**UCHWAŁA NR**

**RADY GMINY KRYPNO**

**z dnia 2024r.**

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej Dla Gminy Krypno na lata 2024 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424 ze zm.) Rada Gminy Krypno uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej Dla Gminy Krypno na lata 2024 - 2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIV/285/23 Rady Gminy Krypno z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Gminy Krypno na lata 2023 – 2026.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy Krypno

Marek Kurzyna

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Krypno

z dnia 2024r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY

OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

DLA GMINY KRYPNO

NA LATA 2024-2028



Krypno Kościelne 2024r.

Spis treści

[1. Wprowadzenie 3](#_Toc169854300)

[2. Podstawa prawna 3](#_Toc169854301)

[3. Charakterystyka zjawiska przemocy 3](#_Toc169854302)

[4. Skala zjawiska przemocy na terenie Gminy Krypno 6](#_Toc169854303)

[5. Cele programu 9](#_Toc169854304)

[6. Finansowanie 11](#_Toc169854305)

[7. Monitoring i ewaluacja 11](#_Toc169854306)

### Wprowadzenie

Jeszcze do niedawna uważano, że przemoc występuje jedynie w rodzinach patologicznych lub z problemem alkoholowym. Często problem ten dotyka rodziny, które wydają się funkcjonować w środowisku prawidłowo. Obecnie w Polsce problem przemocy domowej jest traktowany jako problem społeczny. Najczęstszymi powodami kłótni w polskich rodzinach jest brak pieniędzy, bezrobocie, nadużywanie alkoholu, trudności wychowawcze, nie wypełnianie obowiązków domowych, złe stosunki małżeńskie, sąsiedzkie oraz choroby natury psychicznej. Często zdarza się, że z pozoru błaha kłótnia przeradza się w dramatyczną awanturę. Nadal wiele osób doznających przemocy zaprzecza istnieniu problemu w ich środowisku. Wynika to z wielu aspektów: wstydu, nieufności, bezradności, obaw o własne zdrowie i życie oraz braku gotowości do zmiany własnego życia.

Nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem państwa jest zatem ochrona rodziny przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony najbliższych. Podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw mających na celu chronić ofiary przemocy. Badania pokazują, że należy skupić się na działaniach zlokalizowanych najbliżej ofiar, w miejscu ich zamieszkania czyli w gminie.

Zadaniem własnym gminy jest opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Niniejszy program jest planem wprowadzenia lokalnych rozwiązań, nakierowanych na przeciwdziałanie przemocy domowej oraz minimalizowanie skutków przemocy jeśli taka się pojawi. Program adresowany jest do osób doświadczających jak i stosujących przemoc oraz do społeczności lokalnej.

### Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2024r. poz. 424 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 2151).
3. Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939).
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283).

### Charakterystyka zjawiska przemocy

Przemoc domowa zgodnie z art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.” Zgodnie z art. 207 k.k. przestępstwo znęcania się należy do przestępstw ściganych z urzędu.

Wyróżnia się następujące formy przemocy:

1. przemoc fizyczna – nazywana również gorącą. To każde agresywne zachowanie polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień (m.in. popychanie, obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących spowodować utratę zdrowia lub życia).
2. przemoc psychiczna – nazywana również zimną, to umyślne agresywne działania, wykorzystujące nie tyle siłę fizyczną lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące u ofiary zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżanie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Zachowania sprawcy mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie).
3. przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych przez ofiarę praktyk seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.
4. przemoc ekonomiczna – przejawia się w uniemożliwieniu dostępu do rodzinnych środków finansowych, prowadzi do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka).
5. zaniedbanie – stan ciągłego niezaspakajania podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych osób zależnych.

Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna mogą się przenikać, ale każda może też występować osobno. Osobami doświadczającymi przemocy domowej są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają też nimi mężczyźni. Aby lepiej zrozumieć zjawisko przemocy w rodzinie należy również rozważaniami objąć inne aspekty przemocy. J. Mellibruda (1997) wyróżnia dwie jej formy, tzw. typy przemocy wewnątrzrodzinnej:

1. przemoc gorąca - gorącą przemoc mogą powodować negatywne i intensywne przeżycia związane z frustracją, z zablokowaniem jakiś dążeń, z niespełnianiem pragnień i oczekiwań. Pojawia się agresywna reakcja na stres, która nie zostaje powstrzymana i kieruje się przeciw członkowi rodziny. Istotnym czynnikiem bywa przekonanie sprawcy o niezdolności ofiary do obrony i poczucie własnej bezkarności. Słabość ofiary wynika z przewagi fizycznej sprawcy lub okoliczności, w których sprawca uzyskuje władzę psychiczną. Towarzyszy mu wtedy poczucie, że „może sobie na wiele pozwolić”. Przejawia się ona w postaci napadów furii, złości, wyładowań emocjonalnych. Jest to przemoc naładowana agresją, występująca zwykle w afekcie. Towarzyszą jej bogate formy ekspresji (krzyki, gwałtowne zadawanie bólu, wyzwiska).
2. przemoc chłodna - Przemoc chłodna wydaje się znacznie spokojniejsza, choć czasem jest to spokój pozorny, skrywający silne emocje, ale skutecznie tłumione i kontrolowane. Polega na realizowaniu przez sprawcę specyficznego scenariusza zapisanego w jego umyśle, a czasem również w obyczajach i środowiskowej kulturze. Człowiek realizujący taki scenariusz przemocy, zmierzając do jakiegoś celu jest gotowy do wtargnięcia na wewnętrzne terytorium psychiczne swego dziecka lub współmałżonka. Znajduje usprawiedliwienie swoich czynów nawet wtedy, gdy jest świadomy cierpienia, które spowodował. Przemoc taka jest narzędziem oddziaływania zmierzającego nieraz do wzniosłych celów, które uzasadniają bolesne dla bliskiej osoby środki. Jednym ze szczególnie ważnych źródeł przemocy jest skrywane i dotkliwe poczucie niemocy, impotencji fizycznej lub psychicznej, które sprawca stara się zagłuszyć, a czasem zanegować poprzez akty przemocy.

Cechą charakterystyczną zjawiska przemocy domowej jest tendencja do powtarzania się pewnych prawidłowości nazwanych cyklem przemocy. W cyklu przemocy obserwuje się następujące po sobie fazy:

**Faza narastającego napięcia** – jest to początek cyklu, charakteryzuje się on wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych. Na tym etapie dochodzi do rozmaitych incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członków rodziny, używanie obraźliwych słów, poniżanie bliskiej osoby. Sprawca jest stale poirytowany i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara się za wszelką cenę uspokoić sytuację zaspakajając żądania partnera i robiąc wszystko by poprawić mu nastrój. Często sama obarcza się winą za jego zachowanie i dąży do zadośćuczynienia i uszczęśliwienia sprawcy. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia, które spiętrzają napięcie. Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia się agresja.

**Faza ostrej przemocy** – następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji na ofierze. Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może się zakończyć dramatycznie: pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią zaatakowanej osoby. W trakcie ataku ofiara robi wszystko, żeby ochronić siebie i uspokoić partnera. Zabiegi te jednak rzadko przynoszą pożądany skutek. Wraz z ustaniem aktu przemocy ofiara znajduje się w stanie szoku, nie chce uwierzyć w to, co się stało. Pojawia się u niej przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość, która powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby, które jej doznały decydują się na wezwanie pomocy i złożenie skargi, a wiec początkują interwencję w sytuacji przemocy domowej. Jeśli osoba zagrożona przemocą nie zgłosi się do właściwych instytucji po pomoc, jest to ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie się ona na nowo.

**Faza miodowego** **miesiąca** – jest to faza skruchy ze strony sprawcy, okazywania żalu, miłości. Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego, co się stało i obiecuje, że to już się więcej nie powtórzy. Na nowo zdobywa zaufanie osoby, którą skrzywdził, staje się miły, uczynny. Ofiara wbrew zdrowemu rozsądkowi i wcześniejszym doświadczeniom wierzy sprawcy, w to, że się zmienił, bo z całych sił pragnie, żeby tak właśnie było. W tej fazie wycofuje się z wcześniej podjętych działań, rezygnuje z pomocy, wycofuje skargi. Stopniowo sprawca przestaje być miły, napięcie ponownie narasta i faza kończy się nawrotem przemocy. Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca ulega skróceniu, a akty przemocy stają się coraz bardziej brutalne i niebezpieczne dla ofiary.

**Skutki przemocy domowej**

Przemoc może spowodować oprócz szkód fizycznych również trwałe i rozległe następstwa w psychice człowieka. Z powodu wielu następstw takich doświadczeń, cierpią nie tylko ci, którzy są ofiarami, ale również bezsilni świadkowie obserwujący akty przemocy, tj. najczęściej dzieci.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej „Przez osobę doznającą przemocy domowej należy także rozumieć małoletniego będącego świadkiem przemocy domowej wobec osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”

Konsekwencje doświadczania przemocy przez osoby dorosłe:

- poważne obrażenia ciała,

- wzrost częstości objawów związanych ze stresem (bóle głowy, żołądka, pleców),

- przygnębienie, smutek, obojętność, popadanie w depresję, niepokój,

- niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu czy agresji,

- zmienność nastrojów, decyzji,

- lęk przed bliskością, nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena,

- kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne, kłopoty z koncentracją,

- zaprzeczanie, obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy.

Konsekwencje doświadczania przemocy przez dzieci:

- obrażenia cielesne,

- życie w poczuciu ciągłego strachu i zagrożenia,

- brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności środowiska wychowawczego,

- liczne schorzenia psychosomatyczne,

-znęcanie psychiczne może prowadzić do nieprzystosowania interpersonalnego (niski poziom kompetencji społecznych, trudności w kontaktach z rówieśnikami).

Społeczne konsekwencje doświadczania przemocy:

- przemoc domowa jako siła niszcząca cały system rodzinny niesie za sobą ryzyko dziedziczenia przez dzieci zachowań przemocowych i powielania ich w dorosłym życiu,

- niezwalczana przemoc przybiera na sile, utrwala się niosąc konsekwencje dla uwikłanych w nią rodzin i całego społeczeństwa.

### Skala zjawiska przemocy na terenie Gminy Krypno

 Ze względu na specyfikę zjawiska określenie jego skali nie jest zadaniem łatwym. Wiele osób dotkniętych przemocą domową nie zgłasza się po pomoc. Jest to spowodowane różnymi czynnikami np. obawą przed sprawcą, wstydem, brakiem wiary w możliwość uzyskania pomocy.

 W celu zdiagnozowania skali zjawiska na terenie Gminy Krypno dokonano analizy danych zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Krypno oraz innych instytucji zajmujących się przemocą domową.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie działań instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielania pomocy. Zadaniem Zespołu jest również inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkami Zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe mające na celu budowanie i realizację strategii postępowania dla konkretnej rodziny dotkniętej przemocą. W skład grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzą pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i funkcjonariusz Policji. W skład grupy diagnostyczno – pomocowej mogą wchodzić inni specjaliści, którzy będą pracować z rodziną w ramach procedury „Niebieska Karta”.

 Dane Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczące „Niebieskich Kart” przedstawiają się następująco:

1. W 2019r. wszczęto 20 procedur „Niebieskie Karty”. Procedury zostały wszczęte przez Policję. Ze względu na bezzasadność podejmowanych działań bądź z powodu ustania przemocy zakończono 15 procedur. Rodziny otrzymały wsparcie ze strony służb.

2. W 2020r. wszczęto 11 procedur „Niebieskie Karty” (10 wszczętych przez Policję, 1 przez GOPS). Zakończono 14 procedur z powodu bezzasadność podejmowanych działań lub ustania przemocy.

3. W 2021r. wszczęto 11 procedur „Niebieskie Karty” (10 wszczętych przez Policję, 1 przez GOPS). Zakończono 13 procedur z powodu bezzasadności podejmowanych działań bądź z powodu ustania przemocy.

4. W 2022r. wszczęto 7 procedur „Niebieskie Karty” (6 wszczętych przez Policję, 1 przez GOPS). Zamkniętych zostało 9 procedur.

5. W 2023r. wszczęto 6 procedur „Niebieskie Karty” (3 wszczęte przez Policję, 1 przez GOPS, 2 przez szkoły). Zamknięte zostały 2 procedury.

 W 2023r. Zespół Interdyscyplinarny skierował 2 osoby do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową.

 W 2023r. Posterunek Policji w Knyszynie skierował 9 wniosków do Sądu o skontrolowanie władzy rodzicielskiej, z czego 4 dotyczyły osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz 15 wniosków o leczenie odwykowe do GKRPA w Krypnie.

 Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie ze świadczeń pomocy społecznej w 2023r. skorzystały 202 osoby. Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy jest ubóstwo oraz bezrobocie.

 W jednoznaczny sposób trudno jest jednak określić wielkość zjawiska przemocy na terenie Gminy Krypno w związku z występowaniem dość często przemocy ukrytej lub toczącej się skrycie w rodzinach albo szkołach. Nie jest ujęta w oficjalnych statystykach z powodu braku wiedzy na temat jej występowania.

Diagnoza to nie tylko rozpoznawanie sytuacji, ale także pierwszy etap dostarczania wsparcia, wzmocnienia, wprowadzenia zmian. W pracy w rodziną diagnozą powinien być objęty nie tylko sam jej obiekt, ale także jego środowisko społeczne i szeroko rozumiane otoczenie.

Ponadto należy pokreślić, że ofiarami przemocy są dzieci, które nie potrafią same poprosić o pomoc, co jeszcze bardziej utrudnia dokładne rozpoznanie problemu
i przygotowanie stosownej oferty wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Dzieci rozwijając się w atmosferze przemocy często przyjmują negatywne wzorce zachowań
i niejednokrotnie zostają sprawcami przemocy domowej jako dorośli. To zagrożenie powoduje konieczność jak najszybszego reagowania na przemoc oraz odizolowanie osób doświadczających przemocy od sprawców.

Dzięki dobrej diagnozie i opartej na niej ofercie wsparcia problem przemocy może zostać ograniczony do minimum, a osoby jej doświadczające mogą poczuć się bezpieczne. Diagnoza powinna pokazać faktyczną skalę problemu oraz realne potrzeby, które stoją przed władzą lokalną, służbami oraz instytucjami zajmującymi się polityką społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy domowej, a także przed społecznością lokalną gminy Krypno. Sporządzenie dokładnej i wartościowej diagnozy staje się więc wyzwaniem dla obecnego programu.

Istotnym obszarem programu powinna być też szeroko rozumiana działalność profilaktyczna, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zjawiska przemocy i ochronić przed przemocą potencjalne ofiary.

Podsumowanie diagnozy problemu przemocy może stanowić też dokonana analiza SWOT. Jej wynik przedstawia się następująco:

**Analiza SWOT**

**sytuacji społecznej na terenie Gminy Krypno w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy domowej**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mocne strony** | **Słabe strony** |
| 1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych w zakresie przemocy domowej.
2. Dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego na poziomie gminy.
3. Realizowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krypno na lata 2021-2030.
4. Profesjonalna kadra instytucji pomocowych oraz pozostałych podmiotów działających na rzecz rodzin zagrożonych przemocą (posiadane specjalizacje w zakresie pracy z ofiarami przemocy, świadomość problemu, oraz zaangażowanie w udzielanie pomocy).
5. Współpraca służb i instytucji w ramach ZI.
6. Gotowość do poszerzania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników służb, instytucji, podmiotów stykających się z problemem przemocy domowej.
 | 1. Problemy z izolacją osób doznających przemocy od sprawców.
2. Mało rozwinięta sieć placówek udzielających długookresowego schronienia osobom doświadczającym przemocy domowej.
3. Niedostateczna wiedza społeczności lokalnej o kompetencjach poszczególnych służb i ich zapleczu.
 |
| **Szanse** | **Zagrożenia** |
| 1. Akceptacja społeczna dla działań instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
2. Ustawowe uregulowanie w zakresie

przeciwdziałania przemocy domowej.1. Zwiększanie dostępności do działań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy.
 | 1. Obojętność społeczna wobec przemocy domowej.
2. Niechęć osób poszkodowanych do

ujawniania przemocy.1. Niebezpieczeństwo marginalizacji i wykluczenia społecznego osób i rodzin dotkniętych przemocą.
2. Funkcjonujące w społeczeństwie

mity, przekonania i stereotypy na temat przemocy domowej.1. Brak dostępu do programów

korekcyjno-edukacyjnych dla osóbstosujących przemoc domową.1. Poczucie bezkarności u osób stosujących przemoc.
2. Problemy mieszkaniowe uniemożliwiające skuteczne odizolowanie sprawcy przemocy.
3. Zbyt długi tryb postępowania karnego za znęcanie się nad rodziną,
4. Niskie kary w stosunku do rangi popełnionych czynów (zawieszania kar).
 |

### Cele programu

**Cel główny:** Zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz zmniejszenie zjawiska przemocy na terenie Gminy Krypno.

**Cele szczegółowe:**

1. Zmniejszenie skali przemocy domowej na terenie Gminy Krypno.
2. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przemocy domowej.
3. Podejmowanie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętych przemocą domową.
4. Poprawa skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc domową.

**Harmonogram realizacji Programu w latach 2024-2028**

**Działania:**

1. Zmniejszenie skali przemocy domowej na terenie Gminy Krypno:
2. diagnozowanie problemu przemocy domowej;
3. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;
4. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań;
5. inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą.

Realizatorzy:

- Zespół Interdyscyplinarny

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Policja

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- szkoły z terenu Gminy Krypno

- służba zdrowia

1. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przemocy domowej:

a) propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy;

b) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy domowej;

c) dystrybucja ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków;

d) organizowanie konkursów, np. plastycznych, wśród dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania przemocy współuczestnictwo w kampaniach i programach społecznych dotyczących przemocy domowej;

e) edukacja, szkolenie i podnoszenie kompetencji kadr zajmujących się pracą w obszarze przemocy domowej.

Realizatorzy:

- Zespół Interdyscyplinarny

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- szkoły z terenu Gminy Krypno

- służba zdrowia

- Policja

- Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

- Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

1. Podejmowanie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętych przemocą domową:
2. prowadzenie edukacji wśród osób dotkniętych przemocą domową w zakresie przysługujących im praw;
3. podejmowanie działań w celu zapewnienia pomocy, poradnictwa specjalistycznego oraz wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową;
4. realizacja procedury „Niebieska Karta”;
5. monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą.

Realizatorzy:

- Zespół Interdyscyplinarny

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Policja

- służba zdrowia

- szkoły z terenu Gminy Krypno

1. Poprawa skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc domową:
2. podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej w ramach procedury „Niebieska Karta”;
3. udzielanie informacji sprawcom przemocy na temat programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
4. przeprowadzanie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc;
5. kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zastosowania obowiązku podjęcia leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu.

Realizatorzy:

- Zespół Interdyscyplinarny

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- Policja

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

- służba zdrowia

Adresaci programu:

- osoby doświadczające przemocy,

- osoby stosujące przemoc,

- przedstawiciele instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej,

- przedstawiciele władz lokalnych,

- społeczność lokalna gminy Krypno.

**Przewidywane efekty realizacji Programu:**

- pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej gminy Krypno o zjawisku przemocy domowej i sposobach radzenia sobie z tym problemem;

- zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy;

- zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy domowej;

-spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie;

- spadek liczby przypadków przemocy domowej.

Działania instytucji w zakresie realizacji programu będą wykonywane na bieżąco.

### 6. Finansowanie

Program będzie finansowany ze środków budżetu gminy Krypno, dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

### 7. Monitoring i ewaluacja

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej I Ochrony Ofiar Przemocy Domowej Dla Gminy Krypno na lata 2024-2028 funkcjonujący w sposób przedstawiony w niniejszym dokumencie obejmuje zarówno zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz pracy z doświadczającymi przemocy i sprawcami przemocy domowej. System pokazuje wysoki stopień jego zorganizowania, a przedstawione procedury - spójność działań profilaktycznych, prewencyjnych, interwencyjnych i pomocowych wobec ofiar i sprawców przemocy domowej. Istotą efektywności funkcjonowania Programu jest realizacja zadań w zakresie, formie i stopniu dostosowanym do potrzeb mieszkańców gminy, zgodnie z przyjętymi procedurami oraz stała współpraca uczestników Programu i monitoring działań. Ewaluacja oznacza zbieranie, analizę i interpretację danych w celu określenia wartości polityki społecznej lub programu. Dane te mają być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących tej polityki czy programu. Uzyskane informacje powinny być przydatne dla planowania, rozwoju i realizacji aktualnie przeprowadzanego programu. Ewaluacja jest więc procesem, który rozpoczyna się już w momencie tworzenia programu. Wtedy bowiem podejmuje się decyzję co do obszarów ewaluacji i sposobu jej przeprowadzania (tworzenie narzędzi, gromadzenie dokumentacji). W trakcie realizacji projektu trwa ciągła analiza połączona z oceną jakości wykonywanych działań.

Zakłada się, że realizatorzy Programu raz do roku do końca czerwca będą przekazywać informacje odnośnie zrealizowanych działań zawartych w Programie za rok poprzedni.