***АНАЛІЗ СТАНУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В ПЕРВОМАЙСЬКІЙ ГРОМАДІ.***

Насильство в сім’ї є однією з найпоширеніших форм порушення прав людини. Акти агресії, приниження та жорстокої поведінки зазвичай супроводжують протиправні дії проти когось із членів родини. Подібні дії призводять до розладів здоров’я, психологічних травм, соціальної дезорієнтації та відповідних відхилень у поведінці постраждалої особи, а також впливає на інших членів цієї родини, в тому числі на особу, яка вчиняє насильство. Найчастіше і найбільше потерпають від сімейного насильства жінки, діти та люди похилого віку.

 Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» надано повне визначення насильства в сім’ї та його видів:

**домашнє насильство** - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь;

Для того щоб привернути увагу до проблеми, виміряти розповсюдженість явища насильства в сім’ї та розробити ефективні інструменти запобігання цьому явищу, потрібна відповідна статистична база. Саме тому дане соціологічне дослідження, основою якого стало опитування населення громади, сприятиме кращому вивченню проблеми та дасть можливість відповідним державним органам розробити інструменти протидії домашньому насильству.

Опитування проводилось протягом 1 кварталу 2025 року методом анкетування респондентів. До розповсюдження опитувальників було залучено служби, які надають соціальні послуги: Територіальний центр соціального обслуговування та Первомайський центр соціальних служб.

 Метою виміру розповсюдженості насильства в сім’ї в опитувальнику було використано метод прямої та непрямої оцінок. Пряма оцінка передбачала відповіді респондентів на конкретні запитання щодо форм насильства в сім’ї, яких вони зазнавали особисто. Анкета була побудована таким чином, щоб ті респонденти, які потерпали від насильства і відверто про це зазначали, також відповідали на запитання стосовно часового проміжку скоєння насильства в сім’ї (в дитинстві чи в дорослому віці, в якому році тощо), останнього факту насильства та його причин, щодо члена сім’ї, який вчиняв насильство. Вони також повинні були зазначити свою реакцію на факт насильства і (у випадку наявності) розповісти про свої спроби звернутись по допомогу, реакцію інших членів родини на ситуацію. Розуміння того, що певна частина респондентів могла не зізнатися в тому, що вони потерпали (вчиняли) від насильства в сім’ї, спроба застосувати непряму оцінку мала на меті виявити саме такі випадки. Респондентів запитували, чи траплялись такі ситуації з їхніми близькими родичами – батьками, дітьми, рідними братами та сестрами, які не обов’язково проживали разом з респондентами. Таке формулювання, будучи більш абстрактним, давало змогу тим, хто не наважувався чи соромився зізнатися в тому, що особисто потерпали від насильства, вільно себе почувати під час опитування і чесно відповідати на запитання.

Для кращого виявлення причин та факторів, які сприяють ескалації конфліктів і перетворенню їх на насильство в сім’ї, паралельно з опитуванням населення було проведено опитування фахівців (23 експерта). Серед опитаних експертів були фахівці наступних організацій: Територіальний центр соціального обслуговування та Первомайський центр соціальних служб.

Метою даного опитування було виявити типові випадки насильства, з якими найчастіше доводиться працювати спеціалістам, глибше з’ясувати їхній характер та першопричини, а також дізнатись про ефективні методи протидії насильству, які себе вже зарекомендували на практиці. Найчастіше до фахівців зазначених установ звертаються жінки, які потерпають від фізичного насильства, що обов’язково супроводжується психологічним тиском, а також діти. Вони засвідчують, що фізичне насильство вчиняється в переважній більшості чоловіками, які б’ють слабших чи молодших членів родини (дружину, дітей, батьків пенсійного віку), часто в стані алкогольного сп’яніння. Достатньо великою є кількість випадків застосування фізичної сили як методу виховання дітей (стусани за незроблені уроки чи погані оцінки в школі, покарання дитини за непослух), особливо суворо крають нерідні батьки (вітчим або співмешканець матері).

Чоловіки в більшості випадків є винуватцями і випадків економічного насильства в сім’ї, коли вони привласнюють сімейне майно (шляхом обману, залякування, пошкодження майна, крадіжки грошей) або витрачають усі кошти на алкоголь, позбавляючи при цьому інших членів родини основних засобів для існування (їжі, одягу). Як окрему групу, що страждає від економічного насильства, можна виділити вагітних та жінок у декретній відпустці – дуже часто чоловіки та/чи інші члени родини позбавляють або не надають їм належної допомоги, особливо, якщо дитина є небажаною.

З випадками сексуального насильства експерти стикаються в своїй професійній діяльності найменше.

Постійне приниження, образи та погрози (які, власне, і являють собою психологічне насильство в сім’ї) загалом є поширеними серед усіх верств населення, проте в таких випадках зазвичай не звертаються до психологів чи соціальних служб, оскільки не вважають такі відносини достатніми підставами для звернення по допомогу. Це триває аж до моменту застосування фізичної сили. На жаль, жертви та їхні рідні не усвідомлюють деструктивності подібних ситуації.

Насильство в сім’ї є наслідком поєднання багатьох факторів, насамперед, соціально -психологічних та індивідуально-психологічних, які і є його першопричинами: це і фізична та психологічна слабкість жертви, її економічна залежність від агресора, емоційна неврівноваженість та відчуття безкарності в кривдника, а також байдужість оточення і небажання втручатись в особисті справи сім’ї. Свою певну негативну роль відіграють і стереотипи, які панують в суспільстві, зокрема, про роль жінки в сім’ї та сором виносити сімейні проблеми за межі родини. Через це, наприклад, діти теж з часом починають сприймати насильство, як норму.

Використавши можливість спілкування з експертами, шляхом інтерв’ювання було відокремлено ті наслідки насильства в сім’ї, від яких найчастіше потерпають жертви (в переважній більшості випадків ними були жінки та діти) і з якими експертам найчастіше доводиться працювати. Серед основних спеціалісти назвали наступні: • тілесні ушкодження, втрата працездатності, інвалідність, і, як наслідок, зменшення розміру заробітку та звільнення з роботи; • потреба у перебуванні в тимчасовому притулку; • невпевненість, страх, низька самооцінка, брак довіри, злість, психічні розлади та травми, депресії, нереалізованість у житті, та, як наслідок затяжних депресій та емоційних розладів, алкогольна, наркотична та інші залежності; • закритість, замикання в собі, самоізоляція • розлучення, позбавлення батьківських прав; • поширення насильницької моделі побудови сімейних стосунків (від батьків до дітей) та руйнівних стереотипів, що можна певною мірою назвати «соціальною естафетою»;

Що стосується опитування мешканців громади, в ньому прийняло участь 257 осіб, з них 85,96% мешканці міста, та 14,04% - мешканці району, віком від 19 до 68 років, переважною більшістю від 20 до 40 років, з них 66,67% - жінки, 28,07% - чоловіки.

Метод прямої та непрямої оцінки показав, що із всіх видів домашнього насильства в громаді найбільш розповсюджене фізичне та психологічне насильство ( у відсотках 61,4% та 50,88% відповідно). 24,56% респондентів показало, що стикалися в житті з економічним насильством і лише 8% респондентів зізналися що стикалися з сексуальним насильством.

За формами психологічного насильства найбільший відсоток добули такі дії:

* Регулярне приниження без свідків – 33,33%;
* Постійний контроль поведінки – 31,58%;
* Приниження в присутності інших – 21,05%
* Погроза застосування фізичної сили – 22,81%

Сума відсотків відповідей перевищує 100 , оскільки респондентам була надана можливість обирати декілька варіантів відповідей.

За формами фізичного насильства найбільший відсоток добули такі дії:

* Легкі тілесні ушкодження – 35,09%
* Примус стояти у нерухомому положенні – 17,54%
* Значні тілесні ушкодження – 10,53%;
* Відмова надати допомогу та необхідний догляд – 17,54%.

За формами економічного насильства найбільший відсоток добули такі дії:

* Примус звітувати за кожну копійку – 31,58%
* Позбавлення можливості задовольнити базові потреби – 21,05%;
* Умисне знищення або пошкодження майна – 21,05%
* Інші ситуації – 26,32%

За даними опитування найбільш вагомими причинами розповсюдження домашнього насильства є: зловживання алкоголем, фізична слабкість жертви, психологічні проблеми агресора, досвід поведінки у родині батьків. Найбільшу стурбованість викликає те, що 45% відсотків респондентів схильні вважати саму жертву та її поведінку провокуючим фактором насильницьких дій, що по суті є перекладанням відповідальності на постраждалу особу.

Сума відсотків відповідей перевищує 100 , оскільки респондентам була надана можливість обирати декілька варіантів відповідей.

Більш обнадійливими результатами виявилися дослідження активної позиції респондентів у протидії кривднику. Так, 43,86% опитуваних показало, що у ситуація насильства вони намагалися зупинити, переконати агресора, 42,11% звернулися за допомогою до членів сім’ї.

На думку опитуваних, найбільшу загрозу для родини становлять такі проблеми: нестача грошей, зловживання алкоголем членів сім’ї, безробіття, наркоманія, брак власного житла, соціально несприятливе оточення, психологічне насильство в сім’ї, фізичне насильство, нездоровий спосіб життя, економічне насильство.

На питання, як протидіяти розповсюдженню насильства в сім’ї та допомагати жертвам, 80,7% респондентів відповіли, що правоохоронні органи мають суворіше карати за випадки насильства, 63,16% респондентів вважають, що треба надавати допомогу жертвам та забезпечувати можливість скористатися притулками та лише 6,32% вважають, що треба підвищувати рівень поінформованості населення про шляхи протидії насильству в сім’ї.

Серед організацій, які мають найбільшу довіру у опитуваних, в сфері протидії та допомоги постраждалим від насильства є: правоохоронні органи, соціальні служби, психологічні служби.

Сума відсотків відповідей перевищує 100 , оскільки респондентам була надана можливість обирати декілька варіантів відповідей.

На питання, якщо б проблема насильства торкнулася респондента особисто, найбільше відповідей було: звернутися до поліції та соціальної служби – 80%, звернутися до інших родичів або спробувати вирішити проблеми всередині сім’ї – 20%.

Останнім питанням було перевірити обізнаність населення та ступінь інформованості про законодавство в сфері запобігання та протидії насильству і 93% респондентів показало, що володіють даною інформацією.

**ВИСНОВКИ**

Виходячи з наведених даних, отриманих в результаті соціологічного опитування населення, про насильство в громаді можна говорити, як про одну із соціальних проблем, з якою стикалася більшість опитаних респондентів (56,14%).

Разом з тим, аналіз відповідей опитуваних дає можливість зрозуміти, що в ієрархії проблем, які становлять найбільшу загрозу для родин та якими найбільше переймається населення, є нестача грошей для повноцінного життя родини – 56,14%, зловживання алкоголем серед членів сім’ї турбує 80,7% опитаних, 73,68% переймаються безробіттям та проблемами працевлаштування, та майже все респонденти занепокоєні насильством в сім’ї (96,49% респондентів переймаються психологічним насильством, 85,96% – фізичним, 68,42% – економічним, 75,44% – сексуальним). Незалежно від віку жертв найпоширенішим в Україні видом насильства в сім’ї є психологічне, яке, фактично, супроводжує всі інші види насильства; наступними за поширеністю є фізичне, економічне та сексуальне насильство. Серед найпоширеніших форм психологічного насильства в сім’ї респонденти виділяли приниження та постійний контроль за поведінкою. Щодо фізичного насильства, то незалежно від віку опитані зізнались, що найбільше потерпають від застосування фізичної сили, що супроводжується нанесенням легких тілесних ушкоджень. Найпоширенішою формою економічного насильства в Україні є примус звітувати про кожну витрачену копійку, якщо, звичайно, сім’я не є у скрутному фінансовому становищі. Якщо розглядати розповсюдженість цих видів насильства не загалом серед населення, а лише серед тих респондентів, хто хоча б раз у житті зазнали насильства в сім’ї, то 50,88% потерпали від психологічного насильства, 61,4% – від фізичного, 24,56% – від економічного, від 8,77% – сексуального. Як виявило опитування, 93% респондентів знає про існування законодавства з протидії насильству в сім’ї, зокрема, про чинний Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Лише 7% опитаних (більшість з яких становило молоде покоління) було щось про нього відомо. Більшість жертв насильства в сім’ї намагаються вирішити проблему самотужки або звертаються до родичів. Так, 10% жінок, які стали жертвами насильства в сім’ї, не вживали жодних заходів, навіть не намагалася захистити себе чи переконати агресора. Швидше за все, страх і сором винести інформацію за межі сім’ї ще досі залишається потужним і поширеним мотивом, який утримує жертву насильства від активних дій, спрямованих на свій захист. Переважна більшість дорослого населення висловлює довіру тим організаціям, які, на їхню думку, повинні допомагати у випадках насильства в сім’ї. Такими організаціями виявились соціальні служби (82,46%), психологічні служби (57,89%), громадські організації (61,4%), правоохоронні органи (87,72%).

Узагальнюючи наведене, можна говорити про високу довіру населення до органів, які задіяні у запобіганні та протидії домашньому насильству, достатню поінформованість жителів громади як запобігти або допомогти постраждалим від насильства.