

**An Chomhairle Ealaíon**

**Treoir Earnála**

**Reachtaíocht**

An Chomhairle Ealaíon, Treoir Earnála

Reachtaíocht

**Réamhrá**

Tá an treoir seo deartha chun tacú le heagraíochtaí, grúpaí agus ealaíontóirí aonair in earnáil na n-ealaíon tuiscint a fháil ar reachtaíocht agus í a chur i bhfeidhm agus iad ag obair le leanaí (faoi bhun 18 mbliana d’aois) nó daoine fásta (os cionn 18 mbliana d’aois, ar daoine fásta iad a d’fhéadfaí a mheas a bheith soghonta agus i mbaol mí-úsáide) nó ag cur seirbhísí ar fáil dóibh.

Tugtar léargas gairid i bhfaisnéis na treorach seo ar an reachtaíocht ábhartha, (níl sé beartaithe mar thuairim dhlíthiúil nó mar chomhairle agus ba chóir breathnú ar an reachtaíocht bhunaidh de réir mar is gá).

## An Reachtaíocht mar Bhonn faoi Chosaint Leanaí agus Daoine Fásta

Tá raon reachtaíochta mar bhonn faoin gcosaint. Toisc go gcuimsítear sa chosaint raon réimsí dár gcuid oibre le leanaí agus daoine fásta, tá reachtaíocht ann le gach réimse a rialú.

## Cén tábhacht a bhaineann le tuiscint a fháil ar an reachtaíocht cosanta?

Leis an reachtaíocht, leagtar amach na hoibleagáidí agus na dualgais atá againn agus muid ag obair le leanaí agus daoine fásta (a d’fhéadfaí a mheas a bheith soghonta agus i mbaol mí-úsáide) nó ag cur seirbhísí ar fáil dóibh. Tá sé tábhachtach a thuiscint cad atá riachtanach d’eagraíocht, do ghrúpa nó do dhuine aonair. I gcuid den reachtaíocht tá treoracha a bhaineann leis an ábhar a chuidíonn dúinn tuiscint a fháil ar conas is féidir an reachtaíocht a chur chun feidhme i ngnáthimeachtaí an tsaoil.

## Coinbhinsiúin na NA

Coinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh(UNCRC), ar conradh idirnáisiúnta é a aithníonn cearta daonna leanaí (atá sainithe mar dhaoine suas go dtí 18 mbliana d’aois). Ghlac na Náisiúin Aontaithe leis i 1989 agus daingníodh é in Éirinn i 1992. Gealltar ann cearta leanaí a chosaint chun teacht slán agus a bheith faoi bhláth, foghlaim agus fás, chun go n-éistfear leo agus a gcumas iomlán a bhaint amach.

Glacadh le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas in 2006. In 2007 shínigh Éire an Coinbhinsiún agus maidir lena dhaingniú i Márta 2018, tháinig sé i bhfeidhm ón 19ú Aibreán 2018.

Is é is aidhm leis an gCoinbhinsiúin tairbhiú iomlán agus cothrom chearta uile an duine agus shaoirsí bunúsacha na ndaoine uile atá faoi mhíchumas a chur chun cinn, agus meas ar a ndínit bhunúsach a chothú. Cuireann sé prionsabail bhunaithe maidir le cearta an duine ó Dhearbhú na NA maidir le Cearta an Duine i bhfeidhm ar shaol na ndaoine faoi mhíchumas. Cumhdaíonn sé cearta sibhialta agus polaitiúla chun córa comhionainne agus saoirse ó leithcheal, agus cearta sóisialta agus eacnamaíocha i réimsí amhail an oideachas, cúram sláinte, fostaíocht, agus iompar. Trí Choinbhinsiún na NA a dhaingniú, cuireann Stáit ceangal orthu féin cearta sibhialta agus polaitiúla a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, agus cearta sóisialta agus eacnamaíocha a bhaint amach dóibh ar bhealach forásach.

## Reachtaíocht

Is é an tAcht um Chúram Leanaí, 1991 (agus 2001) an reachtaíocht phríomhúil a rialaíonn beartas cúraim leanaí in Éirinn. Faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991, arna leasú ag an Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 2013, tá dualgas reachtúil ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun leas leanaí nach bhfuil ag fáil dóthain cúraim agus cosanta a chur chun cinn. Faoin Acht, sainmhínítear ‘leanbh’ mar dhuine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nach bhfuil nó nach raibh pósta. Leagtar síos an prionsabal go bhfuil leas an linbh fíorthábhachtach thar aon ní eile.

Cuireann an tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015, roinnt oibleagáidí reachtúla ar ghrúpaí sonracha daoine gairmiúla agus ar eagraíochtaí áirithe a chuireann seirbhísí ar fáil do leanaí. Trí fhoráil an Achta tá sé beartaithe:

* Feasacht maidir le mí-úsáid/drochúsáid agus faillí leanaí a ardú
* Soláthar a dhéanamh le haghaidh tuairisciú éigeantach do phríomhlucht gairme.
* Socruithe cosanta leanaí a fheabhsú in eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí.
* Soláthar a dhéanamh maidir le comhar agus faisnéis a roinnt idir gníomhaireachtaí agus Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, ag tabhairt faoi mheasúnuithe ar chosaint leanaí.

Tá foráil sa reachtaíocht seo freisin a chuireann deireadh leis an gcosaint a thugtar do cheartú réasúnach maidir le pionós coirp mar chuid d’imeachtaí cúirte.

Tá foráil san Acht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998 chun cosaint ar dhliteanas sibhialta a thabhairt do dhaoine a thug tuairisc faoi dhrochúsáid leanaí ‘go réasúnach agus de mheon macánta’ d’oifigigh ainmnithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach nó d’aon bhall den Gharda Síochána.

Tá feidhm leis an gcosaint sin d’eagraíochtaí chomh maith le daoine aonair. Ciallaíonn sé sin fiú má bhíonn amhras a chuirtear in iúl faoi dhrochúsáid leanaí gan bhunús, go gcaithfeadh gearánaí a ghlac caingean a chruthú nár ghníomhaigh an duine a chuir an imní in iúl go réasúnach agus de mheon macánta agus é/í ag déanamh na tuairisce.

An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2017 ina dtéitear i ngleic le teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus ina ndírítear orthu siúd a bhíonn ag gabháil don ghníomhaíocht choiriúil sin. Cruthaítear cionta ann a bhaineann le leanaí a fháil nó a sholáthar chun críocha teacht i dtír gnéasach. Cruthaítear cionta ann freisin maidir leis na cineálacha gníomhaíochta a d’fhéadfadh tarlú i rith luathchéimeanna an phróisis chreiche go dtí go ndéantar an teacht i dtír féin ar leanbh, mar shampla, teicneolaíocht nua-aimseartha a úsáid chun creachadh ar leanaí agus socruithe a dhéanamh chun bualadh le leanbh agus é de rún teacht i dtír go gnéasach ar an leanbh. Aithnítear freisin san Acht go bhfuil piar-chaidrimh faoi aois ann atá comhthoiliúil agus ina mbíonn aon ghníomhaíocht ghnéasach taobh istigh de theorainneacha aoise atá sainithe go dian agus nach mbíonn aon imeagla ná dúshaothrú ann de bharr an chaidrimh sin.

SíníodhAn tOrdú faoin Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) ina dhlí ar an 31ú Nollaig 2015, agus tosaíodh go foirmiúil é ar an 26ú Aibreán 2023. Tá foráil san Acht do leasú an dlí a bhaineann le daoine óna dteastaíonn nó óna bhféadadh sé go dteastódh cúnamh chun a gcumas cinnteoireachta a fheidhmiú, cé acu láithreach bonn nó amach anseo. Tá feidhm ag an Acht ar gach duine os cionn 18 mbliana d’aois.

Na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012-2016.Faoi na hAchtanna sin tá sé éigeantach d’fhostóirí nochtadh grinnfhriosrúcháin a fháil maidir le haon duine atá i mbun obair iomchuí le leanaí nó daoine fásta soghonta. Cruthaítear pionóis leis na hAchtanna do dhaoine a dteipeann orthu cloí lena gcuid forálacha. Tá oibleagáidí reachtúla ar fhostóirí maidir le ceanglais grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána do dhaoine a oibríonn le leanaí agus daoine fásta soghonta leagtha síos sna hAchtanna.

Tagann an tAcht um Fhoréigean Baile, 2018 in ionad an Achta um Fhoréigean Baile, 1996 agus an Achta um Fhoréigean Baile (Leasú), 2002 agus cuireann sé feabhas ar na cosaintí dlíthiúla atá ar fáil d’íospartaigh an fhoréigin baile. Leis an Acht tugtar isteach gnéithe a chuireann an Chúirt san áireamh agus cinneadh á dhéanamh aici maidir le hiarratas ar ordú faoin Acht um Fhoréigean Baile. Áirítear leis na gnéithe sin (gan bheith teoranta dóibh): stair fhoréigin an fhreagróra i leith an iarratasóra nó aon duine neamhspleách (i.e. leanbh), aon chiontú de chuid an fhreagróra as aon choir faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise), 2001 a bhaineann le cailliúint ar thaobh an iarratasóra nó linbh, le méadú ar dhéine nó minicíocht an fhoréigin i leith an iarratasóra nó a leanaí, le nochtadh leanaí d’fhoréigean arna dhéanamh ag an bhfreagróir ar an iarratasóir nó leanbh eile, aon ghníomh de chuid an fhreagróra, nach cion coiriúil é, a chuireann eagla ar an iarratasóir nó duine neamhspleách maidir lena s(h)ábháilteacht nó a leas féin.

Tá feidhm leis an Acht um Chosaint Sonraí, 2018 i gcás ina bhfuil sonraí pearsanta á bpróiseáil. Tugann sé ceart do gach duine aonair, gan beann ar náisiúntacht nó áit chónaithe, sonraí pearsanta a chruthú, chun rochtain a bheith aige ar shonraí den sórt sin a bhaineann leis nó léi, agus chun sonraí míchruinne a cheartú nó a scriosadh. Iarrann sé ar rialaitheoirí sonraí a dhéanamh cinnte go ndéantar na sonraí a choimeádann siad a bhailiú go cothrom, go bhfuil siad cruinn agus cothrom le dáta, go bhfuil siad coinnithe chun críche dleathacha agus nach n-úsáidtear nó nach nochtar iad ar aon bhealach atá i gcoimhlint leis na críocha sin. Iarrann sé freisin ar rialaitheoirí sonraí agus ar phróiseálaithe sonraí araon na sonraí a choimeádann siad a chosaint, agus gearrann sé dualgas speisialta cúraim orthu maidir leis na daoine aonair faoina gcoinníonn siad sonraí den sórt sin.

Cuireann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003 ar chumas an phobail rochtain a fháil, a bheidh a mhéid is féidir é comhsheasmhach leis an leas poiblí agus leis an gceart chun príobháideachais, ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí.

Tháinig an tAcht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis faoi Chionta in aghaidh Leanaí agus Daoine Soghonta a Choimeád Siar), 2012i bhfeidhm ar an 1ú Lúnasa 2012.. Is cion é faisnéis faoi chionta áirithe in aghaidh leanaí agus daoine soghonta a choinneáil siar ón nGarda Síochána.

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 a shainítear san Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 mar fhaisnéis iomchuí a nochtadh a bhaineann le héagóir a rinne oibrí ar an mbealach atá sonraithe faoin Acht.

Rith dhá Theach an Oireachtais an tAcht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022. Táthar ag súil le hordú um thosach feidhme gan mhoill.

Leis na hAchtanna um Stádas Comhionann, 2000-2018 cuirtear cosc ar leithcheal agus earraí agus seirbhísí, lóistín, agus oideachas á soláthar. Cumhdaítear leo na naoi bhforas: inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, aois, míchumas, claonadh gnéasach, cine, creideamh agus bainteacht leis an Lucht Siúil. Cuireann na hAchtanna cosc ar leithcheal, faoi réir díolúintí áirithe, maidir le rochtain ar earraí agus seirbhísí agus a n-úsáid – leithcheal indíreach agus leithcheal trí bhainteacht, gnéaschiapadh agus ciapadh, agus íospairt san áireamh. Leis na hAchtanna is féidir comhionannas a chur chun cinn le haghaidh daoine faoi mhíbhuntáiste nó freastal ar riachtanais speisialta na ndaoine trí ghníomh dearfach.

Déantar foráil leis an tAcht Carthanas, 2009maidir le rialú carthanas i bPoblacht na hÉireann. Leis an Acht Carthanas, 2009 bhíothas in ann rialaí carthanais a chur ar bun in Éirinn, ar a dtugtar an tÚdarás Rialála Carthanas. Leagtar amach san Acht struchtúr cumann carthanachta, ceanglais maidir le cuspóir, clárú agus tuairisciú carthanachta, agus na pionóis i gcás ina ndéantar coir faoin Acht.

Cuireann an tÚdarás Rialála Carthanas raon treoirdhoiciméad ar fáil, a bheidh úsáideach d’eagraíochtaí/do ghrúpaí ealaíon ar carthanais chláraithe iad freisin, lena n‑áirítear treoir le haghaidh iontaobhaithe carthanais agus an Cód um Rialáil Carthanas.

Cuireann an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 creat ar fáil maidir le cosaintí reachtúla do sceithirí in Éirinn. Leasaíodh an tAcht ó bhonn tríd an Acht um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022, a síníodh ina dhlí i mí Iúil. Tháinig an reachtaíocht nua i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2023. Cosnaíonn an tAcht oibrithe san earnáil phoiblí, phríobháideach agus sheachbhrabúsach ó dhíoltas más rud é go labhraíonn siad amach faoi éagóir ina n-áit oibre. Is féidir le hoibrithe éagóir a thuairisciú go hinmheánach dá bhfostóir nó go seachtrach dó thríú páirtí, amhail duine forordaithe. Leis an dlí seo cosnaítear daoine a dhéanann nochtaí cosanta (”sceithirí” a thugtar orthu uaireanta), rud a chiallaíonn nár cheart caitheamh leo go héagórach de bharr go bhfuil nochtadh cosanta déanta acu.

## Beartas Náisiúnta, Caighdeáin agus Treoir

Rinne FSS (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) agus ÚFCS (an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte) an beartas náisiúnta agus na caighdeáin a leagtar amach sa mhír seo. Baineann an beartas agus na caighdeáin seo le heagraíochtaí/grúpaí áirithe a chuireann seirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta ar fáil do leanaí agus do dhaoine fásta.

D’fhéadfadh an t-eolas atá sna doiciméid seo a bheith úsáideach do bhaill eagraíochtaí/grúpaí ealaíona nó d’ealaíontóirí aonair má bhíonn siad ag obair le leanaí nó daoine fásta a d’fhéadfadh a bheith ag fáil seirbhísí cúraim sláinte nó shóisialta nó má tá seirbhísí á gcur ar fáil ag ealaíontóirí i dtimpeallachtaí cúraim sláinte nó shóisialta.

Is é Beartas agus Nósanna Imeachta FSS maidir le Cosaint Daoine Soghonta agus i mBaol Drochíde (FSS, 2014)an beartas reatha maidir le FSS/seirbhísí arna maoiniú ag FSS. Is beartas náisiúnta é agus cuireann sé treoir ar fáil d’aon eagraíocht a phléann le daoine fásta.

D’fhorbair an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS)na Caighdeáin Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí chun tacú le feabhsuithe leanúnacha i gcúram agus i gcosaint leanaí a bhaineann leas as seirbhísí um chosaint agus leas leanaí de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tugann na caighdeáin seo atá bunaithe ar thorthaí an creat chun seirbhísí dírithe ar leanaí a fhorbairt in Éirinn a thabharfaidh cosaint do leanaí agus a chuirfidh a leas chun cinn.

In 2019, d’fhoilsigh an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte i gcomhar leis an gCoimisiún Meabhair-Shláinte Caighdeáin Náisiúnta maidir le Cosaint Daoine Fásta. Tá na caighdeáin seo faofa ag an Aire Sláinte agus cuirtear leo freagracht ar gach seirbhís cónaithe do dhaoine aosta agus daoine faoi mhíchumas agus ar gach seirbhís cúraim sláinte agus shóisialta arna maoiniú go poiblí chun na caighdeáin náisiúnta seo a chur chun feidhme. Toisc gur forbraíodh na caighdeáin seo i gcomhpháirt leis an gCoimisiún Meabhair-Shláinte agus toisc go bhfuil siad faofa aige, ba cheart do gach seirbhís mheabhairshláinte iad a chur chun feidhme chomh maith.

Is é Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017)an treoir náisiúnta chun cuidiú le leanaí a choinneáil sábháilte agus cosanta ar dhíobháil. Is treoir dhea-chleachtais é seo a mhíníonn an dóigh ar cheart oibleagáidí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 a chur i bhfeidhm i gcleachtas. Tá an treoirdhoiciméad beartaithe chun cuidiú le daoine mí-úsáid agus faillí leanaí a shainaithint agus a thuairisciú agus déileáil go héifeachtach le hábhair imní. Cuirtear béim ann gur cheart riachtanais leanaí agus teaghlaigh a bheith i gceartlár seirbhísí cosanta agus leanaí, agus go bhfuil leas leanaí fíorthábhachtach thar aon rud eile. Cuirtear i dtábhacht ann na róil agus na freagrachtaí atá ar Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, ar an nGarda Síochána agus ar Dhaoine faoi Shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, agus tugtar faisnéis ar an gcaoi a dtugann na gníomhaireachtaí reachtúla freagra ar thuairiscí nuair a bhíonn imní faoi leanaí.

Ba cheart d’eagraíochtaí ealaíona, do ghrúpaí agus d’ealaíontóirí aonair an doiciméad seo a scrúdú le cinntiú go dtuigeann siad conas cúiseanna imní maidir le cosaint leanaí a aithint agus freagairt éifeachtach a thabhairt orthu.