**UCHWAŁA NR IX/95/2024**

**RADY MIASTA SOPOTU**

**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2025-2028”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm.: 2024 r. poz. 1572), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424, zm.: 2024 r. poz. 834),

**Rada Miasta Sopotu**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2025-2028”, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Sopotu

/-/

Aleksandra Gosk

Radca Prawny

/-/

Anna Kłosowska

**Uzasadnienie**

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424, zm.: 2024 r. poz. 834) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

Program stanowi narzędzie do efektywnego przeciwdziałania przemocy domowej   
oraz zmniejszenia jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym, a także stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc domową.

Zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Osób Doświadczających Przemocy Domowej na lata 2025 – 2028 jest wprowadzenie w życie i realizacja działań w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także upowszechnianie informacji o możliwościach   
i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc domową.

Program zawiera charakterystykę przemocy domowej jako zjawiska społecznego, wykaz celów, zadań i kierunków Programu, jego adresatów oraz określa podstawy prawne podejmowanych działań.

Uchwała jest zgodna z zapisami Strategii Miasta Sopotu, celem operacyjnym: 1.1.2. Gwarancja jakości i dostępności usług publicznych kierowanych do każdej grupy wiekowej.

Prezydent Miasta

/-/

Magdalena Czarzyńska – Jachim

Pełnomocnik ds. Miasta Praw Człowieka

/-/

Ewa Puszkiewicz

Załącznik do Uchwały Rady Miasta

Nr IX/95/2024  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY**   
**DOMOWEJ ORAZ OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2025 – 2028**

Sopot 2024 r.

**Spis treści**

[**1.** **WSTĘP.** 3](#_Toc182830223)

[**2.** **DEFINICJE POJĘĆ.** 3](#_Toc182830224)

[**3.** **PODSTAWOWE INFORMACJE O PROBLEMIE.** 7](#_Toc182830225)

[**4.** **DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ.** 8](#_Toc182830226)

[**5.** **CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2025 – 2028.** 23](#_Toc182830227)

[**6.** **SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI.** 30](#_Toc182830228)

[**7.** **FINANSOWANIE PROGRAMU** 32](#_Toc182830229)

[**Załącznik** 33](#_Toc182830230)

# **WSTĘP.**

Przemoc domowa narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Osób Doświadczających Przemocy Domowej na lata 2025 – 2028 jest wprowadzenie w życie i realizacja działań w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także upowszechnianie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc domową.

# **DEFINICJE POJĘĆ.**

**Członek rodziny[[1]](#footnote-1)** - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca.

**Grupy diagnostyczno-pomocowe[[2]](#footnote-2)** - powoływane są przez Zespół Interdyscyplinarny   
w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1. dokonanie, w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
2. realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia   
   wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
3. zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
4. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
5. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby   
   stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-  
   edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach   
   psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
6. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
7. monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
8. zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
9. dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
10. uznania braku zasadności wszczynania procedury „Niebieskie Karty”,
11. wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;
12. informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań   
    w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

**Osoba doznająca przemocy domowej** -oznacza:

1. małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione,   
   oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
2. wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
4. osobę pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
5. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
6. osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
7. osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
8. małoletniego

– wobec których jest stosowana przemoc domowa;

Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej.

**Osoba stosująca przemoc domową** - należy przez to rozumieć pełnoletniego,   
który dopuszcza się przemocy domowej wobec osoby będącej członkiem rodziny.

Osoba stosująca przemoc domową, po skierowaniu przez zespół interdyscyplinarny   
do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, ma obowiązek:

1. zgłosić się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
2. dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie o zgłoszeniu się do uczestnictwa   
   w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, w terminach określonych w przepisach ustawy;
3. ukończyć programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową lub programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową w terminach określonych przez podmiot realizujący te programy;
4. dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

**Procedura „Niebieska Karta”[[3]](#footnote-3)** - obejmuje ogół czynności podejmowanych   
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku   
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej. Przedstawiciele tych podmiotów działają w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczyna wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub   
w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy domowej.

**Przemoc domowa** to w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy (ODPD),   
w szczególności:

1. Niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
2. Naruszenie jej godności, nietykalności cielesnej lub wolności, w tym seksualnej,
3. Powodowanie szkody na jej zdrowiu, wywołujące cierpienie lub krzywdę,
4. Ograniczanie lub pozbawianie dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej (3 podstawowe wymiary: kontrola, ekonomiczna eksploatacja i sabotowanie zatrudnienia w celu uzależnienia, dominacji, władzy nad ODPD),
5. istotne naruszające prywatność lub wzbudzające poczucie zagrożenia, poniżenia   
   lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Rodzaje przemocy wobec dzieci:**

**Przemoc fizyczna** to wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp. Przemocą będzie również bicie dziecka „dla jego dobra", „żeby się lepiej uczyło", „żeby się słuchało", „żeby posprzątało”. To znaczy, że nawet jeśli za zadaniem bólu kryje się intencja wsparcia lub przyspieszenia rozwoju dziecka, mamy do czynienia z przemocą (istnieją bardziej skuteczne, niekrzywdzące metody -   
niż np. bicie - do zachęcenia dziecka by sprzątnęło pokój).

**Wykorzystanie seksualne** to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka np.: ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie do dotykania osoby stosującej przemoc, różne formy stosunku seksualnego, itp. Ważna jest tu zwłaszcza intencja zaspokojenia własnych potrzeb osoby stosującej przemoc bez uwzględniania potrzeb i możliwości osoby doznającej przemocy.

**Przemoc emocjonalna** to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej, zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności, itp. Szczególnie trwałe ślady pozostawia po sobie przemoc ze strony osób ważnych dla rozwoju dziecka, zwłaszcza rodziców. O ile dzieci dość szybko zdają sobie sprawę   
z odrębności fizycznej od rodziców, o tyle emocjonalnie są z nimi tożsame przez wiele lat. Krzywda płynąca z ich strony ma więc wielki wpływ na utrudnione formowanie się jego relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie i wreszcie osobowości.**Zaniedbywanie** to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski. Dziecko zaniedbywane nie odbierając od ważnych dla siebie ludzi dostatecznej ilości sygnałów o ważności swoich potrzeb uczy się, że nie jest ważne   
i cenne. W ślad za tym mogą iść dwojakie strategie zaradcze: wiara, że tak jest naprawdę i stopniowe wycofywanie się z wszelkiej aktywności lub uciążliwa dla otoczenia walka o dostrzeżenie (tzw. „lepkość", agresywność lub „dziwność").

Również małoletni będący świadkiem przemocy domowej wobec osób jej doznających, jest w tej sytuacji osobą doznającą przemocy domowej w rozumieniu ustawy.

**Świadek przemocy domowej** - należy przez to rozumieć osobę, która posiada wiedzę na temat stosowania przemocy domowej lub widziała akt przemocy domowej.

**Zespół interdyscyplinarny[[4]](#footnote-4)** - powoływany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) Policji; 4) oświaty; 5) ochrony zdrowia; 6) organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doświadczających przemocy domowej. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów   
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, mających   
   na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
8. przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa   
   w art. 9c ust. 5a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
9. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie   
   korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie   
   psychologiczno-terapeutycznym dla OSPD;
10. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia   
    o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

# **PODSTAWOWE INFORMACJE O PROBLEMIE.**

Zjawisko przemocy domowej, to obok problemów uzależnienia od alkoholu, jedno   
z najpoważniejszych zaburzeń życia społecznego. Niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla wszystkich uwikłanych w ten problem, czyli osób doświadczających przemocy domowej, osób stosujących przemoc, a także świadków. Skutki przemocy zaburzają wszystkie sfery życia tj. emocjonalną, fizyczną, społeczną, intelektualną, seksualną, prawną a nawet ekonomiczną. Przyjmuje się, że przemoc domowa przybiera następujące formy:

1. przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.,
2. przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus   
   i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia,
3. przemoc seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu, np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.,
4. przemoc ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby, np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.,
5. zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

Każdy przejaw krzywdzenia w stosunkach międzyludzkich powinien spotkać się   
ze sprzeciwem i należy podejmować wszelkie kroki, by je zatrzymać. Tym bardziej należy zwracać uwagę na przemoc domowa, która niszczy więzi i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego należy kompetentnie i konstruktywnie pomagać osobom doznającym przemocy oraz uświadamiać osoby krzywdzące, jak bardzo negatywnie przemoc wpływa na ich najbliższych oraz na nich samych. przemoc domową należy postrzegać jako zjawisko bardzo złożone, które ma swoje źródło w różnych aspektach życia:

1. kultura i tradycja, system wartości, normy społeczne, przekonania na temat roli kobiet, mężczyzn i dzieci i rodzinie;
2. środowisko społeczne – instytucje, prawo, „stresory życia społecznego” – bezrobocie, niskie zarobki, izolacja społeczna, agresja, konflikty (np. siłowe rozwiązywanie konfliktów);
3. przyzwolenie społeczne na przemoc – brak w środowisku odpowiednich instytucji reagujących   
   i pomagających rodzinie z problemem przemocy lub na ich nieodpowiednie funkcjonowanie.

Problem przemocy domowej dotyka osób różnej płci i wieku, pochodzących   
ze wszystkich warstw społecznych. Najczęściej osobami doświadczającymi przemocy   
są dzieci, osoby okresowo lub trwale niepełnosprawne ze względu na starość czy chorobę, a także kobiety – mimo tego, że ich zależność od innych nie jest tak oczywista, jak w przypadku dziecka czy osoby niepełnosprawnej. Stosowaniu przemocy towarzyszy często uzależnienie od alkoholu.   
W związku z tym należy zwrócić uwagę na fakt, iż osoby doświadczające przemocy to często osoby współuzależnione, a także osoby pijące alkohol w sposób szkodliwy, wobec których przemoc zaczyna być stosowana w trakcie wspólnego używania alkoholu.

# **DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ.**

Przemoc domowa jest w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jednym z problemów społecznych, który wymaga podejmowania szeroko zakrojonych działań przeciwdziałających temu zjawisku.

Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy domowej ma dziedziczenie wzorca przemocy ze środowiska pochodzenia. Dzieci wychowujące się w środowisku domowym z problemem przemocy przyswajają sobie zachowania dorosłych, których są świadkami lub doświadczają bezpośrednio przemocy Uczą się, że sposobem rozwiązywania konfliktów jest przemoc. Wpływ na stosowanie przemocy domowej może mieć także uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie. Statystyki pokazują, że wiele osób stosujących przemoc domową w chwili popełnienia czynu jest pod wpływem alkoholu. Należy pamiętać, że alkohol osłabia kontrolę nad zachowaniem i zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny, mimo że osoby stosujące przemoc często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako czynnik usprawiedliwiający ich zachowanie. Coraz częściej przyczyną przemocy domowej jest uzależnienie nie tylko od alkoholu, ale także uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych.

1. **Polska – sytuacja ogólnokrajowa[[5]](#footnote-5).**

W 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej było realizowane badanie pn. „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie”, które pokazało, że zwiększa się świadomość Polaków na temat zjawiska przemocy domowej, jak i na temat mechanizmów doznawania przemocy. Na poziomie deklaratywnym zdecydowana większość Polaków nie myśli o przemocy domowej   
w sposób stereotypowy i potrafi zidentyfikować zachowania, które świadczą o występowaniu przemocy. Badanie pokazało, że ok. 85%–90% Polaków identyfikuje różne sytuacje, które świadczą   
o występowaniu przemocy jako nieakceptowalne, co może świadczyć o coraz większej świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej. Nadal jednak około 10% dorosłych osób uznaje różnego rodzaju przemocowe zachowania za normalne. Kobiety i mężczyźni nieco różnią się w tym, jak postrzegają przemoc. W największym stopniu w odniesieniu do stwierdzenia „Rodzice mają prawo bić swoje dzieci”, z którym zgadza się 13% mężczyzn i 5% kobiet. Ogólną regułą jest to,   
że mężczyźni w większym zakresie akceptują dopuszczalność analizowanych w badaniu przejawów przemocy.

Najbardziej kontrowersyjna opinia na temat przemocy domowej to stwierdzenie „Ofiary przemocy domowej akceptują swoją sytuację”. W tym przypadku Polacy są podzieleni niemal po równo – około 40% zgadza się z tym poglądem i tyle samo nie zgadza, pozostałe osoby nie mają wyrobionego zdania. Osoby, które uważają, że z różnych powodów lepiej nie wtrącać się w życie rodzin doznających przemocy, stanowią około kilkunastu procent ogółu społeczeństwa. Zdaniem ekspertów w praktyce waga tego problemu jest większa, bo ludzie, którzy realnie obserwują przemoc w swoim otoczeniu, rzeczywiście boją się reagować lub też nie wiedzą, co powinni zrobić. Z tego względu działania edukacyjne   
i kampanie społeczne powinny koncentrować się również na świadkach przemocy   
i na tym, jak należy reagować w sytuacji bycia świadkiem przemocy. W 2019 r. ówczesny Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zlecił przeprowadzenie badania, z którego wynika wysoka skuteczność programów dla osób stosujących przemoc domową. Badanie pn. „Skuteczność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” pokazało, że programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową oceniane są jako skuteczne (82,9%) przez osoby prowadzące programy. Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych również w większości oceniali programy jako skuteczne.

W 2021 r. na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone badanie „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci”. Głównym celem badania było dokonanie diagnozy skali zjawiska przemocy domowej wobec dzieci w Polsce.

Według Polaków najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy domowej wobec dzieci była przemoc psychiczna. W drugiej kolejności najczęściej występujące to: zaniedbanie oraz przemoc fizyczna. Prawie co piąte dziecko w Polsce doznawało przemocy fizycznej (19%) i psychicznej (18%). 9% doznało przemocy ekonomicznej, a 8% seksualnej. Nieznacznie częściej osobą stosującą przemoc był mężczyzna. 54% mężczyzn przyznało, że zdarzyło im się dać dziecku klapsa, w porównaniu do 45% kobiet. Co piąty Polak przyznał, że były sytuacje, kiedy obrażał, zwymyślał dziecko oraz uderzył je dłonią po ciele a 15% przyznaje, że zdarzyło mu się zastraszać dziecko (odpowiednio 13%, 15% oraz 9% w przypadku kobiet). 38% dzieci poniżej 18 lat dostało od rodzica/opiekuna klapsa. 16% dzieci poniżej 18. roku życia było obrażane i wyzywane, 12% zostało kiedykolwiek uderzone dłonią po ciele, a 8% doznaje/doznawało zastraszania. Większość osób (61%), które zaobserwowały przemoc   
w swoim otoczeniu, podjęła w związku z tym działania. Była to przede wszystkim rozmowa, uświadomienie problemu (26%) oraz zgłoszenie na Policję (20%) czy do pomocy społecznej (18%). Osoby, które nie podjęły żadnych działań w związku z zauważeniem występowania przemocy, przyznały, że nie zrobiły tego głównie ze względu na poczucie, że nie chcą się wtrącać (19%) i z obawy, strachu (19%). Polacy ocenili swoją wiedzę dotyczącą przemocy domowej na dość wysoką. Prawie połowa (49%) uważa, że wie o przemocy domowej wobec dzieci dużo lub sporo (43%). Zdaniem prawie co trzeciego Polaka (34%) problem przemocy domowej wobec dzieci   
w trakcie pandemii nasilił się. Osoby, które miały kontakt z instytucjami lub korzystały   
z ich pomocy w czasie pandemii, generalnie oceniają, że spadła ich dostępność, natomiast nie wpłynęło to znacząco na pogorszenie się skuteczności otrzymanej pomocy. Doświadczenia przemocy w dzieciństwie w bardzo dużym stopniu rzutują na dorosłe życie. Wyniki badania pokazały, że prawie co trzeci Polak (32%) przyznaje, że w dzieciństwie doświadczał przemocy fizycznej, a 28% badanych przyznało, że doznawało przemocy psychicznej. Przemocy najczęściej dopuszczali się członkowie najbliższej rodziny: ojciec, matka, rodzeństwo. Zdecydowana większość Polaków (81%) była również świadoma, że dziecko doznaje przemocy również wtedy, gdy widzi przemoc między swoimi rodzicami. Polacy byli prawie jednomyślni w przekonaniu, że każdy, kto dostrzega przemoc w rodzinie wobec dziecka, powinien zareagować.

1. **Województwo pomorskie.**

Z danych KWP za 2022 rok wynika, że liczba osób, co do których istniało podejrzenie,   
że są dotknięte przemocą domową stanowi 3 496, w tym 2 591 to kobiety, 343   
to mężczyźni a 562 to małoletni. Liczba osób, co do których istniało podejrzenie,   
że stosują przemoc domową, to 3095, w tym 2 774 mężczyzn, 299 kobiet i 22 nieletnich (w tym 16 chłopców), z czego 1 373 osoby znajdowały się pod wpływem alkoholu.   
W związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej zatrzymano 659 osób, w tym 633 mężczyzn, 24 kobiety i 2 nieletnich chłopców.

Według raportu „Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej za 2021 rok”[[6]](#footnote-6) PUW wszystkie rodzaje przemocy zanotowały wzrost w stosunku do 2020 roku: przemoc psychiczna – 4 907 przypadków (wzrost o 65), przemoc fizyczna – 3 857 (wzrost o 264), ekonomiczna – 533 (wzrost o 120), zaniedbywanie dzieci - 460 (wzrost o 103), seksualna 175 (wzrost o 33).

W województwie pomorskim w 2022 roku wzrosła liczba osób doznających przemocy   
z 4 822 do 5 179, największy wzrost dotyczył dzieci – o 225. Wzrosła też liczba osób stosujących przemoc z 3 469 do 4 314, w tym dzieci do 18 r. ż.

Liczba osób dotkniętych przemocą domową korzystających z pomocy zmniejszyła się   
(w stosunku do 2020 roku) z 12 526 do 12 217, w tym 3 363 osób skorzystało z porad   
za pośrednictwem komunikacji na odległość.

Dane PUW za 2022 rok uwidaczniają tendencję spadkową - liczba osób dotkniętych przemocą domową korzystających z pomocy zmniejszyła się (w stosunku do 2021 roku) z 12 217 do 11 696. Z pomocy w formie poradnictwa medycznego i psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w 2021 roku skorzystało 13 774. 277 osób uczestniczyło w 23 programach terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy (w 2022 roku 483 osoby), 631 w terapii indywidualnej psychologicznej (w 2022 roku 1 103), 184 osoby w 18 grupach wsparcia (w 2022 roku 237 osób w 17 grupach).

W 2021 roku zrealizowano 42 programy służące wzmacnianiu opiekuńczych   
i wychowawczych kompetencji rodziców, z rodzin zagrożonych przemocą w stosunku   
do dzieci, w których uczestniczyło 2 356 osób (1 630 kobiet i tylko 726 mężczyzn).

Na terenie województwa w 2021 roku funkcjonowało 47 różnych ośrodków wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc domową. 7 innych placówek świadczyło pomoc specjalistyczną 322 osobom dotkniętym przemocą domową, zmniejszyła się z 32 do 22 liczba lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych (w tym tylko 4 są całodobowe), z których przeprowadzono łącznie 9 148 rozmów i interwencji – w 2022 roku liczba telefonów zaufania zwiększyła się do 31,   
a przeprowadzonych rozmów i interwencji do 7 266). W 2021 roku funkcjonowało 9 przyjaznych pokoi przesłuchań, gdzie odbyły się 163 przesłuchania dzieci w toku postępowania karnego (w 2022 roku było 8 takich pokoi, gdzie odbyło się 148 przesłuchań).

W latach 2021-2022 działało 8 Ośrodków Interwencji Kryzysowej w powiatach (w tym tylko 2 działające całodobowo, 7 dni w tygodniu), w 2021 roku wspierało je 8 Punktów Interwencji Kryzysowej, a w 2022 - 9. Wszystkie te placówki w 2021 roku udzieliły wsparcia 857 osobom,   
a w 2022 roku - 866. Funkcjonują 2 Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, posiadające w 2021 roku 54 miejsca, z których skorzystały 112 osoby, w tym 47 kobiet i 65 dzieci dotkniętych przemocą, a w 2022 roku – 74 osoby, (26 kobiet i 48 dzieci), 2 Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z 23 miejscami pobytu całodobowego, z których skorzystały w 2021 roku 63 osoby (zaś łącznie z innymi formami pomocy oferowanymi przez te placówki wsparciem zostały objęte 174 osoby) – w 2022 roku 86 osób (łącznie objęto wsparciem 553 osoby, w tym 407 kobiet 89 mężczyzn i 57 dzieci). W 2021 roku 13 powiatów realizowało 15 edycji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyło 81 osób spośród 177 zakwalifikowanych, w 2022 roku 14 powiatów realizowało 15 edycji programów, ukończyło je 89 osób ze 149 przystępujących.

Ustalono, że 140 na 281 absolwentów programów korekcyjno-edukacyjnych   
z lat 2017-2020 nadal nie stosuje przemocy.

W roku 2021 wszczęto 4 230 procedur „Niebieskie Karty”, czyli tylko o 69 więcej   
niż w 2020 r. W zdecydowanej większości procedurę NK wszczynała Policja, bo aż 3 037 razy, ale   
o 172 razy mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jednocześnie nastąpił wzrost (o 52 razy) wszczynania tej procedury przez pracowników pomocy społecznej (wszczęli ją łącznie 792 razy). Wzrosty wszczętych procedur NK odnotowano również wśród pracowników oświaty (z 146 do 276), pracowników ochrony zdrowia (z 47 do 69)   
i przedstawicieli GKRPA (z 19 do 56). Zmalała liczba odebranych dzieci (z 68 do 61) w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową, realizowana przez pracowników socjalnych wraz z policjantem i pracownikiem ochrony zdrowia.

W 32 rodzinach, którym odebrano dziecko, była prowadzona procedura NK. 1 305 dzieci doświadczało przemocy, czyli o 180 więcej niż w roku 2020. W 2022 roku wszczęto 4 323 procedury NK (o 93 więcej, niż rok temu), najczęściej wszczynała ją Policja - 3006 procedur (spadek w stosunku do 2021 roku), pracownicy pomocy społecznej – 862, pracownicy oświaty – 307, pracownicy ochrony zdrowia – 103 i przedstawiciele GKRPA - 45 (wzrost we wszystkich tych grupach w stosunku do 2021 roku). W 2022 roku wszczęto 155 procedur NK z udziałem obcokrajowców.

Z danych Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wynika,   
że od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zostało wydanych 132 nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy i jego bezpośredniego otoczenia lub / oraz zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Ryzyko krzywdzenia członków rodziny związane jest często z zaburzeniami osobowości lub chorobą psychiczną, a w konsekwencji z mniejszą zdolnością do kontrolowania wrogich uczuć i agresywnych impulsów. W skutek pandemii COVID-19 obserwowany jest nawet kilkukrotny wzrost zapotrzebowania na świadczenia w obszarze zdrowia psychicznego. Ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej oraz do diagnostyki i leczenia w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym, skutkuje stałym pogarszaniem się kondycji psychicznej społeczeństwa. Sytuacja ta, w powiązaniu z izolacją społeczną, istotnie wpływa na zwiększenie ryzyka przemocy domowej.[[7]](#footnote-7)

1. **Sopot.**

Sopot jest miastem na prawach powiatu, położonym pomiędzy Gdańskiem a Gdynią,   
z którymi tworzy Trójmiasto. Charakterystyczna dla Sopotu jest struktura demograficzna, w której ponad 25% społeczeństwa stanowią osoby starsze.

Dane demograficzne dotyczące Sopotu (stan na 31.12.2023 r.):

1. Liczba mieszkańców Sopotu zameldowanych na stałe: 29 990.
2. Liczba mieszkańców powyżej 18 r. życia: 25 699.

PBS Sp. z o.o. od 2020 r., corocznie przeprowadza badania w sopockich szkołach   
pn. Diagnoza wybranych sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych. Obszary badania obejmują między innymi dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży oraz wskaźniki przemocy. Edycja badań z 2024 r. wskazuje na bardzo niepojący poziom wskaźnika przemocy w stosunku do dziecka. Inspekcja odpowiedzi na poszczególne pytania skali wskazuje na poważny problem w agresją wewnątrz rodzinną. W dwóch pytaniach o przemoc uczniowie wskazują Jak często w ostatnich 14 dniach zdarzało się, że osoba z Twojej rodziny uderzyła Cię tak mocno, że zostawiła siniaki lub ślady? W pytaniu tym tylko 77% osób zaznaczyło, że nigdy, 11% zaznaczyło, że raz i aż 12%, że dwa i więcej razy. W odpowiedziach na pytanie Jak często w ostatnich 14 dniach zdarzało się, że osoby   
z Twojej rodziny mówiły ci raniące lub obrażające Cię rzeczy? Tylko 55% uczniów zaznaczyło, że nigdy, 25% - raz i aż 20% - 2 razy i więcej.

W 2022 roku a zlecenie Miasta Sopotu, Fundacja Diversity przeprowadziła badanie   
pn. Prewencja suicydalna młodzieży w sopockich szkołach ponadpodstawowych. Jednym z obszarów badania było doświadczenie przemocy.

**Wykres 1.** Doświadczenie przemocy (fizycznej, psychicznej) ze strony rodziców

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, krąg, diagram

Opis wygenerowany automatycznie

Uczniowie zostali zapytani o własne doświadczenia w kontekście zachowań przemocowych wobec nich ze strony rodziców. 14,8% respondentów podało, że doświadcza przemocy fizycznej, co najmniej od jednego członka rodziny, w tym 8,3% od ojca, 6,5% innego członka rodziny, a 4,4% ze strony matki. Znaczny odsetek młodzieży 30,4% wskazało doświadczenia związane z przemocą psychiczną od co najmniej jednego członka rodziny, w tym 14,3% od matki, 13,5% ojca, a 12,9% od innego członka rodziny. 10,3%.

**Wykres 2.** Doświadczanie przemocy (ekonomicznej, seksualnej) ze strony rodziców.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, agrafka, design

Opis wygenerowany automatycznie

10,3% respondentów doświadczyło przemocy ekonomicznej, co najmniej od jednego członka rodziny - 7,2% od ojca, 4,4% od matki, 3,1% od innego członka rodziny. Wśród uczniów pojawia się również przemoc seksualna ze strony rodzica. 3,4% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące przemocy seksualnej, wskazując w 2,7% innego członka rodziny, 1,4% matkę, 1,1% ojca jako sprawcę przemocy.

**Analiza zjawiska przemocy w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty:**

**Tabela 1.** Uruchomione procedury Niebieska Karta (formularze NK „A”) w Sopocie   
w latach 2021-2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lata | **2021** | **2022** | **2023** |
| Liczba założonych formularzy NK „A” | 83 | 78 | 72 |

**Tabela 2.** Liczba rodzin, w których uruchomiono procedurę Niebieskiej Karty   
w Sopocie w latach 2021 – 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lata | **2021** | **2022** | **2023** |
| Liczba rodzin, w których uruchamiano procedurę NK | 109 | 106 | 98 |

Podsumowanie: z powyższych informacji wynika, że liczba założonych formularzy NK „A” spada średnio o 6% rocznie. Natomiast liczba rodzin, w których uruchamiano procedurę NK, spada w skali powyższych lat o 4 % rocznie.

**Tabela 3.** Instytucje uruchamiające procedurę Niebieskiej Karty w latach 2021 – 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział uruchomień Procedury NK w  poszczególnych latach | Udział uruchomień procedury NK  **w Sopocie** przez poszczególne instytucje  w 2021 r. (w %) | Udział uruchomień procedury NK  **w Sopocie** przez poszczególne instytucje  w 2022 r. (w %) | Udział uruchomień procedury NK  **w Sopocie** przez poszczególne instytucje  w 2023 r. (w %) | Udział uruchomień procedury NK  **w Polsce** przez  poszczególne instytucje  w 2021 r. (w %) |
| Policja | 69,9 % | 73,1% | 59,7% | 78,3% |
| Pomoc społeczna | 24,1 % | 24,3% | 27,8% | 13,3% |
| GKRPA | 0 % | 0% | 0% | 3,1% |
| Oświata | 4,8 % | 1,3% | 12,5% | 3,9% |
| Ochrona Zdrowia | 1,2% | 1,3% | 0% | 1,4% |

Podsumowanie: z powyższych danych wynika, że Komenda Miejska Policji w Sopocie   
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie posiadają największy udział   
w uruchamianiu procedur Niebieskiej Karty w stosunku do pozostałych instytucji. Sytuacja ta wynika z faktu, iż to funkcjonariusze Policji najczęściej podejmują interwencje w związku z przemocą domową (wezwania). Drugą z kolei grupą pod względem liczby uruchamianych procedur NK są pracownicy MOPS, którzy w ramach pracy socjalnej w środowisku mają możliwość zdiagnozowania sytuacji i podjęcia działań w przypadku wystąpienia przemocy. Przedstawiciele pozostałych instytucji nie są uprawnieni do przeprowadzania wywiadów środowiskowych, a jednym ze źródeł informacji o domniemaniu przemocy może być wywiad środowiskowy. Osoby korzystające   
z pomocy społecznej często są świadkami stosowania przemocy lub uwikłani są w przemoc jako osoby doświadczające przemocy.

**Tabela 4.** Liczba interwencji przeprowadzonych w przez Komendę Miejską Policji   
w Sopocie w latach 2021 – 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba interwencji Policji w Sopocie | **2021** | **2022** | **2023** |
| Interwencje domowe związane z przemocą domową | 61 | 65 | 23 |
| Interwencji domowe ogółem | 394 | 401 | 371 |

**Tabela 5.** Liczba wydanych przez Policję nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (nakaz i zakaz) oraz zakazów zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość (zakaz zbliżania) wobec sprawców przemocy 2021 – 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba wydanych przez Policję zakazów/nakazów | **2021** | **2022** | **2023** |
| Nakaz i zakaz | 2 | 0 | 5 |
| Zakaz zbliżania | 2 | 0 | 5 |

Podsumowanie: Liczba wydanych przez Policję nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania każdego roku wzrasta.

**Tabela 6.** Osoby doświadczające przemocy domowej z uwzględnieniem płci, w oparciu o analizę formularzy Niebieskich Kart w Sopocie w latach 2021 – 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Płeć | **2021** | **2022** | **2023** |
| Kobieta | 57 | 52 | 46 |
| Mężczyzna | 14 | 12 | 5 |
| Dziecko | 12 | 14 | 21 |

**Tabela 7.** Wiek osób doświadczających przemocy domowej, w oparciu o analizę formularzy Niebieskich Kart w Sopocie w latach 2021 – 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek | **2021** | **2022** | **2023** |
| 0-17 | 12 | 14 | 21 |
| 18 – 59 | 62 | 45 | 38 |
| 60 i więcej | 9 | 19 | 13 |

Podsumowanie: z powyższych danych wynika, że każdego roku wzrasta liczba dzieci doświadczających przemocy domowej na terenie gminy Sopot. Natomiast maleje liczba kobiet   
i mężczyzn doświadczających przemocy domowej.

Powyższe informacje wskazują, że wzrasta liczba interwencji związanych z przemocą domową, mimo iż ogólna liczba interwencji domowych znacznie maleje. W 2022 roku liczba interwencji domowych związanych z przemocą była największa. Ta liczba mogła zostać zwiększona z uwagi na wojnę   
w Ukrainie oraz przyjeżdzających do Sopotu obywateli Ukrainy. Jak wskazują badania nad grupą osób doświadczających przemocy domowej, osobami doświadczającymi przemocy domowej są zazwyczaj kobiety, w szczególności w wieku produkcyjnym.

**Tabela 8.** Osoby stosujące przemoc domową z uwzględnieniem płci, w oparciu   
o analizę formularzy Niebieskich Kart w Sopocie za lata 2021 - 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Płeć | **2021** | | **2022** | **2023** |
| Kobieta | 1012 | 11 | | |
| Mężczyzna | 72 | | 76 | 61 |

**Tabela 9.** Wiek osób stosujących przemoc domową, w oparciu o analizę formularzy Niebieskich Kart w Sopocie za lata 2021 i 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek | **2021** | **2022** | **2023** |
| 0-17 | 0 | 0 | 1 |
| 18 – 59 | 78 | 68 | 67 |
| 60 i więcej | 3 | 9 | 5 |

Podsumowanie: dominującą grupę osób domniemanie stosujących przemoc domową stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym. Kobiety w ostatnich 4 latach stanowią między 1/3 a 1/4 osób domniemanie stosujących przemoc.

**Tabela 10.** Formy stosowanej przemocy, w oparciu o analizę formularzy Niebieskich Kart za lata 2021 -2023 liczba przypadków-osób.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formy przemocy | **2021** | **2022** | **2023** |
| Przemoc fizyczna | 64 | 61 | 58 |
| Przemoc psychiczna | 67 | 77 | 65 |
| Przemoc seksualna | 3 | 3 | 3 |
| Przemoc ekonomiczna | 10 | 8 | 7 |
| Zaniedbanie (dzieci) | 19 | 3 | 7 |

Podsumowanie: najczęściej występującą formą przemocy domowej była przemoc psychiczna   
i przemoc fizyczna. Przemoc seksualna zgłaszana jest najrzadziej, jednak jak wskazują dane: od 2021 roku zgłoszenia dotyczące przemocy seksualnej utrzymują się na tym samym poziomie. W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny odnotował rekordową liczbę zgłoszeń w kontekście zaniedbania dzieci. W późniejszych latach ta liczba nie była tak duża.

**Tabela 11.** Kierowane do Prokuratury spraw związanych z występowaniem przemocy domowej   
w latach 2021 – 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba zakończonych postępowań dotyczących procedury Niebieskiej Karty w Sopocie[[8]](#footnote-8) | **2021** | **2022** | **2023** |
| Zakończone umorzeniem | 27 | 17 | 19 |
| Zakończone aktem oskarżenia | 5 | 4 | 7 |
| Odmowy wszczęcia | 4 | 9 | 5 |

Podsumowanie: Liczba spraw kierowanych do prokuratury w stosunku do liczby spraw Niebieskich Kart jest niewielka. Większość spraw nie wymaga takich środków lub jest umarzana. Liczba zakończonych aktem oskarżenia postępowania.

**Tabela 12.** Formy doznawanej w przeszłości przemocy zgłaszane przez klientów Punktu Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formy doznawanej przemocy | **2021** | **2022** | **2023** |
| Przemoc fizyczna | 25 | 29 | 37 |
| Przemoc psychiczna | 51 | 55 | 60 |
| Przemoc seksualna | 3 | 5 | 5 |
| Przemoc wobec dzieci | 28 | 31 | 19 |

Podsumowanie: największą grupę osób doświadczających przemocy stanowiły osoby, które doświadczyły przemocy psychicznej, czego następstwem były problemy emocjonalne, wymagające profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej. Każdego roku wzrasta również ilość osób, która doświadczyła przemocy seksualnej.

W 2022 roku liczba zgłoszonej na terenie Sopotu przemocy wobec dzieci wzrosła co było skutkiem kampanii reklamowych trwających podczas pandemii COVID-19.

**Lokalny system przeciwdziałania przemocy domowej.**

Na terenie Sopotu funkcjonują instytucje i organizacje, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej w sposób bezpośredni lub pośredni.

Wymienić tu należy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Miejską Policji, Prokuraturę Rejonową, Sąd Rejonowy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji), Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień - SPZOZ Uzdrowisko Sopot, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz szereg organizacji pozarządowych z ofertą głownie dla dzieci krzywdzonych.

Na terenie miasta stworzono możliwość zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznających przemocy poprzez utworzenie interwencyjnego miejsca noclegowego dla osób doznających przemocy domowej. W siedzibie Sądu Rejonowego w Sopocie znajduje się „przyjazny pokój” przesłuchań, w którym przesłuchiwanej są osoby małoletnie.

**System oferuje pomoc osobom dorosłym doznającym przemocy domowej   
w postaci**:

1. pomocy psychologicznej – indywidualne konsultacje psychologiczne w MOPS (w tym w PIK);
2. grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc oraz grupy wsparcia   
   z elementami psychoedukacji dla kobiet doświadczających przemocy w MOPS – PIK;
3. pomocy socjalnej - pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego, informowanie organów ścigania o przemocy, prowadzenie procedury Niebieska Karta w MOPS we współpracy z KMP;
4. pomocy prawnej – konsultacje indywidualne dotyczące pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Realizowane w MOPS;
5. specjalistyczne poradnictwo i wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych   
   oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (godziny nocne i dni wolne od pracy) – Sopocki telefon wsparcia w sytuacjach kryzysowych, prowadzony przez Stowarzyszenie Support, ma za zadanie zwiększyć dostępność specjalistycznego poradnictwa i wsparcia dla osób doświadczających przemocy, sytuacji kryzysowej, mieszkających lub przebywających na terenie Sopotu. Stowarzyszenie działa interwencyjne, ma dyżury telefoniczne oraz konsultacje wyjazdowe. Specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 20.00-8.00 oraz w soboty, niedziele   
   i święta całodobowo.

**Oferta dla osób uzależnionych lub współuzależnionych:**

1. Działania podejmowane przez Ośrodek Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot, adresowane są do osób zagrożonych uzależnieniem   
   i uzależnionych oraz ich bliskich oraz od substancji psychoaktywnych oraz ich bliskich. Działania mają także na celu wsparcie funkcjonalnej roli rodziny, które służą poprawie relacji oraz umiejętności interpersonalnych, społecznych i wychowawczych. Podstawowy zakres działań realizowanych przez Ośrodek, mają na celu zabezpieczenie ambulatoryjnej pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich bliskim, poprzez: konsultacje lekarskie i psychoterapeutyczne, porady; postępowanie diagnostyczne - terapeutyczne   
   i lekarskie (z możliwością uzyskania wsparcia farmakologicznego, skierowań do oddziałów detoksacyjnych i ośrodków stacjonarnych); psychoterapia indywidualna (także intensywna, w wymiarze 2 sesji tygodniowo); psychoterapia grupowa dla pacjentów uzależnionych, współuzależnionych i DDA; zajęcia psychoedukacyjne; programy terapeutyczne dotyczące ograniczania używania substancji psychoaktywnych i redukcji szkód - program ograniczania picia i program Candis dla użytkowników marihuany; terapia par i rodzin; maratony terapeutyczne i warsztaty umiejętności społecznych - weekendowe zajęcia dotyczące - obrazu siebie, uczuć, radzenia sobie ze złością czy regularnie realizowane treningi asertywnych zachowań abstynenckich.
2. Poradnia Terapii Uzależnień „Mrowisko”, prowadzona przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, realizuje wsparcie dla osób uzależnionych w formie sesji terapii indywidualnej, dla osób uzależnionych i ich rodzin; konsultacje – porady, podczas których osoba uzależniona nabywa podstawowych informacje dotyczące sposobów rozwiązania bieżącej, trudnej sytuacji, w której się znalazła; realizacja interwencji kryzysowych, rozumianych jako działania mające na celu przywrócenie równowagi, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa; porady psychiatryczne, realizowane w formie indywidualnych spotkań z lekarzem psychiatrą, mających na celu zdiagnozowanie problemów o podłożu psychicznym oraz ewentualnym włączeniu farmakoterapii w celu wzmocnienia i utrwalenia efektów leczenia.
3. Klub Abstynenta MEWA realizuje program dla abstynentów oraz ich rodzin   
   pn. Życie na trzeźwo oraz program pn. Młodzi Gniewni (program dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi). Członkowie Klubu udzielają pomocy oraz informacji w zakresie uzależnień i możliwości skorzystania ze specjalistycznych placówek profilaktyki uzależnień oraz terapii w ramach codziennie działającego punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Dodatkowo, Klub organizuje pracę wychowawczą dla 20-osobowej grupy młodzieży, celem ograniczenia podejmowania przez nich zachowań ryzykowanych.

**Oferta dla rodziców, rozwijająca i wzmacniająca umiejętności wychowawcze:**

1. Spotkania realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:
2. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym   
   i młodszym szkolnym (w tym obecnie również wsparcie rodziców w związku z nauką zdalną dzieci),
3. Szkoła dla Rodziców.
4. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie cyklicznie raz   
   w roku realizują również warsztat dla rodziców oraz dzieci, które dotyczą   
   m.in. zagrożenia cyberprzemocą, profilaktyki przemocy rówieśniczej.
5. Miasto Sopot dodatkowo zleca zadanie obejmujące Szkołę dla Rodziców Dzieci ze szczególnymi potrzebami.

**Pomoc dzieciom doświadczającym przemocy oraz dzieciom z trudnościami   
w zachowaniu**

Pomocą dzieciom w kryzysie, w tym związaną z doznawaną wcześniej przemocą domową zajmuje się w ramach swoich kompetencji Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży   
w Sopocie, która realizuje sfinansowany przez Gminę Miasta Sopotu projekt, w ramach którego oferuje konsultacje psychiatryczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną dla mieszkańców Sopotu poniżej 18 r.ż. oraz ich rodzin.

Ponadto, wparciem młodych ludzi na co dzień zajmują się m.in. świetlice terapeutyczne, Młodzieżowa Placówka Wychowawcza Caritas, Ognisko Wychowawcze „Sopocki dom”, Klub „Meander” i placówki szkolne.

Dodatkowo, w ramach powierzanych zadań, prowadzony jest Sopocki telefon wsparcia dla dzieci   
i młodzieży, przez Stowarzyszenie Support – pedagodzy i psychologowie   
w razie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, obniżonego nastroju, problemów życia codziennego dzieci i młodzieży oferują fachową pomoc; dyżurują   
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00 oraz na profilu FB Stowarzyszenia Support. Przedstawiciele służb z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej (pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, funkcjonariusze policji, strażnicy miejscy, kuratorzy sądowi, asystenci rodziny) uczestniczą systematycznie w szkoleniach, podwyższających umiejętności i kompetencje   
z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, ochrony dziecka krzywdzonego. Zorganizowano m.in. szereg konferencji, szkoleń, w których wykładowcami były osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką przemocy. Jednocześnie realizowana jest superwizja dla przedstawicieli instytucji współdziałających w ramach procedury Niebieska Karta dotycząca najtrudniejszych przypadków przemocy.

W ramach działań z zakresu profilaktyki przemocy, MOPS realizował w ostatnich latach we wszystkich sopockich szkłach podstawowych warsztaty dla młodzieży. Warsztaty prowadził pracownik socjalny wraz z psychologiem.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w Sopocie działa Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Prezydenta Sopotu Nr 2072/2023   
z dnia 30 września 2023 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, policji oraz prokuratury. Zadaniem Zespołu jest tworzenie i realizowanie lokalnej polityki wobec zjawiska przemocy domowej, w tym integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, które w tym zakresie funkcjonują w środowisku lokalnym.

**Organizacja szkoleń dotyczących realizacji procedury ,,Niebieska Karta” dla członków grup diagnostyczno-pomocowych**

Ważnym elementem systemu jest profesjonalizacja służb. W tym celu w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej prowadzone są szkolenia dla osób pracujących   
w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej np. pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, kuratorów, przedstawicieli oświaty czy służby zdrowia. Szkolenia w większości dotyczyły głównie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w oparciu o współpracę zespołów interdyscyplinarnych oraz członków grup diagnostyczno-pomocowych, dotyczyły również takich zagadnień jak: prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, diagnozowania przemocy domowej, pomoc osobom pokrzywdzonym, pracy z rodziną wieloproblemową, pracy z dzieckiem krzywdzonym, pracy z osobami doznającym przemocy domowej w tym z osobami starszymi   
i niepełnosprawnymi, oraz prowadzenia dokumentacji i ochrony danych osobowych.

**Tabela 13.** Liczba osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sopocie dla członków grup diagnostyczno-pomocowych w latach 2021-2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba | **2021** | **2022** | **2023** |
| Liczba pracowników „pierwszego kontaktu” uczestniczących w szkoleniach | 40 | 39 | 44 |

**Główne wnioski z analizy danych:**

Mimo prowadzonych w ciągu ostatnich lat działań informacyjnoedukacyjnych na temat zjawiska przemocy domowej zdarza się, że osoby doznające przemocy spotykają się   
z negatywnymi reakcjami świadków przemocy i przedstawicieli służb. Ponadto osobom doznającym przemocy brakuje informacji na temat mechanizmów przemocy domowej, możliwości uzyskania pomocy czy obowiązujących procedur interwencyjnych i prawnych, które pozwolą zatrzymać przemoc. Brakuje również konstruktywnych przekazów dla osób sprawujących przemoc domową – nie tylko odnoszących się do konsekwencji stosowania przemocy wobec najbliższych, ale także możliwości radzenia sobie ze złością lub agresją.

Zasadne jest ukierunkowanie działań na:

1. prowadzenie diagnoz na temat zjawiska przemocy domowej, skali problemu, postaw wobec problemu oraz włączanie się w ogólnopolskie projekty badawcze;
2. prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat zjawiska przemocy domowej, w tym przemocy wobec dzieci, a także możliwości uzyskania pomocy i miejsc, które taką pomoc świadczą;
3. włączanie się w ogólnopolskie akcje promujące życie rodzinne bez przemocy;
4. wspieranie programów profilaktyki przemocy domowej i programów rozwijających umiejętności wychowawcze i pozytywne relacje rodzinne;
5. upowszechnienie opartych na dowodach programów profilaktycznych, skierowanych zarówno do dzieci, jak i rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zdrowia psychicznego   
   i przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci;
6. organizowanie i finansowanie szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące specyfiki zjawiska przemocy domowej, konsekwencji doznawania przemocy domowej, funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących przemoc.

Ponad 9 mln Polaków przyznaje się do stosowania przemocy domowej, a około 6 mln było w takiej sytuacji kilku- lub wielokrotnie. Do stosowania przemocy psychicznej przyznało się najwięcej osób, w dalszej kolejności do fizycznej, a w najmniejszym zakresie do ekonomicznej i seksualnej.   
W województwie pomorskim ujawniono 3657 osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc wobec bliskich. Najliczniejszą grupę nadal stanowią mężczyźni, stanowiący 94% ogółu. Brakuje konstruktywnych przekazów dla osób stosujących przemoc domową – nie tylko odnoszących się do konsekwencji stosowania przemocy wobec najbliższych, ale także możliwości radzenia sobie ze złością lub agresją. Konieczne jest więc zapewnienie oferty pomocy nie tylko dla osób doznających przemocy, ale i dla osób stosujących przemoc.

Zasadne jest ukierunkowanie działań na:

1. przygotowanie przedstawicieli służb mających kontakt z osobami stosującymi przemoc do motywowania tych osób do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
2. nawiązanie i rozwijanie współpracy między przedstawicielami różnych służb, w tym wymiaru sprawiedliwości (prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy) w celu kierowania osób stosujących przemoc domową do programów korekcyjnoedukacyjnych;
3. usprawnienie współpracy, w tym przepływu informacji, między przedstawicielami różnych służb, ze szczególnym uwzględnieniem policji i kuratorskiej służby sądowej, w celu przeprowadzania szybszej i skuteczniejszej interwencji wobec osób stosujących przemoc domową, szczególnie tych, którzy uprzednio skazani, ponownie dopuszczają się zachowań przemocowych wobec członków rodziny.
4. organizowanie i finansowanie szkoleń i warsztatów przygotowujących do kontaktu   
   z członkami rodzin z problemem alkoholowym, w których dochodzi do przemocy,   
   w szczególności motywowania klientów do zmiany mającej na celu poprawę sytuacji w rodzinie i zatrzymanie przemocy;
5. organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących obowiązujących procedur   
   (w tym procedury NK), zasad podejmowania interwencji oraz współpracy służb działających na rzecz zatrzymania przemocy domowej;
6. zapewnienie osobom pracującym z członkami rodzin z problemem przemocy dostępu do stałej superwizji, która pozwala na analizę osobistych postaw wobec osób doznających   
   i sprawujących przemoc i przekonań na temat zjawiska przemocy domowej, a tym samym przekłada się na bardziej profesjonalną i skuteczną pracę z klientem.[[9]](#footnote-9)

**Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zjawiska przemocy domowej wyłonione zostały następujące problemy:**

**A. Zróżnicowane kompetencje w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wśród przedstawicieli służb, zajmujących się problematyką przemocy domowej.**

**Przyczyny:**

1. Niepełne kompleksowe przeszkolenie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wśród przedstawicieli służb zajmujących się tą problematyką;
2. Uczestnictwo w szkoleniach podstawowych, nabycie wiedzy na poziomie ogólnym.

**B. Niewystarczająca oferta pomocowa dla osób dotkniętych przemocą domową.**

**Przyczyny:**

1. Niewystarczająca ilość specjalistów, osób przygotowanych merytorycznie do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z osobami dotkniętymi przemocą domową;
2. Pomoc i wsparcie nie są dostatecznie skoordynowane;
3. Niska motywacja osób dotkniętych przemocą domową do udziału w spotkaniach grup wsparcia i zajęciach terapeutycznych;
4. Stosunkowo niewielka świadomość możliwości zmian postaw wśród osób dotkniętych przemocą domową.

**C. Niewystarczająca oferta pomocowa dla osób stosujących przemoc domową.**

**Przyczyny:**

1. Niewystarczająca ilość specjalistów, osób przygotowanych merytorycznie   
   do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z osobami dotkniętymi przemocą domową;
2. Pomoc i wsparcie nie są dostatecznie skoordynowane;
3. Niska motywacja osób dotkniętych przemocą domową do udziału w spotkaniach grup wsparcia, psychoedukacyjnych i terapeutycznych;
4. Stosunkowo niewielka świadomość możliwości zmian postaw wśród osób dotkniętych przemocą.

**D. Społeczność lokalna nie posiada dostatecznej wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, możliwości uzyskania pomocy i interwencji**

**Przyczyny:**

1. Informacje na temat zjawiska przemocy domowej nie są rozpowszechniane wśród mieszkańców Sopotu w sposób systematyczny;
2. Nie wystarczająca promocja oferty pomocowej w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, możliwości uzyskania pomocy.

# **CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2025 – 2028.**

**Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy domowej.**

Cele szczegółowe:

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
2. Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową
4. Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

**CELE GMINNEGO DZIAŁANIA W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH**

**Cel szczegółowy: 1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych   
i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.**

**Kierunki działań:**

1. **Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej wśród mieszkańców Sopotu i osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Przeprowadzanie diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Sopotu na podstawie dostępnych danych  *Raz na dwa lata* | Liczba diagnoz, badań, ekspertyz oraz analiz zjawiska przemocy  domowej | MOPS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **5 000,00**  **0,00**  **5 000,00** |
|  | Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej, stosujących przemoc oraz świadków przemocy domowej | Liczba opracowanych  i zaktualizowanych materiałów.  Liczba wydanych materiałów informacyjno –  edukacyjnych | MOPS,  WPS UMS, Ośrodek Promocji Zdrowia  i Terapii Uzależnień SPZOZ Uzdrowisko Sopot | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **3 000,00**  **3 000,00**  **3 000,00**  **3 000,00** |
|  | Aktualizacja witryny internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego, bieżąca aktualizacja informacji zawartych na stronie | Liczba stron  Liczba wejść | MOPS  UMS - WPS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej | Liczba kampanii | MOPS,  UMS, Instytucje ochrony zdrowia, placówki oświatowe | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

1. **Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową | Liczba programów Liczba osób uczestniczących | MOPS, placówki oświatowe, WPS UMS, instytucje ochrony zdrowia,  PPP | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla rodziców, wychowawców w celu wzmacniania umiejętności wychowawczych, podwyższania kompetencji rodziców | Liczba miejsc świadczących pomoc, poradnictwo  i wsparcie dla rodziców | MOPS,  PPP, placówki oświatowe, instytucje ochrony zdrowia, świetlice terapeutyczne, NGO | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży mających na celu rozwijanie umiejętności życiowych | Liczba programów Liczba dzieci objętych programami  Liczba placówek,  w których realizowany jest program | Placówki oświatowe, NGO | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

**Cel szczegółowy 2.**

**Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą domową.**

**Kierunki działań: Rozwój infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych,   
a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej oraz wypracowanie zasad współpracy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Kontynuacja funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego | Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,  Liczba powołanych grup diagnostyczno-pomocowych,  Liczba spotkań | Prezydent Miasta Zespół Interdyscyplinarny | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. | Liczba podmiotów współpracujących | Instytucje samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

1. **Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na zjawisko przemocy | Liczba i rodzaj oferty edukacyjnej  Liczba obiorców | MOPS,  PPP,  OPZiTU | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

1. **Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Poradnictwo medyczne, prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe i rodzinne osobom dotkniętym przemocą domową | Liczba i rodzaj miejsc, w których można uzyskać pomoc  Liczba osób korzystających/liczba konsultacji  Liczba i rodzaj miejsc, w których można uzyskać pomoc  Liczba osób korzystających/ liczba konsultacji | MOPS, OPZiTU,  PPP,  placówki oświatowe, instytucje ochrony zdrowia | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **5 000,00**  **0,00**  **5 000,00**  **0,00** |
|  | Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc całodobowych w interwencyjnym miejscu noclegowym | Liczba miejsc całodobowych Liczba osób korzystających | MOPS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Przesłuchiwanie dzieci w Przyjaznych pokojach przesłuchań | Liczba miejsc Liczba dzieci | Sąd Rejonowy | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa Krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej | Liczba dzieci odebranych  z rodziny  Liczba dzieci umieszczonych w innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej  Liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej | MOPS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w domową, objęcie pomocą | Liczba i rodzaj programów,  Liczba uczestników | MOPS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Tworzenie warunków umożliwiających osobom doznającym przemocy domowej otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych | Liczba uchwał organów samorządu terytorialnego umożliwiających przyznanie lokali socjalnych w pierwszej kolejności osobom doznającym przemocy domowej,  Liczba lokali socjalnych przyznanych w pierwszej kolejności osobom doznającym przemocy domowej | UMS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

**Cel szczegółowy 3.**

**Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową**

**Kierunki działań:**

1. **Tworzenie i rozszerzanie oferty działań wobec osób stosujących przemoc domową, realizowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz podmioty i organizacje pozarządowe, a także wypracowywanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy tymi instytucjami i podmiotami oraz organizacjami pozarządowymi i wdrażanie do realizacji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
| 1. | Opracowanie informatora oraz wykazu instytucji i podmiotów realizujących ofertę dla osób stosujących przemoc domową. | Liczba egzemplarzy Informatora | Zespół Interdyscyplinarny | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

1. **Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy domowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Stosowanie procedury Niebieska Karta przez uprawnione podmioty. | Liczba założonych NK. | Zespół Interdyscyplinarny, Instytucje zobowiązane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Występowanie do Prokuratury lub Policji z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. | Liczba wniosków | Zespół Interdyscyplinarny, Instytucje zobowiązane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Występowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny | Liczba wniosków | Zespół Interdyscyplinarny, Instytucje zobowiązane zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej. | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Zapewnienie miejsca dla osób stosujących przemoc domową | Liczba osób umieszczonych | MOPS | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

1. **Realizowanie wobec osób stosujących przemoc domową programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy domowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Opracowanie i realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. | Liczba opracowanych  i realizowanych programów.  Liczba osób uczestniczących  Liczba podmiotów realizujących | MOPS, OPZiTU, organizacje pozarządowe | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Opracowanie i realizacja programów psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, z uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie lub problemowo. | Liczba grup.  Liczba osób uczestniczących  Liczba podmiotów realizujących zadanie | MOPS, OPZiTU, organizacje pozarządowe | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
|  | Prowadzenie indywidualnych spotkań z osobami stosujących przemoc domową. | Liczba osób | MOPS, OPZiTU | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,0** |

**Cel szczegółowy 4.**

**Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb   
i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.**

**Kierunki działań: Wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej**

1. **Wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Przeprowadzanie interdyscyplinarnych spotkań  z udziałem przedstawicieli poszczególnych służb. | Liczba spotkań  Liczba uczestników | Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy domowej | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **15 000,00**  **15 000,00**  **15 000,00**  **15 000,00** |

1. **Podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Wskaźniki** | **Odp. za realizacje** | **Termin** | **Budżet w zł** |
|  | Organizacja konferencji i szkoleń kierowanych do przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej | Liczba konferencji  Liczba szkoleń Liczba uczestników | MOPS,  WPS,  OPZiTU | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **5 000,00**  **5 000,00**  **5 000,00**  **5 000,00** |
|  | Realizowanie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemocy domowej – superwizja, doradztwo, coaching, grupy wsparcia, szkolenia, w tym superwizji realizowanych w formie interdyscyplinarnej - z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w daną sprawę rodziny (superwizje prowadzone przez zewnętrznych superwizorów) | Liczba spotkań superwizyjnych Liczba osób uczestniczących  Liczba zorganizowanych szkoleń | MOPS,  OPZiTU | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **20 000,00**  **20 000,00**  **20 000,00**  **20 000,00**  4 600,00 (MOPS)  6 000,00 (UMS) |
| 3. | Opracowywanie diagnoz potrzeb szkoleniowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | Liczba diagnoz potrzeb szkoleniowych  Liczba uczestników szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej |  | **2025**  **2026**  **2027**  **2028** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

# **SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI.**

Koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, natomiast za bezpośrednią realizację celów szczegółowych odpowiedzialne są instytucje realizujące statutowo działania w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy domowej, w tym wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Sopocie.

Na rzecz realizacji poszczególnych kierunków działań zakłada się powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych.

Monitoring przebiegu Programu będzie polegał na zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zrealizowanych zadań programowych i w oparciu o wskazany katalog wskaźników, we współpracy   
z podmiotami zaangażowanymi w jego realizację. Monitorowanie Programu, za który odpowiedzialny jest Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Sopocie umożliwi obserwację realizacji zadań oraz ocenę stopnia osiągnięcia rezultatów. Przyjmuje się roczny tryb prowadzenia monitoringu, w oparciu o dane sprawozdawcze instytucji i organizacji zaangażowanych w jego realizację.

Celem systemu monitorowania będzie sprawdzenie czy realizacja Programu odbywa się zgodnie   
z przyjętymi założeniami:

1. w określonym czasie;
2. w założonych ramach finansowych;
3. zmierza do uzyskania zaplanowanych produktów i rezultatów.

1. **Monitoring rodziny w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.**
2. **Badanie skuteczności programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.**

Podmioty realizujące program terapeutyczny pozostawać będą w kontakcie   
z lokalnymi instytucjami i służbami w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony rodzin uczestników programu.

Przez okres trwania terapii oraz rok po jej zakończeniu podmiot prowadzący program będzie monitorować sytuację rodzinnej uczestnika, oceniając zmiany w jego zachowaniu, poprzez kontakt z członkami rodziny doświadczającymi przemocy lub będącymi jej świadkami. Monitoring prowadzony będzie także we współpracy z innymi służbami, instytucjami   
i organizacjami zaangażowanymi w sprawę danego uczestnika (np. Sąd, Policja, Mops).

1. **Badanie skuteczności programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.**

Przez okres trwania programu oraz do 3 lat po jego zakończeniu podmiot realizujący program prowadzić będzie monitoring sytuacji rodzinnej uczestnika i oceniać zmiany w jego zachowaniu, poprzez kontakt z członkami rodziny doświadczającymi przemocy. Monitoring prowadzony będzie także we współpracy z innymi służbami, instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w sprawę danego uczestnika (np. Sąd, Policja, Mops).

1. **Badanie skuteczności programu psychoedukacyjnego dla osób doświadczających przemocy domowej.**

Przez okres trwania programu oraz do 1 roku po jego zakończeniu podmiot realizujący program grupy psycho-edukacyjnej prowadzić będzie monitoring sytuacji rodzinnej uczestnika w obszarze przeciwdziałania przemocy. Ocenie podlegać będą takie czynniki, jak: ustanie przemocy, poprawa jakości życia, zwiększenie umiejętności rozpoznawania sytuacji przemocowych, wzrost kompetencji społecznych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

1. **Monitorowanie sytuacji rodzin w związku z wszczęciem procedury Niebieska Karta.**

Pracownicy socjalni, dzielnicowi i kuratorzy sądowi monitorować będą sytuację rodzinną osób doznających przemocy w rodzinach, w których wszczęto procedurę niebieskiej karty. Problem występowania przemocy monitorowany będzie także przez 9 miesięcy od daty zamknięcia niebieskiej karty.

Zostanie stworzony kwestionariusz do zbierania danych, dotyczących rozpoznanych sytuacji rodzinnych, w których wszczęto procedurę niebieskiej karty. Pozyskane dane analizowane będą przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i służyć będą do opracowania diagnozy zjawiska przemocy w Sopocie. Zaplanowano również przeprowadzenie badania postaw wobec przemocy domowej, uwzględniającewykorzystanie lokalnych materiałów edukacyjnych (publikacje, strona internetowa, ulotki).

1. **Monitorowanie przebiegu programu.**

Monitorowanie programu w obszarze przyjętych założeń prowadzić będzie zespól pracownikówMOPS oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Badane będą następujące zagadnienia, dotyczące przebiegu programu:

1. czas realizacji poszczególnych zadań
2. finansowanie
3. osiągnięte rezultaty.

Zespół Interdyscyplinarny zapoznawać się będzie z przebiegiem procesu monitorowania, osiągniętymi rezultatami. Ważne informacje zamieszczane będą na stronie internetowej, poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej.

# **FINANSOWANIE PROGRAMU**

Program będzie finansowany ze środków własnych pochodzących z budżetu Miasta Sopotu Przewiduje się również aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych (rządowych   
i unijnych), w szczególności w ramach programów ministerialnych (osłonowych) ukierunkowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu przemocy domowej.

# **Załącznik 1**

Założenia do „programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową”

Program zakłada prowadzenie oddziaływań zmierzających do zaprzestania stosowania przemocy. Oparty jest na edukacji z zakresu rodzajów, form, cykli oraz faz koła zjawiska przemocy oraz poznaniu technik przeciwdziałania przemocy i korekcji zachowań. Zakłada propozycje kompleksowych oddziaływań zmierzających do zatrzymania przemocy domowej. Stwarza uczestnikom możliwość nabycia umiejętności budowania prawidłowych relacji w rodzinie. Wiele osób prezentujących zachowania przemocowe nie dostrzega potrzeby zmiany, nie przyznaje się do stosowania przemocy lub zaprzecza jej stosowaniu. W takich przypadkach istotnym elementem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest kształtowanie motywacji do zmiany myślenia poprzez wydobywanie z uczestników wiedzy na temat możliwości korzystania ze zmiany jak i strat z jej braku.

Podstawą działań jest zmiana niepożądanych zachowań uczestników programu na zachowania konstruktywne, niekrzywdzące, a także pokazanie korzyści z tych zmian.

1. Założenia Programu.
2. Program realizowany będzie w oparciu o wypracowane lokalne metody pracy skierowane na rozwiązaniach, zawierające elementy behawioralno-poznawcze.
3. Program zakłada sesje indywidualne, stanowiące kwalifikacje do programu   
   i wejście do pracy w grupie oraz wsparcie w trakcie udziału w programie.
4. Grupa może mieć charakter otwarty lub zamknięty oraz koedukacyjny.
5. Program realizowany będzie przez dwóch specjalistów, kobietę i mężczyznę.
6. Lokal zapewniony na realizację programu jest zasobem miasta Sopotu. Dopuszcza się realizację oddziaływań w innych miejscach. W lokalu równolegle nie będzie realizowane wsparcie dla osób doznających przemocy domowej.

1. Cele Programu.
2. Cel główny:
3. Zaprzestanie stosowania przemocy.
4. Zwiększenie umiejętności powstrzymania się przed dalszym stosowaniem przemocy   
   w rodzinie.
5. Cele szczegółowe:
6. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością lub poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;
7. zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile   
   i przemocy;
8. podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci;
9. zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie;
10. poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów stosowania przemocy domowej;
11. zwiększenie świadomości na temat braku przyzwolenia na stosowanie przemocy domowej;
12. eliminowanie zachowań agresywnych oraz niewłaściwych postaw;
13. zwiększenie umiejętności konstruktywnej komunikacji między członkami rodziny;
14. motywowanie do udziału w oddziaływaniach edukacyjnych, korekcyjnych   
    i terapeutycznych.

1. Zawartość Programu.

Uczestnictwo w programie obejmuje od 1 do 3 spotkań indywidualnych (kwalifikujących do programu) z osobą prowadzącą nabór oraz 24 spotkania grupowe obejmujące treści merytoryczne wynikające z celów szczegółowych programu. W zależności od indywidualnych potrzeb uczestników dostępne są także dodatkowe konsultacje indywidualne z osobą prowadząc program.

Spotkania grupowe składają się z części edukacyjnej wprowadzającej w omawiane zagadnienie oraz części warsztatowej. Część warsztatowa obejmuje:

1. dyskusje mające na celu wgląd i rozpoznanie własnych postaw i przekonań dotyczących przemocy;
2. ćwiczenia i scenki mające na celu korekcję zachowań;
3. trening nowych form komunikacji oraz zachowań bez używania przemocy;
4. omawianie prezentowanych treści audiowizualnych.

1. Monitoring.
2. Przez okres trwania programu oraz do 1 roku po jego zakończeniu podmiot prowadzący program może prowadzić monitoring sytuacji rodzinnej uczestnika i ocenia zmiany w jego zachowaniu poprzez kontakt z członkami rodziny doświadczającymi przemocy.
3. Monitoring prowadzony jest we współpracy z innymi służbami, instytucjami   
   i organizacjami zaangażowanymi w sprawę danego uczestnika (np. Sąd, policja MOPS).
4. Procedura monitorowania nie jest prowadzona wobec uczestników, którzy nie mają już kontaktu z rodziną.
5. Osoba wyznaczona do monitorowania okresowego środowiska na podstawie rozmowy   
   z członkiem rodziny wypełnia formularz informacyjny nt. Aktualnej sytuacji rodzinnej uczestnika (załącznik nr 2). Informacje pochodzące ze spotkań monitorujących przekazywane są prowadzącym program. W razie pozyskania w czasie monitoringu informacji o zagrożeniu życia i zdrowia lub zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, osoba monitorująca powiadamia odpowiednie służby oraz prowadzących program

1. Zasady uczestnictwa w Programie.
2. Nabór Uczestników.
3. Uczestnikami Programu są osoby dorosłe, dobrowolnie zgłaszające się do udziału   
   w grupie;
4. uczestnikami Programu są osoby dorosłe, kierowane przez Sąd w związku   
   z popełnieniem przestępstwa znęcania się nad rodziną lub innych przestępstw   
   z użyciem przemocy wobec osób bliskich.
5. Uczestnicy Programu to osoby zobowiązane do odbycia programu w ramach prowadzonej wobec nich procedury „Niebieskie Karty”;
6. uczestnicy Programu to osoby kierowane przez inne organy, instytucje, fundacje   
   i organizacje w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie;
7. uczestnicy Programu to osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie;
8. do Programu mogą przystąpić rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbać i niewypełniania funkcji rodzicielskich.
9. Kontrakt uczestnika.
10. Warunkiem podstawowym przystąpienia do programu jest deklaracja dotycząca powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz podpisanie kontraktu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu;
11. kontrakt jest omawiany z osobą prowadzącą program podczas jednego   
    z kwalifikujących spotkań indywidualnych w czasie naboru oraz zostaje podpisany przez uczestnika. Podpisanie kontraktu oznacza zgodę na wszystkie zawarte w nim warunki uczestnictwa;
12. uczestnicy programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby psychicznej oraz muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających;
13. osoby stosujące przemoc domową, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz zastępczych kierowane są w pierwszej kolejności na terapię uzależnień.
14. Ukończenie Programu.
15. Program uznaje się za ukończony, jeżeli uczestnik uczestniczył we wszystkich zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności pod rząd. W przypadku 3 nieobecności pod rząd uczestnik rozpoczyna program od początku.
16. Warunkiem ukończenia programu jest uczestnictwo w co najmniej 3 sesjach indywidualnych i 24 sesjach grupowych.
17. Po zakończeniu programu uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie   
    o ukończeniu programu.

1. Dokumentacja Programu.
2. Listy obecności uczestników na wszystkich spotkaniach grupy oraz informację   
   o konsultacjach indywidualnych.
3. Podpisane kontrakty uczestników.
4. Kartę klienta wspomagającą diagnozę.
5. Dane kontaktowe uczestników oraz członków rodziny w celu prowadzenia monitoringu.
6. Informacje o kolejnych incydentach przemocy oraz innych ważnych faktach dotyczących bezpieczeństwa uczestników i ich rodzin.

Załączniki:

1. Kontrakt dla uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego.
2. Karta klienta.
3. Karta monitoringu sytuacji rodzinnej.
4. Wzór zaświadczeń i pouczeń zgodny z rozporządzeniem.
5. Karta spotkań indywidualnych.
6. Karta spotkań grupowych.

*Załącznik 1*


**Kontrakt dla uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego**


1. Oświadczam, że zostałem skierowany do programu korekcyjno-edukacyjnego / zdecydowałem się na udział w programie (proszę podkreślić właściwe), ponieważ innym instytucjom/osobom i mnie również zależy na tym, aby moja rodzina była bezpieczna i szczęśliwa.
2. Chcę bez agresji i przemocy, w pokojowy sposób, z poszanowaniem praw wszystkich jej członków rozwiązywać problemy, które pojawią się we wspólnym życiu i rezygnuję ze wszystkich zachowań, które mogłyby naruszyć prawa i dobra bliskich mi osób.
3. Wiem, że prawa i dobra tych osób są strzeżone przez prawo oraz że za ich naruszenie grozi odpowiedzialność karna.
4. Rozumiem, czego oczekują ode mnie instytucje lub osoby, które skierowały mnie do programu.
5. Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych programem do jego ukończenia, a w przypadku braku takiej możliwości z ważnych powodów (np. choroba) powiadomię o tym wcześniej osoby prowadzące lub instytucję realizującą program. W takiej sytuacji odrobię zajęcia w uzgodnionej z nimi formie. Zostałem poinformowany, że muszę być obecny na przynajmniej 24 spotkaniach grupowych lub indywidualnych, żeby formalnie ukończyć program.
6. Wyrażam zgodę na kontakt realizatorów z moją rodziną (żoną / partnerką i dziećmi) w celu ewentualnej oceny sytuacji w rodzinie oraz z instytucjami, które mnie tutaj skierowały i informowanie ich o moich obecnościach / nieobecnościach na zajęciach i moim w nich zaangażowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Rozumiem, że udział w programie nie ustrzeże mnie przed konsekwencjami czynów, które już popełniłem i nie uchroni mnie przed karą, gdybym nadal naruszał prawa i dobra bliskich mi osób.
8. Przyjmuję do wiadomości, że udział w programie nie powoduje zawieszenia nadzoru i zainteresowania kuratora, pracownika socjalnego, pedagoga lub innych instytucji czy też osób w sprawach związanych z bezpieczeństwem wszystkich członków mojej rodziny.
9. Kontrakt może zostać rozbudowany w kontrakcie skonstruowanym na zajęciach grupowych (zapisy szczegółowe skoncentrowane na potrzebach grup).
10. Zostałem poinformowany iż w przypadku nieprzestrzegania kontraktu mogę zostać wykluczony z programu korekcyjno-edukacyjnego.

……………………………………. ……………….…………………

Data i podpis uczestnika Data i podpis realizatora

*Załącznik 2*





*Załącznik 3*

**MONITORING SYTUACJI RODZINNEJ**

Uczestnik programu: …………………………………………………………………

**Kontakt z członkiem rodziny**

Imię, nazwisko: ………………………………………………………….. Stosunek pokrewieństwa: …………………………….

Data kontaktu: ……………………………… Kontakt osobisty / telefoniczny / inny: ………………………………..

**Informacje o sytuacji prawnej**

Czy w sprawie prowadzona jest procedura NK?

TAK – obecnie NIE – zamknięta NIE – nigdy

Czy prowadzone jest postępowanie przed sądem lub w prokuraturze wobec uczestnika programu?

TAK NIE

**Informacje o incydentach przemocy**

Czy w okresie od przyjęcia do programu / ostatniego monitoringu uczestnik dopuścił się aktów przemocy fizycznej (np. popychanie, bicie, duszenie)?

TAK NIE

Jeśli tak, to jakie i kiedy? …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy w okresie od przyjęcia do programu / ostatniego monitoringu uczestnik dopuścił się aktów przemocy psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej (np. wyzwiska, groźby, izolowanie, poniżanie, zmuszanie do czynności seksualnych, ograniczanie finansowe)?

TAK NIE

Jeśli tak, to jakie i kiedy? ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy w okresie od przyjęcia do programu / ostatniego monitoringu uczestnik przejawiał inne niepokojące zachowania (np. konflikty z prawem, nadużywanie alkoholu lub narkotyków itp.)?

TAK NIE

Jeśli tak, to jakie i kiedy? ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jak osoba z rodziny określiłaby zmiany jakie zaszły w uczestniku programu od czasu jego rozpoczęcia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi zgłaszane przez członka rodziny:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne obserwacje i uwagi osoby prowadzącej monitoring:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby monitorującej

………………………………………………..

*Załącznik 4*

**ZAŚWIADCZENIE NR……..**

**o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych**

**dla osób stosujących przemoc domową**

stwierdza się, że Pani/Pan[[10]](#footnote-10):

– ­imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**zgłosiła / zgłosił\* się:**

do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową:[[11]](#footnote-11)\*\*

do udziału w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową:

Program odbędzie się w ……………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu realizującego program)

.................................................................................................................................................................

(adres podmiotu realizującego program)

w terminie: ……………………………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………… ………….………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis starosty lub osoby upoważnionej)

**ZAŚWIADCZENIE NR……..**

**o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową**

stwierdza się, że Pani/Pan[[12]](#footnote-12):

– ­imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– data urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**ukończyła / ukończył\*:**

program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową:[[13]](#footnote-13)\*\*

program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową:

realizowany w terminie: ………………………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………… ………….………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis starosty lub osoby upoważnionej)

POUCZENIE OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ O OBOWIĄZKU NIEZWŁOCZNEGO DOSTARCZENIA GRUPIE DIASGNOSTYCZNO-POMOCOWEJ ZAŚWIADCZEŃ

1. Zgłoszenie się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia przez starostę lub osobę upoważnioną.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć niezwłocznie do grupy diagnostyczno-pomocowej, która realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.
3. Osoba stosująca przemoc domową jest obowiązana ukończyć program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową lub program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową.
4. Ukończenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia przez starostę lub osobę upoważnioną.
5. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 4, należy dostarczyć niezwłocznie do grupy diagnostyczno-pomocowej, która realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”.

POUCZENIE OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZA WIADOMIENIA O POPEŁNIENIU WYKROCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 66C USTAWY Z DNIA 20 MAJA 1971 R. – KODEKS WYKROCZEŃ

1. Osoba stosująca przemoc domową, skierowana do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową, jest obowiązana zgłosić się do uczestnictwa odpowiednio w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową oraz dostarczyć grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programie i zaświadczenie o jego ukończenia.
2. W przypadku niedostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenia o zgłoszeniu się osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową osoba stosująca przemoc domową zostanie przez grupę diagnostyczno-pomocową dwukrotnie, w odstępach maksymalnie 30-dniowych, wezwana do dostarczenia zaświadczenia.
3. Po nieusprawiedliwionym niewykonaniu obowiązków określonych przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 ro. O przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), tj. po niedostarczeniu zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w terminie 90 dni od dnia doręczenia skierowania, o którym mowa w pkt 1 , lub niedostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w terminie 30 dni od dnia jego ukończenia, zostaną podjęte czynności w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r . poz. 2151, z późn. zm.).

*Załącznik 5*

**KARTA SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH  
PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | DATA | UWAGI | PODPIS PROWADZĄCEGO | PODPIS UCZESTNIKA |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Załącznik 6*

**KARTA SPOTKAŃ GRUPOWYCH – Lista obecności  
PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat  Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temat  Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 424 t.j..) [↑](#footnote-ref-1)
2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 424 t.j..) [↑](#footnote-ref-2)
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [↑](#footnote-ref-3)
4. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 424 t.j..) [↑](#footnote-ref-4)
5. Na podstawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. [↑](#footnote-ref-5)
6. Strona internetowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

   https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/analiza-stanu-i-skutecznosci-pomocyspolecznej-wojewodztwa-pomorskiego-za-rok-2021.html [↑](#footnote-ref-6)
7. Strona internetowa Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, 29.09.2021 r.:

   https://sbc.org.pl/Content/21667/psychologiczne\_uwarunkowania\_przemocy.pdf [↑](#footnote-ref-7)
8. Dane z Prokuratury Rejonowej w Sopocie. [↑](#footnote-ref-8)
9. Strona internetowa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

   https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/analiza-stanu-i-skutecznosci-pomocyspolecznej-wojewodztwa-pomorskiego-za-rok-2021.html [↑](#footnote-ref-9)
10. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-10)
11. \*\* Właściwe zaznaczyć. [↑](#footnote-ref-11)
12. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-12)
13. \*\* Właściwe zaznaczyć. [↑](#footnote-ref-13)