig ón iarfhoireann Tionscadail Taighde Gníomhaíochta in RTCBTC.

Is é cuspóir Fhoireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha don Óige feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus do theaghlaigh atá nasctha le líonra na dTionscadal Athstiúrtha don Óige, trí thacú le forbairt agus cur i bhfeidhm cleachtais, bunaithe ar fhianaise áitiúil agus idirnáisiúnta. I gcomhpháirtíocht le Tionscadail Athstiúrtha don Óige agus páirtithe leasmhara eile, is é ról na foirne taighde nua a ghiniúint agus oiliúint a sholáthar agus é mar aidhm ciontú óige a laghdú agus pobail níos sábháilte a chruthú. Amach anseo, tacóidh an fhoireann chomhcheangailte le riachtanais an líonra trí thaighde agus forbairt cleachtais mar a liostaítear i bPríomhghníomhaíocht 1.2.2 (f) den Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig 2021-2027.

I measc na ngníomhaíochtaí taighde arna gcomhordú ag Foireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha don Óige in 2023 tá seo a leanas:

## An tSamhail Chaidrimh a Chur i bhFeidhm

In 2018, chuir RTCBTC tús le tionscadal chun an fhianaise taighde idirnáisiúnta maidir leis an gcaidreamh túslíne idir gairmithe/daoine óga a bhailiú agus a chomhthiomsú. In 2023, dréachtaíodh an tuarascáil maidir leis an staidéar caidrimh agus forbraíodh an t-ábhar oiliúna a ghabhann léi lena scaipeadh in 2024. Déanfaidh cleachtóirí (14) ball de Ghrúpa mháistreachta ar Chaidrimh tástáil freisin ar an teicneolaíocht bailithe sonraí don staidéar ar chur chun feidhme na samhla caidrimh in 2024.

## **Breisoideachas**

D’éirigh le 15 mhac léinn a fuair maoiniú ón Roinn Dlí agus Cirt (RDC) an MA i gCearta an Duine sa Cheartas Coiriúil a chur i gcrích in 2023 (cohórt 2021-2023). I measc na mac léinn bhí Oibrithe Ceartais Óige agus baill den Gharda Síochána. Ba iad baill foirne RTCBTC a rinne maoirseacht ar na mic léinn sin. Ghlac 16 dhalta nua páirt i gcohórt MA 2023-2025.

## Oiliúint do Thionscadail Athstiúrtha don Óige

Chuir Foireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha don Óige an oiliúint seo a leanas ar fáil in 2023 do na Tionscadail Athstiúrtha don Óige de réir Phríomhghníomhaíocht 1.9.4 den Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig 2021-2027:

## Oiliúint i gCleachtais Aisiríocha

* + Reáchtáladh seacht n-oiliúint shaincheaptha maidir le Cleachtas Aisiríoch TAÓ (trí lá go leith in aghaidh na hoiliúna) agus bhí 71 cleachtóir i láthair.
  + Cuireadh trí cheardlann Athnuachan TAÓ (lá amháin) ar siúl dóibh siúd a fuair oiliúint in 2022 nó roimhe sin agus bhí 21 chleachtóir i láthair.
  + Cuireadh ceithre Cheardlann Bainisteoir Líne (lá amháin) ar siúl agus bhí 35 bainisteoir i láthair.
  + Leibhéal Seirbhíse na hÓige/Uirlis Fardail um Bainistiú Cásanna 2.0 (SLÓ/FCB 2.0) (Uirlis um Measúnú Riosca – an measúnú bonnlíne a úsáidtear le haghaidh gach duine óig dá dtagraítear i dTionscadail Athstiúrtha don Óige)
* **Leibhéal na hÓige sa tSeirbhís/Fardal Bainistithe Cásanna (SLÓ/FCB)**
  + Seachadadh sé chúrsa oiliúna Leagan Scagtha SLÓ/FCB chuig 75 cleachtóir.
  + Seachadadh seacht gcúrsa oiliúna SLÓ/FCB 2.0 (dhá lá) chuig 87 gcleachtóir.
  + Reáchtáladh ceardlann Bainisteoirí Eagraíochta Pobalbhunaithe (BEPB)/Bainisteoirí líne le 11 bainisteoir.
  + Dearbhú cáilíochta- Rinneadh staidéar comhghrádaitheoirí SLÓ/FCB chun leibhéal comhsheasmhachta na huirlise measúnaithe riosca/riachtanais a thomhas ar fud líonra TAÓ.

## Clár Roghanna Saoil de chuid Foróige

* + Cuireadh cúrsa oiliúna amháin (dhá lá) ar siúl agus bhí 20 cleachtóir i láthair.

## Agallamh Spreagthach (AS)

* Cuireadh trí sheisiún oiliúna ar leibhéal tosaigh (dhá lá) ar siúl le 40 cleachtóir.
* Cuireadh seisiún oiliúna meánleibhéil amháin (dhá lá) ar siúl le ceathrar cleachtóir.
* Cuireadh dhá sheisiún oiliúna forbartha scileanna (lá amháin) ar siúl le 25 cleachtóir.
* Cuireadh oiliúint lae amháin ar fáil do chúigear cleachtóirí ar an bhFoireann Tacaíochta/Oiliúna AS.

## Luath-Idirghabháil

* Scaipeadh an dara leagan den Treoir maidir le hObair Luath-Idirghabhála TAÓ i mí an Mheithimh 2023 tar éis dul i gcomhairle le 35 Chleachtóir um Cheartas don Óige.
* Cuireadh oiliúint aon lae ar Leaganacha Scagtha EARL-V3 (Uirlis Measúnaithe Riosca) ar siúl dóibh siúd a fuair oiliúint EARL-V3 cheana féin le 20 cleachtóir.
* Cuireadh dhá sheisiún oiliúna EARL-V3 ar siúl le 40 cleachtóir.

## Níos láidre le Chéile

## Reáchtáladh dhá imeacht Níos Láidre le Chéile d’Oibrithe Ceartais Óige (OCÓ) agus d’Oifigigh Idirchaidrimh don Óige an Gharda Síochána (OIÓ) in 2023, le 63 chleachtóir.

## Pleanáil le haghaidh Rathúlachta

* Fuair 25 TAÓ seisiúin aonair duine le duine chun tacú le tionscadail chun ullmhú do chur i gcrích a bPlean Bliantúil TAÓ.

# BNAÓGS- Oiliúint agus Comórtais

## Oiliúint OIÓ

Cuireadh an oiliúint seo a leanas ar fáil do JLOnna le linn 2023:

* Cuireadh cúrsa oiliúna 6 lá um Scileanna Idirghabhála ar fáil do OIÓnna nuacheaptha in 2023.
* Chuir BNAÓGS agus Foireann Taighde agus Forbartha na dTionscadal Athstiúrtha don Óige Oiliúint um Cheartas Aisiríoch ar fáil do OIÓ nuacheaptha in 2023.
* Cuireadh oiliúint “Níos láidre Le Chéile” ar fáil do OIÓnna agus do Chleachtóirí Ceartais Óige i gcomhpháirt.
* Cuireadh oiliúint um Athnuachan Ceartais Aisirithigh le haghaidh OIÓnna cáilithe ar fáil in 2023 a bhí dírithe ar eolas, cleachtas agus úsáid an Cheartais Aisirithigh a athnuachan agus a chur chun cinn i gcomhthéacs daoine óga a ligtear isteach sa Chlár Atreoraithe. Bhí an oiliúint athnuachana seo ar siúl in RCBÁC Thuaidh, i Luimneach, i gCorcaigh agus i nGaillimh Thiar. Leanfar den oiliúint athnuachana a chur i bhfeidhm le haghaidh na OIÓnna uile in 2024.

## Oiliúint curtha ar fáil do Chúrsaí um Ardú Céime Sáirsintí agus Cigirí

Chuir an BNAÓGS oiliúint ar fáil maidir leis an gClár Athstiúrtha agus ról an BNAÓGS chuig naoi gCúrsa um Ardú Céime Sáirsint agus cúig Chúrsa um Ardú Céime Cigire i rith 2023.

## Folúntais agus Comórtais OIÓ

In 2023, chuaigh an líon OIÓ seo a leanas ar scor agus reáchtáladh comórtais in 2023 chun folúntais oibríochtúla a líonadh. Tugadh roinnt folúntas anonn ó 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| Gardaí OIÓ a Chuaigh ar Scor in 2023 | Gardaí OIÓ nua ceaptha 2023 |
| 4 | **7** |
| Sáirsintí OIÓ a Chuaigh ar Scor in 2023 | Sáirsintí OIÓ ceaptha 2023 |
| 2 | **1** |

# BNAÓGS- Teagmhálacha agus Freagraí Réamhghníomhacha

## Samhail Oibriúcháin an Gharda Síochána

Chuaigh an BNAÓGS i dteagmháil leis an Oifig um Chlaochlú Straitéiseach (OCS) maidir le feidhmiú céimneach náisiúnta na Samhla Oibriúcháin lena n-áirítear próisis nua a dhearadh chun déileáil le coireacht óige, leithdháileadh OIÓ agus struchtúir tuairiscithe.

## Athstiúradh Óige – Treoirlínte agus an Treoir CC Nuashonraithe

Bunaíodh grúpa oibre ag BNAÓGS chun scrúdú a dhéanamh ar Threoir nuashonraithe Ceanncheathrún agus ar threoir d’Oifigigh Idirchaidrimh don Óige (BNAÓGS) maidir le hoibriú an Chláir Athstiúrtha. Tá obair ar siúl chun doiciméad treorach nua do OIÓnna agus don Treoir CC maidir leis an gClár Atreoraithe a thabhairt chun críche.

## An Mheitheal um Dhrugaí

Bunaíodh an grúpa oibre drugaí chun scrúdú a dhéanamh ar na moilleanna atá ann maidir le cionta drugaí a phróiseáil laistigh den Gharda Síochána dóibh siúd faoi bhun 18 mbliana d’aois tráth an bhraite. Cé gur cuireadh tús leis an scrúdú sin in 2023, leanfar den obair in 2024 chun cúiseanna moilleanna ar atreoruithe óige chuig an gClár Athstiúrtha le haghaidh cionta a bhaineann le drugaí a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu.

## An Mheitheal um Leanaí i gCúram

Bunaíodh meitheal inmheánach chun aghaidh a thabhairt ar ábhar imní agus ar chleachtas éifeachtach maidir le hatreorú daoine óga laistigh den chóras cúraim. Déanfar dul chun cinn ar an obair sin in 2024 nuair a chuirfear tús leis an rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara.

## An Mheitheal um Chionta Gnéasacha

Cuireadh meitheal inmheánach ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar an dlí agus ar an gcleachtas maidir le híomhánna dlúthphearsanta a chomhroinnt idir piaraí agus ar na ceanglais oiliúna atá ar OIÓnna maidir le déileáil leis na leanaí a rinneadh iad a atreorú le haghaidh cionta gnéasacha. Leanfar den obair in 2024 chun aghaidh a thabhairt ar cheanglais oiliúna agus chun treoirlínte a fhorbairt do OIÓnna chun cabhrú leo déileáil le leanaí a tarchuireadh le haghaidh cionta gnéasacha.

## An Clár Greentown

Is idirghabháil spriocdhírithe pobail atá bunaithe ar fhianaise agus ar dhearadh é Clár Greentown, a bhfuil sé mar aidhm aige tionchar líonraí coiriúla ar leanaí a laghdú. Is í Foireann RTCBTC in Ollscoil Luimnigh a dhear an Clár le cúnamh ó shaineolaithe idirnáisiúnta. Tá an Clár bunaithe ar bhonn fianaise suntasach, lena n-áirítear staidéir phríomhúla iolracha, torthaí meastóireachta agus plé le lucht acadúil idirnáisiúnta i réimse na coireachta eagraithe, agus saineolaithe náisiúnta i réimsí ceartais i leith an aosa óig, leas leanaí, póilíneachta agus forbartha pobail.

I measc na bpáirtithe leasmhara a bhfuil baint acu leis an gClár tá TUSLA, FSS, an tSeirbhís Promhaidh, ENRanna agus an Garda Síochána. Faoi láthair tá dhá láithreán trialach ann ina bhfuil an Clár i bhfeidhm (tá na hionaid faoi rún).

Déanann Coimisinéir Cúnta, Póilíneacht Bóithre agus Rannpháirtíocht sa Phobal, maoirseacht ar rannpháirtíocht an Gharda Síochána i gClár Greentown. Is é cuspóir an chláir cumas na líonraí coiriúla leanaí a earcú chun coir a dhéanamh a laghdú. Tá sé mar aidhm ag an gclár freisin bealach éalaithe a sholáthar do leanaí atá ag gabháil do choireacht cheana féin. Tá baint réamhghníomhach ag Gardaí agus OIÓnna áitiúla le cur i bhfeidhm Chlár Greentown.

In 2023, chuir an tAire Dlí agus Cirt síneadh leis an gClár go dtí deireadh 2026. Chuir an tAire roinnt coinníollacha san áireamh maidir le leathnú, lena n-áirítear straitéisí suaite líonra a fhorbairt, creat meastóireachta a fhorbairt don Chlár iomlán agus comhpháirteanna éifeachtacha a shainaithint laistigh den Chlár ar féidir iad a leathnú amach.

## Maoirseacht ar Thacaíocht Bannaí

Cuireann an Scéim Maoirseachta Bannaí cleachtais chomhoibríocha chun cinn maidir le comhoibriú le daoine óga ar dheonaigh an chúirt bannaí dóibh le coinníollacha idir an Garda Síochána (AGS), an Scéim Maoirseachta Bannaí Seachtracha (SMB), Promhadh Daoine Óga (PDÓ), Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh (Baile an Oibricigh) agus Tusla. Tá an Clár ag feidhmiú i mBaile Átha Cliath, i Luimneach agus i gCorcaigh.

Tá BNAÓGS i gceannas ar rannpháirtíocht an Gharda Síochána sa Chlár Maoirseachta um Thacaíocht Bannaí. Leanfar den obair in 2024 chun na nósanna imeachta oibriúcháin atá ann faoi láthair a athbhreithniú agus a fhorbairt.

## Freagairt na Comhghníomhaireacht um an Óige ar Choireacht (FCGÓC)

Is éard atá sa Chomhstraitéis um Fhreagairt na Gníomhaireachta Óige ar an gCoireacht (FCGÓC) comhaontú idir an Garda Síochána, an tSeirbhís Promhaidh, Seirbhís Phríosúin na hÉireann, Campas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, a bhfuil sé mar aidhm aige:

* Cur chuige ilghníomhaireachta a fhorbairt agus a neartú a thuilleadh maidir le coireacht a bhainistiú
* Tús áite a thabhairt do chiontóirí chun tionscnaimh a fhorbairt a thabharfaidh aghaidh ar a n-iompar
* Coireacht a laghdú agus sábháilteacht phoiblí a mhéadú i bpobail áitiúla

Mar ghrúpa, oibríonn FCGÓC ó dhearcadh leanbhlárnach, bunaithe ar láidreachtaí a cheadaíonn réitigh chruthaitheacha agus ardchaighdeáin a aithint i gcomhar leis an duine óg, lena theaghlach agus le seirbhísí tacaíochta ábhartha. Is é is aidhm dóibh sin aghaidh a thabhairt ar na rioscaí agus na riachtanais chríminigineacha atá i gceist sa duine óg aonair. Trí FCGÓC, oibríonn dea-chleachtas gairmiúil idirghníomhaireachta chun cumhacht a thabhairt don duine óg agus dá theaghlach tacú le hathrú agus cabhrú leis/léi éirí as iompar coiriúil. Is é BNAÓGS an ceannaire eagraíochtúil in FCGÓC.

Cé go raibh FCGÓC don Óige ag feidhmiú in dhá shuíomh, Corcaigh agus Baile Bhlainséir, in 2023 leathnaíodh go Baile Átha Cliath Thuaidh-Láir é. Díríonn FCGÓC Bhaile Átha Cliath Thuaidh-Lár ar dhaoine óga a ndéantar tagairt dóibh lena roghnú faoi na ceithre shnáithe seo a leanas:

1. Cosc - Daoine óga laistigh den teaghlach a bhfuil imní orthu agus atá i mbaol grúmaeireachta
2. Idirghabháil - Daoine Óga i gClár Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána
3. Idirghabháil Ghéarchéime - Ciontaíocht óige ilghníomhach
4. Contanam - Daoine óga faoi choinneáil agus iarchoinneáil

## FAI – Píolótach Shraith na hOíche de chuid Thionscadal Athstiúrtha Óige AGS

FAI – Is clár athstiúrtha é Píolótach Shraith na hOíche de chuid Thionscadal Athstiúrtha Óige AGS a chuimsíonn sraitheanna sacair in áiteanna éagsúla ar fud na hÉireann ó 2008. Tá an tionscnamh seo ó Chumann Peile na hÉireann (FAI) agus ón nGarda Síochána bunaithe ar an gcoincheap a bhaineann le sacar a úsáid mar uirlis chun fadhbanna a réiteach i bpobail trí chuimsiú sóisialta agus trí fhoghlaim. Is é is aidhm dó daoine óga atá ‘i mbaol’ a spreagadh chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fiúntacha, agus ar an gcaoi sin coireacht na hóige agus iompar frithshóisialta a laghdú. Tá Sraitheanna na hOíche oscailte do dhaoine óga idir 13-18 mbliana d’aois agus tá sé mar aidhm acu a bheith ar siúl le linn buaicuaireanta frithshóisialta mar oícheanta Dé hAoine agus Dé Sathairn.

In 2023, threoraigh Cumann Peile na hÉireann agus Biúró Náisiúnta Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána atreorú óige go déanach san oíche thar thréimhse ceithre seachtaine i Ráithe 4 i 20 Ceantar ar fud na tíre. Tá athbhreithniú le déanamh ar an treoirthionscadal in 2024.

# Dul chun cinn maidir le Moltaí an Choiste Faireacháin do 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Moladh | Nuashonrú |
| 1. | Tionscadail Athstiúrtha don Óige  * 1. **Rannchuidiú le cur chun feidhme na moltaí ón meastóireacht ar na Tionscadail Athstiúrtha Óige**.   Rannchuidigh BNAÓGS le cur chun feidhme trína rannpháirtíocht leanúnach ar an gCoiste Comhairleach Náisiúnta Athstiúrtha hÓige. Ghlac BNAÓGS páirt in dhá imeacht Nios Láidre Le Chéile in 2023, le 63 chleachtóir agus tá siad lárnach i bhforbairt Doiciméad Treorach do Chathaoirligh Tionscadal. |
| 2. | Rialachas agus Beartas **2.1 Treoir agus Doiciméad Beartais uathúil a fhorbairt maidir le hAthstiúradh Óige an Gharda Síochána**  Bunaíodh meitheal chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir reatha maidir le CC agus ar an doiciméad beartais maidir le hathstiúradh daoine óga. Leanfar den obair in 2024.  **2.2 Rannpháirtíocht OIÓ leis an gCoiste Faireacháin.**  Thionóil BNAÓGS 4 cruinniú réigiúnacha ar fud na tíre in 2023 le OIÓnna agus Cigirí Roinne atá freagrach as ceartas i leith an aosa óig/athstiúrtha óige. Cuireadh aiseolas ar fáil don Choiste Faireacháin trí Cheann an Bhiúró. |
| 3. | Oiliúint **3.1 Oiliúint a chur ar OIÓnna nua agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar oiliúint leanúnach do OIÓnna atá ann faoi láthair.**   * Cuireadh oiliúint Scileanna Idirghabhála agus Ceartas Aisiríoch ar fáil do OIÓnna nuacheaptha in 2023. * Cuireadh oiliúint athnuachana um Cheartas Aisiríoch ar fáil do OIÓnna cáilithe in 2023 in RCBÁC Thuaidh, i Luimneach, i gCorcaigh agus i nGaillimh Thiar. Leanfar den oiliúint athnuachana a chur i bhfeidhm le haghaidh na OIÓnna uile in 2024. * Reáchtáladh naoi gCúrsa Ardú Céime Sáirsint agus cúig Chúrsa Cigire i gColáiste an Gharda Síochána. San iomlán, chuir an BNAÓGS tacaíocht ar fáil do thart ar 300 maoirseoir ar na cúrsaí seo.   **3.2 Comhdháil Oiliúna Oifigeach Idirchaidrimh don Óige a thionól in 2023.**  Níor reáchtáladh Comhdháil Oiliúna OIÓ in 2023, ach reáchtáladh ceithre sheimineár oiliúna réigiúnacha i Ráithe 4 2023.   * 1. **Seimineár a reáchtáil do na Cigirí go léir a bhfuil freagracht orthu as Ceartais i leith an Aosa Óig.**   Reáchtáladh ceithre Sheimineár Réigiúnacha do na cigirí uile atá freagrach as Ceartas i leith an Aosa Óig**.**   * 1. **Oiliúint a chur ar riarthóirí an Chreata Cuntasachta Feidhmíochta (CCF) maidir lena ról sa phróiseas atreoraithe.**   Forbraíodh ábhar le haghaidh oiliúint ar líne an Chláir Athstiúrtha do Riarthóirí PAF lena chur i bhfeidhm in 2024. |
| 4. | Teagmhálacha agus Freagraí Réamhghníomhacha **4.1 Treochtaí agus cineálacha coireachta atá ag teacht chun cinn a aithint agus freagairt dóibh go héifeachtach trí chur chuige réamhghníomhach.**   * In 2023, threoraigh Cumann Peile na hÉireann agus Biúró Náisiúnta Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána atreorú óige go déanach san oíche thar thréimhse ceithre seachtaine i Ráithe 4 i 20 Ceantar ar fud na tíre. * Tá na OIÓnna rannpháirteach go háitiúil i dtionscnaimh eagraíochtúla amhail Clár Scoileanna na nGardaí agus Gradaim Náisiúnta an Gharda Síochána don Óige. * Cuireadh meitheal inmheánach ar bun chun scrúdú a dhéanamh ar an dlí agus ar an gcleachtas maidir le híomhánna dlúthphearsanta a chomhroinnt idir piaraí agus ar na ceanglais oiliúna do OIÓnna maidir le daoine óga agus ciontú gnéasach. * Bunaíodh grúpa oibre drugaí chun scrúdú a dhéanamh ar na moilleanna atá ann maidir le cionta drugaí a phróiseáil laistigh den Gharda Síochána dóibh siúd faoi bhun 18 mbliana d’aois tráth an bhraite. |
| 5. | Tionscnaimh Rannpháirtíochta5.1 Leanúint de thacaíocht a thabhairt do mhaoirseacht agus do chur chun feidhme thionscnaimh Mhaoirseacht Tacaíochta Bannaí, FCGÓC agus Greentown. Tá BNAÓGS ag leanúint le hobair chomhoibríoch inmheánach agus sheachtrach le páirtithe leasmhara maidir le FCGÓC, Maoirseacht ar Thacaíocht Bannaí agus tionscnaimh Greentown. Is éard atá i gceist leis seo ná próiseas agus nósanna imeachta a fhorbairt chun rannpháirtíocht chomhoibríoch a chinntiú.  **5.2 Tuilleadh forbartha ar an Tionscnamh Leanaí faoi Chúram.**  Bunaíodh meitheal inmheánach chun scrúdú a dhéanamh ar ábhar imní maidir le hatreorú daoine óga laistigh den chóras cúraim**.** Tháinig an mheitheal le chéile cúig huaire in 2023 chun cleachtas éifeachtach agus atreorú daoine óga sa chóras cúraim a shainaithint. |
| 6 | Sonraí  * 1. **Rannchuidiú leis an Tuarascáil ar an gCóras Uile um Cheartas i leith an Aosa Óig**. * Leanann BNAÓGS ar aghaidh ag cur an phróisis Chórais Iomlán um Cheartas Óige i bhfeidhm. * Ceadaíodh comhaontú comhroinnte sonraí do Thionscadal Greentown. * I gcomhairle le Foireann Taighde an Gharda Síochána, SAGS agus an tOifigeach Cosanta Sonraí, forbraíodh comhaontuithe comhroinnte sonraí agus iarratais taighde agus leanfar le tuilleadh oibre in 2024. |

# Moltaí an Choiste Faireacháin

Tar éis dó measúnú a dhéanamh ar na moltaí do 2023, agus ar na nuashonruithe agus ar an anailís staidrimh a chuirtear ar fáil sa tuarascáil, agus chun ailíniú leis an Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig 2021-2027 a áirithiú, cuireann an Coiste na moltaí seo a leanas i láthair do 2024:

|  |  |
| --- | --- |
| Moladh | Nuashonrú |
| 1. | **Tionscadail Athstiúrtha don Óige**   * 1. Leanúint de thacaíocht a thabhairt do RTCBTC i bhforbairt na dTionscadal Athstiúrtha don Óige.   2. Comhsheasmhachtaí náisiúnta a chinntiú agus tacú le ról Chathaoirleach na gCoistí Athstiúrtha Óige ar bhonn náisiúnta.   3. I gcomhairle leis an Roinn Dlí agus Cirt, aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a thagann chun cinn maidir leis na Tionscadail Athstiúrtha chun rannpháirtíocht agus éifeachtacht Chlár Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána a chinntiú.   4. Comhsheasmhachtaí náisiúnta a chinntiú agus tacú le ról Chathaoirleach na gCoistí Athstiúrtha Óige ar bhonn náisiúnta. |
| 2. | **Rialachas agus Beartas**   * 1. An doiciméad aonair Polasaí agus Nós Imeachta a fhoilsiú maidir le Clár Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána agus é a chur in iúl ar fud an Gharda Síochána.   2. Cur chuige comhsheasmhach a chinntiú i leith an Chláir Atreoraithe ar bhonn náisiúnta.   3. I gcomhairle le Seirbhís Anailíse an Gharda Síochána, Tuarascáil Monatóireachta Roinne a athbhreithniú agus a fheabhsú go digiteach.   4. Fóram Dlí agus Cirt Aisiríoch Bhiúró Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána a fhorbairt chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt do OIÓnna rabhaidh aisiríoch a sholáthar.   5. Breithniú a dhéanamh ar thionchar na reachtaíochta nua ar an gClár Atreoraithe agus beartas a fhorbairt i gcás inarb infheidhme. |
| 3. | **Oiliúint**   * 1. Oiliúint ar OIÓanna nua agus forbairt leanúnach ar oiliúint leanúnach do na hOIÓanna atá ann cheana féin.   2. Réimsí a shainaithint le haghaidh Oiliúint um Cheartas Aisiríoch agus an rud céanna a sheachadadh.   3. Oiliúint do OIÓnna i gCoireanna Gnéis.   4. Comhdháil Oiliúna Oifigeach Idirchaidrimh don Óige a thionól in 2024.   5. Seimineáir Réigiúnacha a reáchtáil do na Cigirí uile atá freagrach as Ceartas i leith an Aosa Óig.   6. Oiliúint a chur ar riarthóirí an Chreata Freagrachta Feidhmíochta (CFF) maidir lena ról sa phróiseas atreoruithe. |
| 4. | **Teagmhálacha agus Freagraí Réamhghníomhacha**   * 1. Treochtaí coireachta atá ag teacht chun cinn a shainaithint agus freagairt dóibh go héifeachtach trí chur chuige réamhghníomhach.   2. An Grúpa Oibre um Choireacht Ghnéasach a chur chun cinn chun gníomhaireachtaí eile a chur san áireamh.   3. Mapáil treochtaí agus sonraí maidir le hAthstiúradh Óige, coireacht óige agus rannpháirtíocht i ngach Rannán faoi Shamhail Oibriúcháin an Gharda Síochána.   4. Tacaíocht leanúnach do mhaoirseacht, d‘fhorbairt agus d’fheidhmiú na Scéime Maoirseachta um Thacaíocht Bannaí.   5. Tacaíocht leanúnach d‘fhormhaoirseacht, d’fhorbairt agus do chur i bhfeidhm láithreáin trialach an Greentown agus béim á leagan ar chur isteach ar an ngréasán.   6. Torthaí na Meithle um Leanaí faoi Chúram a chur chun cinn trí rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara seachtracha.   7. Comhoibriú le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Rannpháirtíocht sa Phobal maidir le hidirghabháil chun coireacht a chosc agus maidir le hatreorú daoine óga. |
| 5. | **Tionscnaimh Rannpháirtíochta**  5.1 Meastóireacht iomlán ar Shraitheanna Oíche Athstiúrtha don Óige agus moltaí a chur isteach.  5.2 Leanúint ar aghaidh ag tacú le tionscnaimh rannpháirtíochta áitiúla.  5.3 Tionscnaimh rannpháirtíochta éifeachtacha Rannáin. |
| 6. | **Sonraí**  Tá méadú ag teacht ar an aitheantas a thugtar don luach a bhaineann le sonraí riaracháin a bhailítear go rialta chun críocha pleanála straitéisí agus taighde agus meastóireachta. Is féidir le sonraí a bhailítear léargas suntasach a thabhairt ar threochtaí agus patrúin gheografacha agus stairiúla agus ar fheidhmíocht idirghabhálacha éagsúla sa chóras ceartais óige. Tá luach ag baint leis na sonraí sin maidir le hatreorú daoine óga ón gcoireacht i gcomhréir le cuspóirí comhoibríocha na Straitéise um Cheartas i leith an Óige 2021-2027, don chóras ina iomláine.  6.1 I gcomhairle le hAonad Taighde an Gharda Síochána agus leis an Oifig um Chosaint Sonraí, teagmháil le comhpháirtithe ceartais óige chun cur le dearadh tuarascála córais iomláin.  6.2 Tionscnaimh chomhpháirteacha um chomhroinnt sonraí gníomhaireachta a fhorbairt de réir mar is gá agus mar is incheadaithe chun moladh 6.1 a chomhlíonadh. |