Załącznik

do Uchwały Nr XLVI/311/23

Rady Powiatu Braniewskiego

z dnia 22 czerwca 2023 roku



**„****Powiatowy program działań profilaktycznych mający na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowany** **na lata 2023 – 2027".**

2023 rok

Spis treści:

1. [Wstęp ………………………………………………………………………………… 3](#__RefHeading__1065_1294477958)
2. [Diagnoza skali zjawiska przemocy w Powiecie Braniewskim](#__RefHeading__1067_1294477958) ………………………. 6
3. [Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Braniewskim ...………………..……………………………………...………………](#__RefHeading__1077_1294477958)11
4. [Cel główny programu](#__RefHeading__1079_1294477958) ………………………………………………………………...15
5. [Cele szczegółowe i kierunki działań …………………………………………………1](#__RefHeading__1081_1294477958)5
6. [Adresaci programu …………………………………………………………………...1](#__RefHeading__1083_1294477958)7
7. [Realizatorzy i partnerzy programu …………………………………………………...1](#__RefHeading__1085_1294477958)7
8. [Oczekiwane efekty realizacji programu ……………………………………………...1](#__RefHeading__1087_1294477958)7
9. [Monitoring](#__RefHeading__1089_1294477958) …………………………………………………………………………...18
10. [Finansowanie programu](#__RefHeading__1091_1294477958) ……………………………………………………………...18
11. [Podsumowanie](#__RefHeading__1093_1294477958) ……………………………………………………………………….19
12. **Wstęp**

 Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym wzrasta człowiek. W niej przychodzi na świat, dorasta i uczy się jak postępować. Wzorce nabyte w rodzinie, są głównie wyuczone i przenoszone na zasadzie modelowania. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy rodzina odbiega od standardów i norm społecznych. Jedną z sytuacji, która może potencjalnie negatywnie wpływać na rozwój młodego człowieka jest brak zaspokojenia lub niedostateczne zaspokojenie podstawowych potrzeb w rodzinie. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb (przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa, miłości, szacunku, autonomii oraz trwałości więzi), staje się czynnikiem warunkującym kryzysy i rozmaite problemy psychologiczne oraz emocjonalne, również w dorosłym życiu.

 Przemoc jest intencjonalnym działaniem lub zaniechaniem jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania.
2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą.
3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej.
4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

 Sposób rozumienia tego, czym jest przemoc wobec dzieci, zmieniał się wraz z rozwojem badań nad tym zjawiskiem. We współczesnym spojrzeniu na problem podkreśla się, iż chodzi o nadużywanie przez rodziców/opiekunów swojej pozycji i siły, o wykorzystywanie dziecka dla swoich potrzeb i „interesów”, o nierespektowanie jego praw. Problem z definiowaniem przemocy wobec dziecka polega przede wszystkim na tym, że uniwersalne definicje ukazujące istotę zjawiska są często nieprzydatne dla określenia działań w konkretnych przypadkach. Natomiast te, które precyzują katalog zachowań wobec dziecka, uznawanych za przemoc, często nie zawierają wszystkich zachowań mających specyficzny charakter.

 Bycie świadkiem przemocy domowej może wywołać u dzieci szereg negatywnych skutków zależnych od wieku. Dzieci będące świadkami przemocy w domu i dzieci krzywdzone bezpośrednio mogą wykazywać wiele podobnych skutków natury psychologicznej. Dzieci te są bardziej narażone na zinternalizowanie takich zachowań jak lęki czy depresja, a także zachowań skierowanych na zewnątrz: wdawanie się w bójki, zastraszanie, notoryczne kłamstwa czy oszukiwanie. Dzieci będące świadkami przemocy są również bardziej nieposłuszne w domach oraz szkole, a także mają problemy z kompetencjami społecznymi. Efektem tego są słabe wyniki w nauce i trudności w relacjach z rówieśnikami. Wykazują też często większą gotowość do stosowania przemocy.

 Głównym założeniem programu są działania profilaktyczne mające na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Działania wynikające z realizacji programu, aby były efektywne, muszą być prowadzone we współpracy z wszystkimi instytucjami zajmującymi się pomocą oraz wspieraniem rodzin na terenie Powiatu Braniewskiego. Tylko efektywna współpraca wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, pomocy społecznej, oświaty i organizacji ze sfery pozarządowej umożliwi wczesną identyfikację rodzin, w których występują czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, a w efekcie objęcie ich szczególną opieką i wsparciem.

 Podstawą prawną do opracowania i realizacji programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie jest art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005r. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i będzie obejmował przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. Wprowadzona regulacja wprowadza także definicję osoby doznającej przemocy domowej i świadka przemocy domowej oraz uznaje, że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy.

 Jednym z zadań Centrum jest organizacja pomocy dla rodzin, w szczególności dla rodzin przeżywających trudności w wychowaniu dzieci, a także rodzin zagrożonych przemocą. Centrum oferuje pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy doradczej, informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną, psychologiczną, a także realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Dostrzegalny obecnie zanik więzi już nie tylko sąsiedzkich, ale i rodzinnych sprzyja niedostatecznemu zapewnianiu dzieciom odpowiednich warunków rozwoju osobowego. Bardzo częstym zjawiskiem jest dysfunkcjonalność rodziny, przejawiająca się w niedostatecznym wypełnianiem swoich funkcji, nie wywiązywaniem się z obowiązków względem swoich dzieci, nieumiejętnością rozwiązywania swoich problemów i sytuacji kryzysowych. Z całą pewnością wskazuje na to duża liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny wpływa na życie dziecka, prowadząc do zaburzeń w jego rozwoju fizycznym, intelektualnym, moralnym i osobowościowym.

 W związku z powyższym istnieje potrzeba kontynuacji programu profilaktycznego, którego celem będzie promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Realizacja niniejszego programu na terenie Powiatu Braniewskiego powinna przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy domowej oraz zwiększyć w tzw. grupie rodzin zagrożonych stosowaniem przemocy stosowanie prawidłowych metod wychowawczych.

 Aby dzieci mogły żyć w prawidłowo funkcjonujących rodzinach, w atmosferze akceptacji, otoczone wsparciem, opieką i miłością potrzebna jest również współpraca wielu osób, grup społecznych i instytucji wspierających rodziny i dzieci.

Niniejszy program adresowany jest do:

* rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,
* dzieci wychowujących się w rodzinach zagrożonych przemocą,
* dzieci doznających przemocy w rodzinie oraz będących świadkami przemocy w rodzinie,
* przedstawicieli instytucji, służb i organizacji wspierających dziecko i rodzinę oraz działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
* społeczności lokalnej.

 Program ten koreluje z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023 przyjętym Uchwałą Nr V/59/2019 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku i będzie wspólnie z nim monitorowany, gdyż niektóre działania obu programów są ze sobą zbieżne. Program niniejszy może podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom wynikającym ze zmieniających się potrzeb społeczności powiatu oraz przepisów prawa. Ewaluacja poprzez analizę i interpretację danych ilościowych i jakościowych ma na celu ocenę realizacji programu, a uzyskane dane i informacje mogą posłużyć do dalszego planowania działań w kolejnych latach.

1. **Diagnoza skali zjawiska przemocy w Powiecie Braniewskim**

 Rodzice jako pierwsi i najważniejsi opiekunowie dziecka mają do spełnienia wiele zadań, wyposażając je w odpowiednie umiejętności i kompetencje potrzebne w dorosłym życiu. Kształtowanie charakteru moralnego oraz przekaz wartości należą do podstawowych elementów wychowania. Poza spełnianiem swoich funkcji oraz zaspokajaniu potrzeb poczucia przynależności, miłości, akceptacji, szacunku, charakterystyczne dla rodziny są również wartości duchowe i normy moralne. Opierając się na wzorcach wyniesionych z własnych rodzin, osoby, które w dzieciństwie doznawały przemocy dopuszczają stosowanie przemocy wobec siebie i własnych dzieci nie zdając sobie sprawy ze skutków, jakie ze sobą niosą.

Problem przemocy domowej jest tematem niezwykle trudnym, ponieważ u jego podstawy leży więź rodzinna oraz silna wzajemna zależność jej członków. Tworzy się specyficzna więź pomiędzy osobą stosującą przemoc a osobą doznającą przemocy. Sprzyja temu powtarzający się cykl przemocy, gdzie wybuchy agresji są zastępowane fazą „miodowego miesiąca”. Zastosowana przez sprawcę przemoc emocjonalna prowadzi do „prania mózgu” i utraty poczucia własnej wartości przez ofiarę. Proponowane rozwiązania takie jak separacja i uwięzienie sprawcy przemocy domowej nie są akceptowane przez osobę doświadczającą przemocy jako forma pomocy w jej sytuacji życiowej. Osoba doświadczająca przemocy nie jest gotowa na tego typu rozwiązanie, boi się sprawcy, jest od niego emocjonalnie oraz bardzo często finansowo uzależniona. W związku z tym szczególnej wagi nabiera profilaktyka i terapia skierowana do osoby stosującej przemoc w rodzinie.

 Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku pt. „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie” wynika, że 33% respondentów w dzieciństwie doświadczało przemocy fizycznej, a także psychicznej i emocjonalnej. Przemocy tej częściej doznawały osoby z wykształceniem podstawowym i zarabiające poniżej 2000 zł. Można wysnuć wniosek, że doświadczenia z dzieciństwa znacząco płynęły na dorosłe życie badanych osób (nie zdobyły wykształcenia, nie pracują w wysoko płatnych zawodach). Doświadczanie lub obserwowanie przemocy w dzieciństwie sprawia, że ludzie stają się bardziej podatni na nią w dorosłym życiu i uważają, że przemoc, jakiej dopuszczają się wobec nich inni członkowie rodziny jest czymś normalnym. Często nawet nie definiują jej jako przemoc.

 Ponad połowa Polaków (57%) twierdzi, że w ich życiu zdarzyło się, że doświadczyli jakiejś formy przemocy w rodzinie, przy czym mogło to być zarówno niedawno, jak i wiele lat temu. Najpowszechniejsza jest przemoc psychiczna – takie doświadczenie deklaruje 53% badanych, przy czym, jeśli chodzi o wielokrotne formy przemocy na jakimkolwiek etapie życia, to odsetek ten wynosi 15%. Co czwartego Polaka (23%) dotknęła kiedykolwiek w rodzinie przemoc fizyczna, zaś 6% badanych doświadczyło jej wielokrotnie, 13% przyznało, że dotyczy ich przemoc ekonomiczna, a 5%, że seksualna.

 Według ekspertów narażenie na przemoc w rodzinie nie jest zależne od wieku. Doświadczają jej zarówno dzieci, osoby w średnim wieku, jak i osoby starsze. Obserwacje profesjonalistów wskazują, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy też od statusu społecznoekonomicznego osób, które jej doznają. Z jednej strony przemoc występuje w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, w trudnej sytuacji materialnej, a z drugiej w tych najlepiej sytuowanych, w których głowa rodziny zajmuje wysokie, eksponowane stanowisko.

 Dzieci doświadczające przemocy ujawniają problemy przystosowawcze. Należą do nich niekontrolowane wybuchy złości, wzrost agresywności, skłonność do irytacji, emocjonalna labilność, nieumiejętność wchodzenia w relacje interpersonalne lub nieumiejętność podtrzymania więzi międzyludzkich, nieufność, wrogość, skrajne postawy wobec opiekunów (z jednej strony przylepność, z drugiej zaś brak objawów niepokoju po oddzieleniu od opiekuna). Dzieci doświadczające przemocy są postrzegane jako niezdolne do rozluźnienia, tłumiące żywe reakcje emocjonalne, krnąbrne, przejawiające wzmożoną czujność. Dzieci dotknięte przemocą w rodzinie często odczuwają dolegliwości somatyczne, np. bóle głowy, bóle żołądka, moczenie nocne. Ich ogólny stan zdrowia jest zły. Dzieci żyjące w skłóconych rodzinach, w których rodzice używają wobec siebie przemocy, nie będą potrafiły zbudować związku opartego na miłości i szacunku. Dla nich naturalnym będzie powielanie zachowań przemocowych rodziców znanych im z okresu przebywania w domu rodzinnym.

 Według danych statystycznych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2022 roku w całym kraju wypełniono 61 645 formularzy Niebieskie Karty, w stosunku do 64 250 w 2021 roku, w tym 52 569 wszczynających procedurę. To spadek o zaledwie 4%. Z zebranych danych wynika, że ponad 84% osób dotkniętych przemocą stanowią kobiety, a prawie 18% osoby niepełnoletnie.

 Procedura „Niebieskiej Karty” to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. ,,Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy. Realizacja tej procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

**Tabela nr 1** Liczba rozpoczętych procedur Niebieskie Karty przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Braniewskim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina/Miasto | Dane | W 2021 roku | W 2022 roku |
| Gmina Braniewo | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 12 | 10 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 20 | 26 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 8 | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Braniewo | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 30 | 20 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 115 | 91 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 26 | 37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lelkowo | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 5 | 7 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 11 | 17 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieska Karta” | 1 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Płoskinia | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 3 | 2 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 12 | 7 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 5 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wilczęta | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 8 | 3 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 20 | 14 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 12 | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pieniężno | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 3 | 4 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 10 | 12 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 2 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frombork | Liczba rozpoczętych procedur „Niebieskie Karty” | 6 | 8 |
| Liczba osób, z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 19 | 28 |
| Liczba osób nieletnich z rodzin, w których rozpoczęto procedurę „Niebieskie Karty” | 5 | 11 |

**Wykres nr 1** Liczba rozpoczętych procedur Niebieskie Karty przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Braniewskim w 2021r.

**Wykres nr 1** Liczba rozpoczętych procedur Niebieskie Karty przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Braniewskim w 2022r.

Przedstawione w tabeli oraz na wykresach dane wskazują na utrzymującą się tendencję liczbową dotyczącą liczby rozpoczynanych rocznie procedur Niebieskie Karty przez ośrodki pomocy społecznej. Problem przemocy w rodzinie w powiecie braniewskim jest na przestrzeni dwóch lat na podobnym poziomie. Najwięcej procedur Niebieskie Karty wśród ośrodków pomocy społecznych funkcjonujących na terenie powiatu braniewskiego rozpoczęli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie (30 w 2021 roku i 20 w 2022 roku). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Braniewie w 2021 roku rozpoczęto 12 procedur, natomiast w 2022 roku – 10. W pozostałych gminach powiatu ilość rozpoczętych procedur Niebieskie Karty jest liczbą jednocyfrową.

**Tabela nr 2** Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez Policję w Powiecie Braniewskim

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane | W 2021 roku | W okresie 01.01.2022 do 30.06.2022 |
| Liczba interwencji | 668 | 304 |

**Tabela nr 3** Liczba osób doznających przemocy w rodzinie (ustalonych w ramach przeprowadzonych przez Policję interwencji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane | W 2021 roku | W okresie 01.01.2022 do 30.06.2022 |
| Liczba osób | 55 | 22 |

**Tabela nr 4** Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie (ustalonych w ramach przeprowadzonych przez Policję interwencji)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane | W 2021 roku | W okresie 01.01.2022 do 30.06.2022 |
| Liczba osób | 46 | 19 |

1. **Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Powiecie Braniewskim**

 Do zasobów umożliwiających przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie powiatu braniewskiego zalicza się służby, instytucje i organizacje funkcjonujące na jego obszarze lub obejmujące zasięgiem działania jej mieszkańców poprzez działalność na rzecz

osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc.

**Podmioty świadczące pomoc w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
2. Terenowe ośrodki pomocy społecznej w Powiecie Braniewskim.
3. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie.
5. Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
6. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie.
7. Sąd Rejonowy w Braniewie.
8. Prokuratura Rejonowa w Braniewie.
9. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Braniewie.
10. Placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze.

 Ponadto ośrodki pomocy społecznej wewnątrz swojej struktury działają na rzecz wsparcia rodzin zagrożonych przemocą i innymi dysfunkcjami zatrudniając asystentów rodziny. Zatrudnienie asystentów na przestrzeni ostatnich dwóch obrazuje poniższa tabela.

**Tabela nr 5** Dane dotyczące zatrudnienia asystentów rodziny w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu (liczba zatrudnionych asystentów)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gmina | 2021 rok | 2022 rok |
| Miasto Braniewo | 3 | 3 |
| Gmina Braniewo | 1 | 1 |
| Frombork | 1 | 1 |
| Płoskinia | 1 | 1 |
| Lelkowo | 1 | 1 |
| Pieniężno | 1 | 1 |
| Wilczęta | 1 | 1 |

**Wykres nr 3** Dane dotyczące zatrudnienia asystentów rodziny w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu (liczba zatrudnionych asystentów

**Tabela nr 6** Dane dotyczące liczby rodzin otrzymujących wsparcie w postaci asystentury rodzinnej w gminach na terenie powiatu braniewskiego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gmina | 2021 rok | 2022 rok |
| Miasto Braniewo | 31 | 32 |
| Gmina Braniewo | 3 | 3 |
| Frombork | 10 | 12 |
| Płoskinia | 12 | 12 |
| Lelkowo | 8 | 7 |
| Pieniężno | 14 | 15 |
| Wilczęta | 4 | 4 |
| RAZEM | 82 | 85 |

**Wykres nr 4** Dane dotyczące liczby rodzin otrzymujących wsparcie w postaci asystentury rodzinnej w gminach na terenie powiatu braniewskiego

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że w każdej gminie na terenie powiatu braniewskiego jest zatrudniony co najmniej jeden asystent rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem przez asystenta rodziny w ciągu ostatnich dwóch lat pozostaje na podobnym poziomie i przekracza 80. Udzielenie skutecznej pomocy w sytuacji przemocy domowej wymaga specjalistycznej i profesjonalnej pomocy. Taką pomoc oferują m. in. asystenci rodziny.

 Ważnym elementem wsparcia rodzin przeżywających trudności jest organizowanie grup wsparcia. W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Założeniem jest wzajemne wsparcie emocjonalne, pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami. Podczas spotkań grupowych, w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, uczestnicy dzielą się swoimi troskami, obawami. Przedstawiają też sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące organizowania grup wsparcia przez ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu.

**Tabela nr 7** Dane dotyczące liczby rodzin uczestniczących w spotkaniach grupy wsparcia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gmina | 2021 rok | 2022 rok |
| Miasto Braniewo | 6 | 3 |
| Gmina Braniewo | 0 | 0 |
| Frombork | 0 | 0 |
| Płoskinia | 0 | 0 |
| Lelkowo | 7 | 6 |
| Pieniężno | 7 | 7 |
| Wilczęta | 0 | 0 |

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że w trzech na siedem ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu jest organizowana forma wsparcia, jaką jest grupa wsparcia. W spotkaniach uczestniczy odpowiednio od 3 do 7 rodzin z danej gminy.

 Bardzo istotnym zadaniem jest szerokie wsparcie rodziny z zastosowaniem różnych form pomocy. Bardzo ważny jest szeroki wachlarz wsparcia, na który składa się m. in. asystentura rodzinna czy spotkania grupy wsparcia. Istotne jest pomaganie osobom dotkniętym przemocą domową, by uwolniły się od fałszywych schematów myślenia oraz od błędnych przekonań na temat cierpienia i zaburzonych więzi rodzinnych oraz szukanie długofalowych rozwiązań, obejmujących także pomoc wobec osoby, która używa przemocy.

**4.** **Cel główny programu**

 Celem głównym programu jest **udzielanie specjalistycznego wsparcia oraz profilaktyka wspierania rodzin ze szczególnym uwzględnieniem wychowujących się w nich dzieci zagrożonych przemocą domowa na terenie powiatu braniewskiego**.

 Planowane działania powinny mieć na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie z tak zwanej grupy ryzyka jak również rozpowszechnianie, promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domowa.

Program opracowano również w celu zdiagnozowania, a następnie monitorowania skali zjawiska przemocy domowej oraz zintegrowania działań profilaktycznych poszczególnych podmiotów realizujących zadania na rzecz dzieci i rodzin.

**5. Cele szczegółowe i kierunki działań**

 Diagnoza stanu istniejącego pozwala na zdefiniowanie i sformułowanie następujących celów szczegółowych:

1. Większa świadomość społeczna dotycząca zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.
2. Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.
3. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.

**Cel szczegółowy: Większa świadomość społeczna dotycząca zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie**

będzie realizowany poprzez następujące działania:

1. Opracowanie i rozdystrybuowanie plakatów i ulotek o treści profilaktycznej z informacją na temat zapobiegania i sposobów reagowania na przemoc domową.
2. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci i rodziny, zwłaszcza poprzez Internet oraz media społecznościowe.
3. Włączanie się w kampanie ogólnopolskie na rzecz przeciwdziałania przemocy – np. Tydzień Pomocy Ofiarom, Kampania „Białej Wstążki”.
4. Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu Braniewskiego w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

**Cel szczegółowy: Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych**

będzie realizowany poprzez następujące działania:

1. Monitorowanie środowisk zagrożonych przemocą domową.
2. Umożliwienie korzystania z porad socjalnych, prawnych, psychologicznych, pedagogicznych rodzin i osób zagrożonych przemocą.
3. Rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin na terenie powiatu.
4. Współpraca pomiędzy instytucjami wspierającymi funkcjonowanie rodziny - udział w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, podejmowanie wspólnych projektów, programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jej skutków.

**Cel szczegółowy: Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich**

będzie realizowany poprzez następujące działania:

1. Realizowanie i wspieranie programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie inicjatyw służących budowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich.
3. Budowanie umiejętności wychowawczych w rodzinach zagrożonych dysfunkcjami.
4. Zapewnienie wsparcia dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.
5. Wzmacnianie kompetencji osobistych dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności unikania zagrożeń i oceny ryzyka poszczególnych zachowań i budowania partnerskich relacji z ludźmi.

1. **Adresaci programu**
2. Rodziny dotknięte przemocą: osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc.
3. Rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy domowej (rodziny niewydolne wychowawczo, znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej).
4. Przedstawiciele instytucji, służb oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i rodzin.
5. Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
6. Rodzice zastępczy, którym powierzono pieczę zastępczą nad dziećmi z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
7. **Realizatorzy i partnerzy programu**

 Specjalistyczny program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie jest dokumentem o działaniu szerokim i długofalowym. Będzie realizowany we współpracy z lokalnymi samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które zajmują się zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym:

1. Ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Braniewskiego - współpraca z grupami roboczymi zespołów interdyscyplinarnych.
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Powiatu Braniewskiego.
3. Placówki oświatowe z ternu Powiatu Braniewskiego.
4. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie.
5. Poradnie psychologiczne i leczenia uzależnień.
6. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Braniewie.
7. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
8. Kościoły i związki wyznaniowe.

**8. Oczekiwane efekty realizacji programu**

1. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy domowej.
2. Wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia i pomocy ze strony instytucji i organizacji pozarządowych na ternie powiatu.
3. Zmiana postaw społecznych wobec zjawiska przemocy domowej.
4. Podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego na temat zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach reagowania na przemoc.
5. Poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej i zagrożonej przemocą w pełnieniu swoich zadań.
6. Zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie stosowania prawidłowych metod wychowawczych.
7. Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób zagrożonych przemocą.
8. Koordynacja działań służb i organizacji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

**9. M****onitoring**

 Ocenę realizacji programu dokona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Ocena realizacji poszczególnych działań Programu będzie dokonywana w sprawozdaniu Centrum z realizacji działań składanym corocznie Zarządowi Powiatu. Program jest ściśle powiązany z powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Powiecie Braniewskim, wobec powyższego sprawozdania roczne obydwu programów będą ze sobą korespondowały.

**10. Finansowanie programu**

Źródłem finansowania programu będą środki finansowe:

* 1. Samorządu powiatu.
	2. Samorządu województwa.
	3. Administracji rządowej.
	4. Organizacji pozarządowych.
	5. Innych podmiotów/partnerów działań.

Program będzie realizowany w ramach środków własnych oraz środków zewnętrznych pozyskiwanych jako dofinansowanie w ramach dotacji celowej. Centrum planuje pozyskiwać środki w formie aplikowania o środki zewnętrzne oraz nawiązywanie partnerstw i kooperacji z podmiotami działającymi w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Podsumowanie**

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej, które w ścisły sposób są powiązane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niniejszy program wraz z powiatowym programem przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ma za zadanie zmniejszenie skali przemocy w rodzinie w powiecie braniewskim poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz działania wspierające. Niezwykle ważnym elementem wsparcia rodziny zagrożonej przemocą jest opracowanie kompleksowych działań mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy, jak również promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci. Zjawisko przemocy domowej jest wielopłaszczyznowe, wobec powyższego działaniami należy obejmować również osoby stosujące przemocy i obejmować ich odpowiednimi programami terapeutyczno-korekcyjnymi.

 Osiągnięcie zamierzonych celów określonych w programie nie będzie możliwe bez współpracy różnych instytucji, placówek i organizacji pozarządowych, które swoimi działaniami wspierają osoby i rodziny doświadczające przemocy domowej. W lokalnym systemie działań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych rodziny jedynie kompleksowość działań różnych podmiotów skierowana na rodzinę, jest gwarantem osiągnięcia zaplanowanych celów i pozytywnych efektów oddziaływań.

 Zakładając, że realizacja niniejszego programu będzie stanowiła wspólny strategiczny plan działań wobec problemu przemocy w rodzinie i będzie przebiegać wielopoziomowo we wszystkich instytucjach i organizacjach zobligowanych i realizujących zadania w obszarze przemocy w rodzinie, oczekuje się, że przyczyni się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych negatywnych zjawisk. Docelowo w efekcie końcowym przyczyni się również do poprawy kondycji rodziny.

Program może podlegać niezbędnym modyfikacjom, aby był zgodny z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz będzie systematycznie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb mieszkańców naszego powiatu.