Uchwała nr XIII/78/2016

Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 08 lutego 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 15 września 2015 r. poz. 1390), Rada Gminy w Kuczborku-Osadzie uchwala, co następuje:

**§1**

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuczbork-Osada.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały  nr XIII/78/2016

Rady Gminy  w Kuczborku-Osadzie

z dnia 08.02.2016 r.

**Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie**

**na lata 2016-2020**

Kuczbork-Osada 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp ……………………………………………………………………..        3
2. Istota i zakres programu  …………………………………………………         3
3. Podstawy prawne ………………………………………………………….       3
4. Informacje ogólne …………………………………………………………       4
5. Problem przemocy na terenie gminy Kuczbork-Osada ……………………  6
6. Realizacja ………………………………………………………………...         9
7. Cele programu …………………………………………………………….        9

a)   Cel główny ……………………………………………………………           9

b)   Cele szczegółowe ……………………………………………………..           9

1. Sposób realizacji ………………………………………………………….          9
2. Postanowienia końcowe …………………………………………………          10
3. Spodziewane efekty realizacji programu …………………………………         10
4. Sposób kontroli …………………………………………………………...         11
5. Finansowanie programu …………………………………………………..         11
6. Ewaluacja …………………………………………………………………         11

  I. Wstęp

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem marginalnym i dotyka ludzi z różnych środowisk społecznych. Przemoc pojawia się niezależnie od statusu społecznego, czy ekonomicznego rodziny. Wokół przemocy narosło wiele mitów i stereotypów, które niejednokrotnie mają uwarunkowania społeczno-kulturowe. Przez wiele lat istniało społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci. Niebagatelny wpływ na stosowanie przemocy ma również dziedziczenie wzorca przemocy z rodziny pochodzenia. Przemoc ma destrukcyjny wpływ nie tylko na samą ofiarę, ale także na świadków, którymi niejednokrotnie są małoletnie dzieci. Świadkowie często przyswajają przemocowe wzorce zachowań i powielają je w swoich rodzinach prokreacyjnych.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. To działanie powodujące narażenie tych osób na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność (w tym seksualną), powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Zgodnie z art. 207 §1 Kodeksu Karnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem.  Podstawowym aktem prawnym, regulującym zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 15 września 2015 r. poz. 1390).

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest dokumentem, który wyznacza główne kierunki realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego w celu skutecznego działania i reagowania na doniesienia o przemocy w rodzinie.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Kuczbork-Osada wynika nie tylko z przesłanek formalnych (ustawa o pomocy społecznej oraz  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na Gminę obowiązek opracowywania i realizowania programu), ale również z odczuwalnych, negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy.

**II. Istota i zakres programu**

1. **Podstawy prawne:**

* ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 15 września 2015 r. poz. 1390),
* ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
* Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 2 września 2015 r. poz. 1286z późn. zm.),

**2. Informacje ogólne**

            Podstawową grupę społeczną pełniącą niezwykle istotne funkcje stanowi rodzina. To rodzina wywiera istotny wpływ na zachowanie się jednostek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz rodziny. Rodzina jako wspólnota rodziców, dzieci i krewnych stanowi pierwsze i podstawowe miejsce doświadczenia współżycia z ludźmi.

            W domu powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po dniu pracy lub nauki. Jednak dla wielu ludzi dom nie jest spokojną przystanią lecz niebezpiecznym miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych, gdzie są również wykorzystywani seksualnie.

Przemoc najczęściej kojarzy się ludziom z biciem, popychaniem, kopaniem, zmuszaniem człowieka do upokarzających czynności, stosowaniem broni lub gwałtem. Przemocą jest także poniżanie człowieka, oczernianie go przed innymi, wyzywanie i rzucanie obelg, ranienie jego poczucia własnej wartości, ograniczenie jego swobody w sposób przekraczający normy moralne i obyczajowe. Typy przemocy z jakimi spotykamy się w środowisku domowym obejmują:

a) Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała. Przejawami przemocy fizycznej są: popychanie, policzkowanie, szarpanie, uderzenie pięścią, kopanie, przypalanie papierosem, duszenie, rzucanie przedmiotami, drapanie, plucie, wykręcanie rąk, napaść z użyciem broni, krępowanie lub uwięzienie, świadome stworzenie niebezpiecznych sytuacji stanowiących zagrożenie fizyczne. Lista form przemocy nie ogranicza się tylko do wymienionych powyżej. W praktyce spotyka się ich znacznie więcej.

b) Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby, zastraszenie, emocjonalne wykorzystanie, za które uważa się oskarżanie, upokarzanie, poniżanie, obwinianie i manipulowanie poczuciem winy, wyzwiska, wmawianie choroby psychicznej, odmawianie współżycia seksualnego, izolowanie poprzez kontrolowanie lub zakaz kontaktów z innymi, zabranianie korzystania z telefonu, samochodu, zakaz opuszczania domu itd.

c) Przemoc seksualna

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.

d) Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna polega na tym, że ofiara staje się zależna finansowo od partnera. Objawia się to ograniczeniem dostępu ofiary do pieniędzy czy do informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszenie ofiary do proszenia o każdy grosz, wykradanie pieniędzy ofiary, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.

            Sprawcy przemocy są bezwzględni, zniewalają swe ofiary, stosując wobec nich groźby i demonstrację swej siły. Natomiast ofiary w obliczu przemocy są zwykle bierne, rzadko sięgają po asertywne, a nawet agresywne formy zachowania. Ich wyróżniającą cechą jest silne poczucie winy i przypisywanie sobie odpowiedzialności za akty agresji. Doznawanie przemocy prowadzi do niskiej samooceny, poczucia bezsilności, ciągłego niepokoju, depresji, chorób związanych ze stresem. Szczególnie dramatyczne konsekwencje przemocy zauważa się u dzieci. Powoduje ona w ich psychice nieodwracalne skutki, które mogą dać znać o sobie dopiero w dorosłym życiu. Dlatego też większość ofiar przemocy potrzebuje pomocy innych, bez tego sama nigdy nie zdobędzie się na odwagę aby przeciwstawić się. Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej ofiarom przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci.

Sprawca przemocy

Sprawcy przemocy to grupa, która bardzo niechętnie współpracuje podczas terapii i badań, stąd brak jednoznacznej definicji „sprawcy przemocy”. Do osobowościowych cech sprawców zachowań agresywnych zalicza się: emocjonalną niedojrzałość, impulsywność, egocentryzm, wyobcowanie, niski poziom wartości, niską samoocenę, słabe poczucie bezpieczeństwa, brak empatii i emocjonalnego ciepła, sztywność osobowości i nieumiejętność pójścia na kompromis.

Inne badania pozwoliły na wyodrębnienie mechanizmów psychopatologicznych sprzężonych z agresją. Są to: zależność, ambiwalencja i problemy z bliskością w związkach, podejrzliwość i zazdrość, brak satysfakcji z życia, agresywność, impulsywność, stosowanie mechanizmów obronnych tj. wypierania, zaprzeczania, projekcji, niestałość nastroju, izolacja.

Ofiara przemocy

Podobnie brak opisu cech predysponujących do bycia ofiarą przemocy. W osobach maltretowanych na próżno upatruje się przyczyn tego, że są krzywdzone, a cechy obserwowane u ofiar przemocy są ich skutkiem, a nie przyczyną. Przemoc może zmienić niemal każdego człowieka, doprowadzając do różnorodnych zaburzeń i głębokich zmian osobowości.

Długotrwała przemoc fizyczna czy psychiczna rodzi określone skutki u ofiary: lęk, cierpienie, bezsenność, przygnębienie, rozpacz, poczucie krzywdy, poczucie winy, wstyd, nienawiść i chęć odwetu. Ciało i psychika doznają głębokich urazów, pojawia się permanentny stres i uczucie zagrożenia.

Przyczyny przemocy

Zachowanie sprawcy może być wynikiem tego, iż:

1. jest przeciążony problemami, silnymi emocjami, agresywnymi uczuciami,
2. nie posiada umiejętności współżycia z drugim człowiekiem,
3. brak mu wychowania i wykształcenia form współżycia w rodzinie,
4. jest obciążony środowiskowo np. wzorcem bicia i przemocy,
5. był wychowany w tradycji i kulturze grupy społecznej, która akceptowała użycie siły we wzajemnych kontaktach,
6. sam doznaje cierpienia (agresywne odreagowanie),
7. ma skłonności do sadyzmu,
8. jest niedowartościowany, niezaradny życiowo,
9. chce dominować nad partnerem.

Skutki przemocy w rodzinie

Skutkiem przemocy w rodzinie są szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym: obrażenia ciała, wzrost zachorowalności na różnego rodzaju choroby somatyczne a także smutek, stany lękowe, popadanie w depresję, poczucie zagrożenia, niskie poczucie własnej wartości , nieufność, bezradność, kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne.

Na szczególnie poważne konsekwencje zachowań przemocowych narażone są dzieci. Często są one bezpośrednimi ofiarami lub świadkami przemocy w rodzinie.

Obok obrażeń cielesnych przemoc domowa powoduje, że dziecko żyje w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia. Najważniejsze potrzeby dziecka jak poczucie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji są niezaspokojone, co ma wpływ na jego rozwój i jest przyczyną wielu problemów psychosomatycznych. Dzieci będące ofiarami przemocy przejawiają wysoki poziom depresji, myśli samobójcze, zaburzenia snu, nadpobudliwość lub wycofanie, obniżenie samooceny, problemy w kontaktach z rówieśnikami.

Konsekwencje przemocy ujawniają się często po długim czasie, w wieku dorastania lub w dorosłym życiu. Ofiary przemocy, zwłaszcza seksualnej mają problemy z nawiązaniem i utrzymaniem związków z innymi osobami.

Zachowania przemocowe są często dziedziczone i powielane. Chłopcy wychowujący się w rodzinach, gdzie mężczyzna maltretuje kobietę i dzieci, uczą się agresji, bicia, poniżania. Dziewczynki uważają, że przemoc jest wpisana w los kobiety. Istnieje poważne ryzyko, że dzieci doświadczające przemocy w przyszłości staną się rodzicami traktującymi przemoc jako normę.

Przemoc domowa nie jest tylko indywidualnym problemem rodziny, to także poważny problem społeczny. Rodziny, w których występuje przemoc angażują w swe problemy służbę zdrowia, policję, sądownictwo, prokuraturę, pomoc społeczną, różnego rodzaju inne instytucje i organizacje.

**3. Problem przemocy  na terenie Gminy Kuczbork-Osada**

        Z danych Policji wynika, że na terenie gminy Kuczbork-Osada problem przemocy w rodzinie na przestrzeni ostatnich lat pozostaje na porównywalnym poziomie. Odnotowane różnice nie są na tyle znaczne aby mówić o tendencji wzrostowej czy spadkowej problemu.

Od 2012r.  na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest nie tylko przez policję  ale również przez  inne podmioty  ( OPS,  Placówki Oświatowe, Służba Zdrowia, GKRPA) .

Działania ZI i grup roboczych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Liczba procedur „NK” kontynuowanych z roku poprzedniego | 8 | 12 | 4 |
| Liczba sporządzonych „NK” wszczynających  procedurę  w danym roku przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów:     OGÓŁEM | 22 | 12 | 2 |
| OPS | 3 | 0 | 0 |
| Policja | 19 | 12 | 1 |
| GKRPA | 0 | 0 | 1 |
| Placówki Oświatowe | 0 | 0 | 0 |
| Służba Zdrowia | 0 | 0 | 0 |
| Liczba „NK” które zostały założone  ponownie w toku tej samej procedury | brak danych | 5 | 2 |
| Liczba sporządzonych  „NK’  C | 22 | 12 | 2 |
| Liczba sporządzonych „NK” D | 22 | 12 | 1 |
| Liczba zakończonych  procedur „NK”    w tym z powodu: | 12 | 11 | 1 |
| Zakończenia przemocy w rodzinie  oraz zrealizowania  indywidualnego planu pomocy | 11 | 9 | 0 |
| Braku zasadności podejmowania działań | 1 | 2 | 1 |

       Mimo, iż nie odnotowano znaczących różnic dotyczących w/w zagadnienia, to  z doświadczenia służb zajmujących się przemocą domową oraz sygnałów ze środowiska wynika, że statystyki nie oddają powagi problemu. W szczególności, często ofiarami przemocy w rodzinie są dzieci, które z reguły nie potrafią same poprosić o pomoc. Również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji w walce z tym zjawiskiem

Działania ZI i grup roboczych  - cz.II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Liczba spotkań  ZI | 4 | 4 | 4 |
| Liczba powołanych grup roboczych | 22 | 9 | 2 |
| Liczba spotkań grup roboczych | 22 | 15 | 6 |
| Liczba przekazanych przez ZI  zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie | 0 | 0 | 0 |
| Przypadki odebrania dziecka  z rodziny  w zw. z prowadzoną procedurą „NK” | 0 | 0 | 0 |
| Liczba zatrzymanych osób, podejrzanych o stosowanie przemocy | Brak danych | 0 | 0 |

Znowelizowana ustawa zbiurokratyzowała procedury udzielania pomocy – świadczą o tym  liczby spotkań grup roboczych. Zespół  interdyscyplinarny nie przekazywał   zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie.  Brak  ilościowych danych jak wiele osób pokrzywdzonych samodzielnie złożyło wnioski do prokuratury,  czy wnioski były dalej skierowane do sądów  i jakie zapadały wyroki.

Z raportu NIK dot. kontroli realizowanego zadania w skali całego kraju wynika  że 80 proc. wyroków wobec sprawców przemocy zapadło w zawieszeniu i bez skierowania sprawcy na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Charakterystyka osób dotkniętych przemocą w rodzinie :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 r. | | | | | | | | |
| Osoby dotknięte przemocą | | | | | Osoby stosujące przemoc | | | |
|  | ogółem | do 18 r.ż | 18-67 l. | pow.67l. | ogółem | do 18 r. ż | 18-67l. | pow.67l. |
| kobiety | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 2014 r. | | | | | | | | |
| Osoby dotknięte przemocą | | | | | Osoby stosujące przemoc | | | |
|  | ogółem | do 18 r.ż | 18-67 l. | pow.67l. | ogółem | do 18 r. ż | 18-67l. | pow.67l. |
| kobiety | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2015 r. | | | | | | | | |
| Osoby dotknięte przemocą | | | | | Osoby stosujące przemoc | | | |
|  | ogółem | do 18 r.ż | 18-67 l. | pow.67l | ogółem | do 18 r. ż | 18-67 l. | pow.67l |
| kobiety | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mężczyźni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

***Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaje pomocy udzielonej osobie, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą | 2013 | 2014 | 2015 |
| Umieszczenie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy | 0 | 0 | 0 |
| Umieszczenie w ośrodku wsparcia | 0 | 0 | 0 |
| Umieszczenie w ośrodku interwencji kryzysowej | 0 | 0 | 0 |
| Umieszczenie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 0 | 0 | 0 |
| Umieszczenie w szpitalu | 0 | 0 | 0 |
| Udzielenie pomocy medycznej | 0 | 0 | 0 |
| Inny rodzaj pomocy | 0 | 0 | 0 |

Żaden z przypadków przemocy w rodzinie  rozpatrywanych w ZI  nie zakończył się skierowaniem sprawy do instytucji  wspierającej  tj. odizolowaniem osoby pokrzywdzonej od sprawcy.  W żadnym przypadku nie była też konieczna pomoc medyczna.  Osoby co do których  zachodziło  podejrzenie że są ofiarami przemocy informowano o przysługujących im uprawnieniach i możliwościach prawnych, kierowano do  instytucji w powiecie udzielających specjalistycznego poradnictwa ( głównie prawnego i psychologicznego)  oraz informowano o  możliwości  skorzystania z terapii i mediacji rodzinnej.  Osoby co do których  zachodziło podejrzenie że są sprawcami przemocy informowano o konsekwencjach, w tym prawnych, stosowanej przemocy jak również o możliwościach  uzyskania  wsparcia terapeutycznego.

            Innymi ważnymi problemami Gminy Kuczbork-Osada utrudniającymi skuteczną walkę ze zjawiskiem przemocy domowej są:

· brak specjalistów dostępnych na terenie gminy przy jednoczesnej niechęci samych zainteresowanych do poszukiwania wsparcia  w miejscu zamieszkania

· brak bazy lokalowej dla ofiar przemocy domowej,

· brak możliwości izolowania sprawców przemocy,

· brak działań we współpracy z instytucjami, zły przepływ informacji,

· długi okres rozstrzygania spraw w sądach,

· niska świadomość społeczna,

· funkcjonowanie stereotypów na temat przemocy,

· zatajanie przez członków rodziny i bliskich przemocy domowej,

· brak współdziałania ze strony osoby doznającej przemocy.

1. **Realizacja**

Działania wyznaczone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kuczbork-Osada  na lata 2016-2020 mają charakter ciągły.

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań wyznaczonych w Gminnym Programie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie.

Podmiotami  realizującymi  działania mogą być : Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, organizacje pozarządowe, parafie  .

Partnerami w realizacji działań są z kolei: placówki służby zdrowia, specjaliści placówek pomocowych i wspierających  w powiecie, Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, Sąd Rejonowy w Mławie, Prokuratura Rejonowa w Mławie,  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, organizacje pozarządowe, Kościół,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , media i społeczność lokalna.

*1. Cele programu*

 a)      Cel główny

 Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie Kuczbork-Osada, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.

 Istotnym jest podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych zachowań i postaw.

b)      Cele szczegółowe:

* Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy   w rodzinie
* Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
* Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
* Umożliwienie podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie

*2. Sposób realizacji*

**Priorytet I.** Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie:

- jak najszersze diagnozowanie i  monitorowanie  tzw. „grup ryzyka”  przez podmioty uczestniczące w procedurze „Niebieskie Karty;

- zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, upowszechnienie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie;

- zmiana postrzegania  przez społeczeństwo  problemu przemocy w rodzinie

- przygotowanie i kolportaż odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. infrastruktury placówek pomocowych i instytucji wspierających ( informatory, ulotki, plakaty)

- propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, zapobieganie złym zachowaniom;

- wdrażanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

- realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

- podejmowanie działań  w celu  zapewnienia pomocy, poradnictwa specjalistycznego  oraz wsparcia i bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

- udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom dotkniętym przemocą.

**Priorytet II.** Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

-  diagnozowanie i monitoring  zjawiska przemocy w rodzinie oraz zachowań agresywnych młodzieży na terenie gminy ;

-  rozwój działalności zespołu interdyscyplinarnego  i grup roboczych;

- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar i sprawców, w tym: rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego;

- rozwój poradnictwa dla rodziców z rodzin zagrożonych przemocą;

- rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz młodzież wykazującą zachowania agresywne ;

**Priorytet III.** Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie:

- realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;

- rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą w rodzinie;

- poszerzenie oferty środowiskowych form o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

- wspomaganie działalności instytucji, kościołów i  związków wyznaniowych, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zdania w zakresie pomocy ofiarom przemocy

**Priorytet IV.** Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- systematyczna edukacja  i podnoszenie kompetencji służb stykających się z problematyką przemocy w rodzinie ;

- podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą;

- wypracowanie procedur aktywnej i stałej współpracy placówek oświatowych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych i Kościoła;

- stałe  podnoszenie  jakości usług świadczonych przez  instytucje pomocowe;

- aktywność, współdziałanie  i wymiana informacji między służbami ;

- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**IV  Postanowienia końcowe**

1. *Spodziewane efekty realizacji programu*

·  Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy,

·  Zmiana postaw lokalnej społeczności wobec przemocy w rodzinie,

·  Zwiększenie społecznej wrażliwości i zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy

· Pogłębienie wiedzy społeczeństwa o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie  z tym problemem,

·  Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą,

·  Wzrost liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy w rodzinie.

·  Spadek liczby sprawców przemocy a także rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie,

·  Wzrost a potem spadek liczby osób zgłaszających się o pomoc w sprawie przemocy,

·  Otwarte mówienie o występującej przemocy.

*2. Sposób kontroli*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego składa roczne sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

*3. Finansowanie*

Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kuczbork-Osada są środki własne gminy, dotacje zewnętrzne (środki unijne, dofinansowanie w ramach programów rządowych).

*4. Ewaluacja*

Niniejszy program podlega ewaluacji.

Formy ewaluacji:

·         sprawozdania z prac grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego,

·         protokoły z zebrań Zespołu Interdyscyplinarnego.