**Załącznik do Uchwały Nr XXIX/211/2021**

**RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO**

**z dnia 27 października 2021 r.**

**Powiatowy**

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

**w Powiecie Łańcuckim na lata 2021-2025**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łańcucie**

 Łańcut 2021

# Spis treści

[Wprowadzenie 3](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282051)

[1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie 4](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282052)

[1.1. Definicja przemocy w rodzinie 4](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282053)

[1.2. Rodzaje przemocy 5](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282054)

[1.3. Skutki przemocy w rodzinie 6](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282055)

[2. Akty prawne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie 6](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282056)

[3. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Powiecie Łańcuckim 9](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282058)

[5. Cele programu 21](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282063)

[6. Odbiorcy Programu 24](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282064)

[7. Realizatorzy programu 24](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282065)

[8. Oczekiwane efekty realizacji programu 25](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282066)

[9. Monitorowanie i sprawozdawczość 25](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282067)

[10. Podsumowanie 26](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5Cprogramy%5Cpowiatowy%20program%20przeciwdzia%C5%82ania%20przemocy%20w%20rodzinie%20oraz%20ochrony%20ofiar%20w%20rodzinie%20w%20powiecie%20%C5%82a%C5%84cuckim%20na%20lata%202015-2020.doc#_Toc417282068)

# Wprowadzenie

Przemoc domowa we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jej zasięg, różnorodność form oraz konsekwencje natury wychowawczej, psychologicznej, zdrowotnej i ekonomicznej powodują, że należy traktować ją jako zjawisko społeczne wysokiej rangi. W dzisiejszym świecie mimo wysokiego poziomu rozwoju społecznego i postępu nauki niejednokrotnie dom rodzinny staje się miejscem stosowania przemocy wobec drugiego człowieka.

Zjawisko przemocy jest coraz częściej przedmiotem badań wielu specjalistów, którzy zwracają uwagę między innymi na postępujący wzrost tego zjawiska. Zauważają, że wszechobecna agresja coraz szerzej przenika do lokalnych środowisk; niepokojąco wzrasta liczba osób doznających przemocy, a osoby stosujące przemoc sięgają po coraz bardziej wyszukane formy i metody działania.

Charakter i specyfika omawianego problemu sprawia, iż aby pomoc była skuteczna, konieczna jest współpraca służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Wynika ona z założenia, że udzielana pomoc powinna być kompleksowa i wielodyscyplinarna oraz uwzględniać różne aspekty życia zarówno osób krzywdzonych, jak i osób dopuszczających się przemocy.

 Do realizacji tych działań powołano specjalistyczne instytucje działające na polu pomocy społecznej. Są to zarówno ośrodki organizowane przez administrację rządową
 i samorządową jak i organizacje pozarządowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizując zadania z zakresu pomocy społecznej oferuje między innymi pomoc osobom doświadczającym przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy doradczej i informacyjnej, po pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną.

Opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest wykonaniem nałożonego na powiat obowiązku wynikającego
z art.6 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program określa kompleksowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy, jak również edukację osób stosujących przemoc. Zaplanowane w programie działania są kontynuacją szeregu czynności podejmowanych w ramach realizacji wcześniej uchwalonego „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015- 2020”.

# 1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

## 1.1. Definicja przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji
w rodzinie, bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych
o dużej szkodliwości społecznej, prowadzących do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych uszkodzeń ciała czy utraty życia.

Przemoc w rodzinie została zdefiniowana w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 (tj. członków rodziny), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Definicja ta jest bardzo rozbudowana. Warto zwrócić uwagę na jej następujące elementy:

1. przemocą jest już jednokrotne działanie lub zaniechanie
2. skutkiem przemocy jest naruszenie prawa osoby doznającej przemocy
3. przemocy w rodzinie mogą doznawać jedynie osoby wskazane jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
4. przemoc w rodzinie nie musi być przestępstwem, ale musi naruszać prawa osób jej doznających
5. przemoc w rodzinie nie musi wywoływać dalszych skutków przykładowo wymienionych w definicji jako narażenie na utratę życia, zdrowia itp.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie za członka rodziny uważa się osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 par. 11 kodeksu karnego (małżonek, rodzic, dziadek, pradziadek, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą (art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

## 1.2. Rodzaje przemocy

Rodzaje przemocy rozróżnia się na podstawie dwóch przesłanek.

1: ze względu na strategię działania:

*Przemoc fizyczna* to wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, których rezultatem jest zadanie cierpienia. Przemoc ta może występować w dwóch postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to np. szczypanie, poszturchiwanie, kopanie, bicie, popychanie, użycie broni. Natomiast forma bierna pojawia się w zakazach mówienia, załatwiania potrzeb fizjologicznych lub w zamknięciu w areszcie domowym.

*Przemoc psychiczna* prowadzi do zniszczenia obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. poniżanie, wyśmiewanie, krytykowanie, kontrolowanie, groźby, szantażowanie. Cechą przemocy psychicznej jest to, że nie pozostawia ona widocznych śladów oraz trudno jest ustalić rozmiar psychicznego skrzywdzenia. Przemoc psychiczna to przemoc werbalna, która wywołuje emocjonalny ból lub cierpienie, co często wynika z poczucia poniżenia.

*Przemoc ekonomiczna* prowadzi do całkowitego uzależnienia fizycznego od osoby stosującej przemoc np. uniemożliwianie podjęcia pracy, odbieranie zarobionych pieniędzy, okradanie.

*Zaniedbywanie* to niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych drugiej osoby. Formy zaniedbywania dotyczą dzieci, ale i osób dorosłych cierpiących na różne choroby uniemożliwiające im samodzielne funkcjonowanie. Formą zaniedbywania można nazwać także odrzucenie i izolację psychiczną w związku dorosłych osób.

*Przemoc seksualna* to wymuszanie niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych.

2: ze względu na przebieg:

*Gorąca przemoc* naładowana jest złością, gniewem i agresją. Towarzyszą jej krzyki, głośne wyzwiska, rękoczyny, jest łatwo zauważalna. U podstaw przemocy gorącej leży furia, która jest wybuchem niemożliwych do powstrzymania uczuć złości lub wściekłości. Furia najczęściej rozładowuje się w aktach bezpośredniej agresji psychicznej lub fizycznej dążąc do zadania cierpienia.

*Przemoc chłodna* polega na realizowaniu przez sprawcę specyficznego scenariusza zapisanego w jego myśli. Realizuje on taki scenariusz przemocy, w którym zmierzając do celu jest gotowy do wtargnięcia na wewnętrzne terytorium psychiczne drugiej osoby. Przemoc taka jest narzędziem oddziaływania zmierzającego do wzniosłych celów, które pozostawiają bolesne dla bliskiej osoby ślady. Przemoc chłodna jest przeważnie dokonywana z premedytacją.

## 1.3. Skutki przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.

Osoby dorosłe doświadczające przemocy mogą doznać urazów fizycznych, trwałego kalectwa. Skutkiem przemocy mogą być też: zaniżone poczucie własnej wartości, przekonanie o nieważności swoich potrzeb, poczucie braku wpływu na własne życie, rozwiniętą silną zależność, bierność, obniżony nastrój, drażliwość, dolegliwości psychosomatyczne, brak szacunku dla siebie, poczucie winy, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, depresyjne, poczucie wstydu, brak zaufania, osamotnienie, problemy z nadużywaniem alkoholu, leków.

W przypadku dzieci i młodzieży doświadczających przemocy skutkiem mogą być lęk, cierpienie, złość, gniew, poczucie winy, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia łaknienia i snu, zaburzenia lękowe i depresyjne, agresywne zachowania lub nadmierna uległość, zaburzenia somatyczne, obniżenie odporności, obgryzanie paznokci, niepokój, tiki, zachowania ryzykowne, myśli samobójcze, słabe wyniki w nauce, powielanie wzorca przemocy, nieumiejętność budowania relacji z ludźmi. Mogą pojawić się również konflikty z prawem, przejawianie zachowań agresywnych, nieprawidłowo rozwijająca się osobowość, zaburzony proces socjalizacji, demoralizacja, trudności wychowawcze, trudności w nauce oraz problemy w życiu dorosłym.

# 2. Akty prawne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat jest przedmiotem międzynarodowego zainteresowania. Traktowanie przemocy ujmowanej w kontekście łamania praw człowieka znalazło odzwierciedlenie w wielu dokumentach międzynarodowych zalecających podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu eliminacji przemocy i ochrony osób jej doznających. Dokumentami tymi są między innymi: Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Dokumenty Rady Europy, Dokumenty Parlamentu Europejskiego.

W polskim ustawodawstwie jednym z najważniejszych aktów prawnych gwarantującym ochronę osobom w tym dzieciom przed wszystkimi rodzajami przemocy jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 40 Konstytucji stanowi, iż: „nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. W art. 47 znajdujemy zapis, że: „ każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Z kolei art. 72 stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka”. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza definicję przemocy w rodzinie, a także określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Ustawa wprowadza również uprawnienia dla osób doznających przemocy. W/w ustawa nakłada na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego, jak również na administrację rządową bardzo ważne zadania mające na celu zbudowanie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie kraju.

Obronie interesów osób krzywdzonych w rodzinie mają służyć również zapisy zawarte w:

* ustawie z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2020r. poz. 1359)
* ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2000 r. poz. 1444 z późn. zm.)
* ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 534 z późn. zm.)
* Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. nr 50, poz. 259)
* ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r., poz.1249)
* ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn.zm.);
* ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.)
* ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r., poz. 2050 z późn.zm.)
* ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.)
* ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
* ustawie z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 360
z późn. zm.)
* Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (M.P. 2021, poz. 235).

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują regulacje prawne (nowelizacja ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – aktualny publikator: Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.) i szeregu innych ustaw, m. in. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), które mają pomóc w skuteczniejszej ochronie osób doznających przemocy w rodzinie.

Jedną z najważniejszych zmian jest przyznanie funkcjonariuszom [Policji](https://www.gazetaprawna.pl/tagi/policja) uprawnienia do wydawania wobec osoby stosującej przemoc nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Co najważniejsze, taki nakaz lub zakaz będzie miał natychmiastową skuteczność, a stosować można je również łącznie. Funkcjonariusz ma [prawo](https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo) je wykorzystać zarówno w przypadku skierowania go bezpośrednio na interwencję do osoby stosującej przemoc domową, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o niepokojących zdarzeniach od osoby doświadczającej przemocy. Dodany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (aktualny publikator: (Dz. U. z 2021 r., poz. 281 z późn. zm.) art. 66b stanowi, że za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi nałożenie grzywny, kara aresztu lub ograniczenia wolności. Co istotne, nałożony nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się obowiązuje przez 14 dni. Przedłużyć go może sąd, do którego z wnioskiem powinien się zwrócić pokrzywdzony. Postępowanie w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie zostanie wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Wprowadzenie nowych rozwiązań jest bardzo jasnym i wyraźnym komunikatem, że to nie osoba doznająca przemocy ma martwić się o swoje bezpieczeństwo, uciekać z domu, poszukiwać spokoju. To osoba, która tą przemoc stosuje ma ponosić wszelkie konsekwencje swoich czynów.

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policjanci, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia, w sytuacji, gdy wykonując swoje obowiązki służbowe lub zawodowe, mają podejrzenie, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy wszczynają procedurę „Niebieskiej Karty”, poprzez wypełnienie specjalnego formularza. Niebieska Karta jest narzędziem służącym do zapobiegania dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie. Obejmuje ona zespół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” oznacza, że rodzina będzie pod opieką instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie natychmiastowej pomocy, doraźnego bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy w rodzinie, będącej w sytuacji zagrażającej jej życiu lub/i zdrowiu, a następnie prowadzenie działań pomocowych (w ramach planu pomocy rodzinie), które służyć mają zatrzymaniu przemocy w rodzinie.

# 3. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Powiecie Łańcuckim

Przemoc w rodzinie jest problemem złożonym, o którym trudno się rozmawia, i który jeszcze trudniej badać. Mimo wielu kampanii oddziaływujących na świadomość społeczeństwa, debat i dyskusji poświęconych zjawisku przemocy, przemoc w rodzinie nadal często traktowana jest jako sprawa wstydliwa, skrywana w czterech ścianach domu.

Skala przemocy, jej zasięg oraz skutki społeczne decydują o tym, jaki powinien być system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgodnie ze swymi kompetencjami na terenie powiatu łańcuckiego podejmowane są działania zapobiegające zjawisku przemocy
 i wspierające osoby doznające przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ośrodki pomocy społecznej, Policję, Prokuraturę oraz inne podmioty wykonujące zadania w tym zakresie.

Poniżej przedstawione są dane statystyczne uzyskane od w/w podmiotów, obrazujące zakres problemu przemocy w rodzinie na terenie powiatu łańcuckiego:

***Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie***

Statystyka danych z zakresu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** **Liczba** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Liczba interwencji domowych - ogółem | 1149 | 830 | 909 |
| Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemoc w rodzinie (Niebieskich Kart) | 139 | 108 | 149 |
| Miejsce sporządzania Niebieskich Kart wg miejsca zamieszkania osoby doświadczającej przemocy Miasto Wieś | 23116 | 2187 | 24125 |
| Liczba osób doświadczających przemocy domowej – ogółem, w tym: | 317 | 243 | 325 |
| kobietymężczyźnimałoletni do lat 13nieletni od 13 do 18 lat | 14567105- | 1155771- | 1627489- |
| Liczba osób stosujących przemoc domową– ogółem,w tym: | 139 | 108 | 149 |
| kobietymężczyźni nieletni | 81310 | 71010 | 31460 |
| Liczba osób stosujących przemoc domową - zatrzymanych ogółem,w tym: | 39 | 29 | 34 |
| kobietymężczyźninieletni | 0390 | 0290 | 1330 |
| Liczba osób stosujących przemoc domową pod wpływem alkoholu – ogółem,w tym: | 60 | 38 | 54 |
| kobietymężczyźninieletni | 0600 | 2360 | 1530 |
| Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – ogółem | Brak informacji | Brak informacji | Brak informacji |
| osobie pokrzywdzonejosobie stosującej przemoc | - | - | - |
| Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej | 0 | 0 | 0 |
| Liczba postępowań przygotowawczych dot. przemocy domowej – ogółem | 61 | 56 | 68 |

 *Źródło: dane Powiatowe Komenda Policji w Łańcucie.*

Zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie każda gmina powołuje Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest kompleksowe zajmowanie się rodziną oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w przypadku podejrzenia popełniania przestępstwa poinformowanie o tym odpowiednich służb. Zespoły Interdyscyplinarne zajmują się także zbieraniem informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, jak również gromadzeniem informacji na temat miejsc, osób i możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie***

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 41 | 40 | 40 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 63 |  67 |  56 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” | 27 | 28 | 30 |

*Źródło: dane MOPS Łańcut.*

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 42 | 32 | 37 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w  związku z przemocą w rodzinie | 151 |  110 |  126 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” | 42 | 32 | 37 |

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie:

*Źródło: dane GOPS Łańcut.*

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie***

Statystyka danych z zakresu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą | 5 |  5 |  15 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” | 15 | 11 | 18 |

*Źródło: dane GOPS Rakszawa.*

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markowej***

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie |  22 |  17 |  4 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” |  7 | 5 |  7 |

*Źródło: dane GOPS Markowa.*

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej***

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 24 | 21 | 17 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 48 |  42 |  37 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” | 20 | 12 |  14 |

*Źródło: dane GOPS Czarna.*

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni***

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 28 |  12 |  20 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” | 7 | 9 |  10 |

*Źródło: dane GOPS Żołynia.*

***Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach***

Statystyka osób objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| 1. | Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w związku z przemocą w rodzinie | 1 |  2 |  3 |
| 3. | Liczba założonych „Niebieskich Kart” | 12 | 10 |  15 |

*Źródło: dane GOPS Białobrzegi.*

***Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łańcucie***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 103 | 126 | 102 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 25 | 43 | 27 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 14 | 17 | 16 |

*Źródło: dane MKRPA Łańcut.*

***Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łańcucie***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 43 | 20 | 32 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 31 | 25 | 19 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 25 | 21 | 13 |

*Źródło: dane GKRPA Łańcut.*

***Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakszawie***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 24 | 31 | 10 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 0 | 0 | 0 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 0 | 0 | 0 |

*Źródło: dane GKRPA Rakszawa.*

***Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markowej***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 6 | 6 | 4 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 4 | 3 | 3 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 2 | 5 | 2 |

*Źródło: dane GKRPA Markowa.*

***Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 23 | 14 | 14 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 17 | 11 | 9 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 9 | 10 | 10 |

*Źródło: dane GKRPA Białobrzegi*

***Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 39 | 39 | 17 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 15 | 35 | 11 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 8 | 11 | 7 |

*Źródło: dane GKRPA Czarna.*

***Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żołyni***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
| Liczba wezwań na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia | 21 | 26 | 16 |
| Liczba skierowań na badania do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 7 | 5 | 7 |
| Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego | 7 | 5 | 7 |

*Źródło: dane GKRPA Żołynia.*

***Prokuratura Rejonowa w Łańcucie***

Statystyczne dane z zakresu przemocy w rodzinie tj. art. 207 § 1 KK „Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą
 w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok****Liczba** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Liczba ogólna zawiadomień z art. 207 § 1 KK | 92 | 87 | 86  |
| W tym:Liczba wszczętych postępowań | 62 | 57 | 62 |
| W tym:Liczba umorzonych postępowań  | 33 | 35 | 34  |
| Liczba spraw zakończonych aktem oskarżenia i wnioskiem o wydanie wyroku skazującego z art. 207 KK | 35 | 24 | 28 |
| Liczba spraw zakończonych wyrokiem skazującym z art. 207 KK | 25 | 29 | 20 |

*Źródło: dane Prokuratura Rejonowa w Łańcucie.*

**Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łańcucie**

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który świadczy specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną osobom pozostającym w sytuacji przemocy w rodzinie lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębieniu się dysfunkcji tych osób i rodzin.

***Liczba klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2018-2020***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Rok** **Liczba** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Ogółem: | 158 | 180 | 120 |
| w tym osoby doświadczające przemocy w rodzinie | 11 | 8 | 9 |

*Źródło: dane PCPR Łańcut.*

***Zakres pomocy udzielanej klientom w ramach Ośrodka w latach 2018-2020***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Rok****Rodzaj** **pomocy** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Konsultacje psychologiczne | 217 | 243 | 230 |
| Konsultacje pedagogiczne | 79 | 58 | 62 |
| Porady prawne | 48 | 34 | 11 |
| Pomoc socjalna |  8 |  2 |  3  |

*Źródło: dane PCPR Łańcut.*

Pomoc rodzinie, w której jest przemoc obliguje również do prowadzenia działań wobec osób stosujących przemoc. Ta część wsparcia dla rodziny przemocowej jest najtrudniejsza do zrealizowania, bowiem przyznanie się do stosowania przemocy wobec najbliższych osób jest bardzo trudne.

PCPR w Łańcucie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W części edukacyjnej program koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, zachowań agresywnych, uzależnienia od alkoholu, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, promowaniu metod wychowawczych bez użycia przemocy, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie.

Część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności niestosowania przemocy, radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania u siebie wyzwalaczy agresji i zastępowania jej zachowaniami społecznie akceptowanymi oraz nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli zachowań agresywnych.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne są realizowane z zastosowaniem praktycznych metod dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych, mających wpływ na zmianę postaw i zachowań uczestników programu.

Adresatami programu są osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby, osoby podejrzewane o stosowanie przemocy domowej, w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, kierowane na program przez kuratorów sądowych, zespoły interdyscyplinarne oraz osoby, które chcą wziąć udział w programie dobrowolnie, z osobistych powodów.

Z przeprowadzonej analizy danych wynika, iż na terenie naszego powiatu występuje przemoc w rodzinie, której doświadczają głównie kobiety i dzieci.

Zgromadzone materiały wskazują na złożony charakter, a tym samym zmienność skali występowania przemocy w rodzinie na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Podobne wnioski nasuwają się na podstawie statystyki prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Łańcucie, dotyczącą przestępstw związanych z przemocą w rodzinie. Pokazuje ona bowiem, że natężenie tego zjawiska w latach 2018-2020 jest różne, choć liczba spraw zakończonych wyrokiem skazującym spadła.

W przeciągu trzech lat liczba złożonych zawiadomień z art.207 do Prokuratury wyniosła 265, z czego wszczętych postępowań było 181. Liczba spraw zakończonych aktem oskarżenia i wnioskiem o wydanie wyroku skazującego z art. 207 KK wynosiła 87, z czego 74 sprawy zakończyły się wyrokiem skazującym, co oznacza, że w ciągu minionych trzech lat na terenie Powiatu co najmniej tyle osób stosowało przemoc. Zatem można domniemać, że osobom uwikłanym w przemoc wskazane było udzielenie pomocy specjalistycznej, m.in. pomocy socjalnej, prawnej czy psychologicznej. Uzasadnia to konieczność wdrażania, czy też poszerzania działań pomocowych instytucji, które przeciwdziałają temu zjawisku.

 Skalę i charakter zjawiska przemocy domowej w Powiecie Łańcuckim oddają także statystyki policyjne. Z danych dotyczących przeprowadzonych na przestrzeni lat 2018 – 2020 interwencji domowych wynika, że ich liczba ulega znacznym wahaniom. W roku 2018 odnotowano 1149 tego rodzaju interwencji, następnie w kolejnych dwóch latach nastąpił ich spadek, co obrazują dane ujęte w tabeli. Natomiast liczba sporządzonych formularzy Niebieska Karta-A wzrosła. Ogółem w latach 2018-2020 liczba sporządzonych formularzy wynosiła 396. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie będących pod wpływem alkoholu wynosiła 152, natomiast liczba osób które zostały zatrzymane wynosiła 102. Postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy w rodzinie było 185.

Ponadto uzyskane dane wskazują, że najczęściej to kobiety doświadczają przemocy w rodzinie. W przeważającej większości miejscem zamieszkania osoby doznającej przemocy jest wieś. Należy zaznaczyć, iż istotnym czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu przez osoby stosujące przemoc. Alkohol pobudza agresję, która przeradza się w przemoc. Jak wskazują dane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ciągu minionych trzech lat złożono 189 wniosków do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.

Zespoły Interdyscyplinarne w Powiecie Łańcuckim w przeciągu ostatnich trzech lat zainicjowały łącznie 368 procedur Niebieskiej Karty.

Reasumując, problem przemocy w rodzinie w Powiecie Łańcuckim jest zjawiskiem o zmiennym natężeniu. Jednakże na przestrzeni kilku lat nie zmienił się obraz osoby stosującej przemoc w rodzinie, którym w przeważającej większości jest mężczyzna pod wpływem alkoholu oraz wizerunek osoby doznającej przemocy, którą zwykle jest kobieta.

# 5. Cele programu

**Celem głównym** programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie tego zjawiska w Powiecie Łańcuckim.

Cel główny programu będzie realizowany poprzez **cele szczegółowe** tj.:

1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie powiatu.
2. Komplementarność i interdyscyplinarność działań instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
3. Kompleksowa pomoc i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

|  |
| --- |
| Cel szczegółowy nr 1**Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie oraz wrażliwości mieszkańców wobec przemocy w rodzinie na terenie powiatu**. |
| *Zadania realizowane w ramach celu* | *Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania* | *Termin realizacji*  | *Wskaźniki* |
| Opracowywanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych na temat przemocy w rodzinie, form wsparcia oraz instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie | PCPROPS-y  | 2021-2025 | Liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów informacyjnych |
| Upowszechnianie form spędzania wolnego czasu bez przemocy i sprzyjających wzmocnieniu więzi rodzinnych | PCPROPS-yPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 2021-2025 | Liczba podjętych działań |

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

|  |
| --- |
| Cel szczegółowy nr 2**Komplementarność i interdyscyplinarność działań instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie** |
| *Zadania realizowane w ramach celu* | *Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania* | *Termin realizacji zadania* | *Wskaźniki* |
| Tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie bazy danych osób z poszczególnych instytucji zajmujących się zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | PCPR | 2021-2025 | Umieszczenie i aktualizacja na stronie internetowej aktualnej bazy danych osób zajmujących się zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
| Współpraca przedstawicieli instytucji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez utrzymywanie stałej korespondencji | PCPROPS-yPolicjaProkuratura Rejonowa | 2021-2025Praca ciągła | Liczba podjętych działań |
| Podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli służb i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | PCPROPS-y | 2021-2025 | Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach |

 |
|

|  |
| --- |
| Cel szczegółowy nr 3**Kompleksowa pomoc i wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie** |
| *Zadania realizowane w ramach celu* | *Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania* | *Termin realizacji zadania* | *Wskaźniki* |
| Udzielenie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie m.in. poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego) | OIKOPSS-y | 2021-2025 | Liczba osób objętych pomocą oraz specjalistycznym poradnictwemLiczba i rodzaj udzielonych porad |
| Realizacja procedury Niebieska Karta przez uprawnione podmioty | PCPROPS-yPolicja | 2021-2025 | Liczba wszczętych procedur Niebieska Karta |
| Zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodziniew całodobowych ośrodkach wsparcia | PCPROPS-y | 2021-2025 | Liczba osób, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia |
| Izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie od osób krzywdzonych  | PolicjaSąd Rejonowy | 2021-2025 | Liczba osób, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze |
| Zapewnienie schronienia w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieciom krzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie | PCPR | 2021-2025 | Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy |
| Opracowywanie i realizowanie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie | PCPR | 2021-2025 | Liczba osób uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinieLiczba edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie |

 |

# 6. Odbiorcy Programu

Wszelkie cele zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Programu mają służyć poprawie sytuacji osób doznających przemocy jak i ochronie rodzin zagrożonych przemocą. Aby efektywnie zapobiegać przemocy w rodzinie i zwalczać zachowania przemocowe, niezbędne jest stworzenie spójnego i wielopoziomowego systemu pomocy osobom uwikłanym w przemoc, systemu opartego o aktywizację i rozwój zasobów lokalnych, zwłaszcza ilości dostępnych form pomocy oraz specjalistów. Odbiorcami programu są osoby doświadczające przemocy jak i osoby stosujące przemoc w rodzinie, świadkowie przemocy oraz przedstawiciele instytucji i służb społecznych działających na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie.

# 7. Realizatorzy programu

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
* Ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu łańcuckiego
* Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
* Sąd Rejonowy w Łańcucie
* Prokuratura Rejonowa w Łańcucie
* Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łańcucie

# 8. Oczekiwane efekty realizacji programu

* zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie
* podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców powiatu łańcuckiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wzrost wiedzy na temat możliwości udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
* poprawa jakości i skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych do realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w zakresie adekwatnej i profesjonalnej pomocy na rzecz osób i rodzin w obszarze wsparcia
i interwencji
* spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie

# 9. Monitorowanie i sprawozdawczość

Ocena jakości realizowanych w ramach Programu działań będzie odbywała się w oparciu o prowadzony monitoring i sprawozdawczość.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie dokona analizy jakościowej i ilościowej realizacji Programu w oparciu o dane pozyskane od współrealizatorów Programu przypisanych do poszczególnych zadań z uwzględnieniem wskaźników monitorowania przyporządkowanych do zadań.

Monitorowanie realizacji Programu będzie się odbywać przez sprawozdawczość dokonywaną w oparciu o wskaźniki działań, która w szczególności dotyczyć będzie instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, form udzielanej pomocy takim osobom, form działań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dane statystyczne będą corocznie pozyskiwane od współrealizatorów Programu. Posłużą one jako składowa do opracowania Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łańcuckim na lata 2021-2025. Sprawozdawczość z realizacji Programu odbywać się będzie corocznie i stanowić będzie element sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie składanego Radzie Powiatu Łańcuckiego przez jednostkę.

 Program będzie ewaluowany przez cały okres jego realizacji i w miarę potrzeby będzie modyfikowany.

# 10. Podsumowanie

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, o którym w ostatnich latach mówi się coraz częściej i więcej. Badania ujawniają coraz większy wzrost skali problemu przemocy
w rodzinie. Jest to jednak bardzo skomplikowany problem społeczny, którego ustalenie przyczyn i charakteru jest niezwykle trudne.

Poznanie zjawiska przemocy w rodzinie, jego uwarunkowań, zależności, objawów, działań interwencyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych jest niezbędne i ważne by skutecznie przeciwdziałać. Osobom doświadczającym przemocy często potrzebna jest pomoc wszechstronna. Reagowanie na przemoc w rodzinie jest czytelnym komunikatem, że sytuacja rodziny nie jest sprawą prywatną. Aby pomoc dla osób dotkniętych przemocą była skuteczna, konieczna jest współpraca służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Wynika ona
z założenia, że pomoc udzielana rodzinom powinna być kompleksowa i wielodyscyplinarna.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zakłada tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie łańcuckim i zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Istotnym jest także podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę osób doznających przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie ich agresywnych postaw i zachowań.

Zakładając, że realizacja niniejszego programu będzie stanowiła wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie przebiegać wielopoziomowo we wszystkich instytucjach zobligowanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania
 i zwalczania przemocy w rodzinie, oczekuje się, iż przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych zjawisk patologicznych oraz poprawy kondycji rodzin. Program ma charakter otwarty i będzie systematycznie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb. Tak rozumiany program stanowi pełne i kompleksowe ujęcie systemu wsparcia i pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.