**ВСТУП**

**Актуальність теми дослідження.** Проблема насильства в сім’ї над жінками відображає існуючі порушення та дисгармонію в відносинах суспільства. Її гострота звичайно свідчить про нездорові соціально-моральні обставини у нашому суспільстві, є відхиленням від норми та моралі. Тому для правильної організації соціального захисту інтересів та прав жінок, які зазнали насильства в сім’ї потрібно удосконалювати та дотримуватися певної політики, яку намагається проводити держава по припиненню насильства по відношенню до жінок в сімейних рамках. Соціальний захист жінок та робота соціальних закладів і служб, у яких жінка, що опинилася у складній життєвій ситуації або була жертвою насилля може розраховувати на допомогу та захист, являється особливо значними в цій діяльності.

В останні роки розвиток у соціально-економічній сфері України створив значну кількість проблем, особливо у соціальних аспектах. Безсумнівно до головних проблем можна віднести проблему зростання різних форм насильства, зокрема насильство над жінками різного віку та статусу.

Статистичні данні стверджують, що насильство над жінками, яке відбувається постійно в усіх країнах світу, є досить поширеним явищем. Потрібно зазначити, що в усі часи, насильство над жінкою було і залишається однією з невирішених й серйозних проблем сучасності. Відомим є те, що у середньому хоч раз в житті кожна п’ята жінка зазнавала грубого поводження або ставала жертвою зґвалтування.

В наш час домінуючою тенденцією для всього світу, виявляється саме зростання насильства. Негативне насильство по визначенню. Це масштабна, руйнівна сила, яка ламає жінок, принижує, ґвалтує, пригнічує та експлуатує. Насильство в сім’ї – явище, яке не являється тільки специфічно українського суспільства. Воно є загальним та універсальним. Насильство в сім’ї відбувається у всіх країнах світу без винятку та має різні форми і прояви, а також воно є незалежним від державного ладу у країні та від суспільства. Насильство в сім'ї — це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

**Об’єкт дослідження –** проблематика насильства над жінками у різних країнах.

**Предмет дослідження –** організація соціального захисту інтересів жінок, що зазнали насильства в сім’ї.

**Мета дослідження –** виявлення проблеми насильства над жінкою та розгляд організаційних заходів соціальної допомоги жінкам, що постраждали від насильства в сім’ї.

 **Завдання дослідження:**

1. Розібрати проблеми жінки у сучасному суспільстві та розглянути соціальний статус жінки в Україні.
2. Ознайомитися з формами, видами та масштабами поширення насилля над жінками.
3. Провести аналіз причин та факторів насильницької поведінки саме по відношенню до жінок.
4. Розглянути закордонний досвід надання соціальної допомоги жінкам, постраждалим від насилля в сім’ї.

**Методологічну та теоретичну основу дослідження склали:** системний підхід до вивчення насильства (А. Бандура, О. Бойко, Т.В. Говорун, О. А. Голубєв, С.В. Ільїн, Е.Т. Соколова, З. Фрейд); комплексна стратегія по запобіганню і витісненню насильства над жінками (А. Адлер, О.Ю. Злобіна, Л. Козера , А.А. Крилова, С.А. Маничева, Ненсі Чодороу, К. Рожерс, О. М. Савчук, Ю.В. Солодун, И.Я. Шевцова, К. Ясперс,); вивчення можливостей соціальної допомоги жінкам-жертвам насильства (Е. Ю. Альошина ,В. А. Барабанщиків,М. Писклакова, І. А. Пономарьова, А. Синельников, Э.Фромм); насильство,як соціально-психологічний феномен проблематика насильства над жінками (Ю.М. Антонян, Безпалько О. В. Г. Майборода).

**Методи дослідження:** аналіз документів, даних соціальної статистики; теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження; анкетування; включене спостереження; глибинне інтерв’ю.

**Теоретичне значення** полягає у тому, що під час дослідження було розглянуто та виявлено проблеми та соціальні потреби жінки у сачасності; виявлено заходи усунення та здійснення профілактики насильства над жінками у сім’ї; виявлено значні відмінності між вітчизняними та закордонними методами усунення проблем насильства у сім’ї.

**Практичне значення отриманих результатів** полягає в тому, що дані дослідження можуть використовуватися в певних соціальних закладах, під час соціально-психологічного консультування, а також у процесі розробки заходів соціальної роботи з людьми, що постраждали від насилля в сім’ї. а також можливістю використання Одержані результати можуть використовуватися, як практичний інструментарій у подальших дослідженнях з даної проблематики та суміжних дисциплін.

**РОЗДІЛ 1.**

**НОРМАТИВНЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ**

* 1. **Соціальний статус жінки в Україні**

У наш час, одним із найактуальніших питань, щодо захисту прав людини виявляються питання, які відносяться до ролі та становища жінки у сучасному суспільстві. Значну увагу цьому питанню приділяють і українські соціологи. Ця ситуація залишається повністю не вирішеною, не зважаючи на зусилля української влади.

Зробивши аналіз наукової літератури з точністю можна сказати, що жіночий статус містить у собі особливості державного соціально-політичного устрою, економічний рівень, культурний, управлінський, та рівень правових норм. Зазначити потрібно і те, що жіночий соціальний статус досить уразливий та у більшості випадків має чутливу реакцію на інтенсивні зміни в усіх сферах, цінних орієнтаціях, суспільній свідомості тощо. Як і раніше, так і в теперішні часи, на постійному рівні виникають суперечки щодо жіночої ролі, яку вони відіграють у суспільстві, їхнє покликання та соціальне становище [54].

Соціологи довели, що однією з головних причин відношення жінки до особливої соціально-демографічної групи та до своєрідної категорії підлеглих соціальної роботи, являється жіноче виконання генеративної функції. По іншому можна сказати, що головна причина саме таких дій, це спроможність жінки народжувати потомство та цим самим покращувати в країні генофонд. Саме цей аспект являє собою біологічну передумову значної кількості розвитку культурних та соціальних наслідків. З історичного досвіду склалося своєрідне сприймання жінки, що виконує здебільшого господарчу роль, слідкування за домом, виховування дітей, і тому до громадської, суспільної праці, не мала ніякого відношення.

Про соціальне життя в Україні свідчать історичні дані про те, що за весь існуючий період держави було саме патріархальне зображення життя українського суспільства. Тому у звичаях суспільного життя та в моральному плані українців, міцно оселився принцип нерівності між чоловіками та жінками. Історичні дані свідчать, що у ті часи основним обов’язком будь-якої жінки було народження та виховування дітей, дбання за будинком та господарством [36, с. 45].

Нині дівчата й молоді жінки, які становлять в Україні 54 % представників своєї вікової категорії, відчувають тягар подвійних проблем – молодіжних і жіночих, зумовлених специфікою соціальних ролей і статусу, особливостями процесів соціалізації. Це засвідчує статистика та аналітичні матеріали. В умовах гострої демографічної кризи особливого значення набуває проблема здоров’я жінок, що в останні роки погіршилося за всіма показниками. Через складну економічну ситуацію скорочуються витрати на медичне забезпечення. На недостатньому рівні консультування й доступу до інформації і послуг у галузі охорони репродуктивного та соціального здоров’я, порушується право конфіденційності на збереження особистого життя. Актуалізується проблема раннього материнства.

На початку 90-х років Україна зіткнулася ще з однією серйозною проблемою - проблемою торгівлі людьми. Якщо проаналізувати положення жінок в сучасній Україні, то ми побачимо загальні для усіх посттоталітарних країн риси, такі як: фемінізація бідності, дискримінація жінок на ринку праці; низький рівень репрезентації жінок в органах влади, особливо вищого рівня, стійкі стереотипи в розподілі ролей підлог в суспільстві, зростання насильства по відношенню до жінок. Усі ці негативні процеси складають основу для створення таких умов, які штовхають жінок на пошук щастя за кордоном, провокують у них бажання поліпшити своє матеріальне становище будь-якими способами.

Про причини існуючого ладу між жінкою та чоловіком, історики дали своє пояснення. Норми відносин між жінками та чоловіками відштовхуються від постулатів православ’я, у яких започаткована головна та керуюча позиція чоловіка. В роки Радянського Союзу, зміни та розвиток соціально-політичного життя трішки регламентували на отриманні рівних прав для жінок і чоловіків в усіх сферах суспільної життєдіяльності [19, с. 24].

Саме в роки Радянського Союзу соціально-психологічний стан жінок набував таких властивостей: у жінок становили відчутні почуття відповідальності за себе, за власне життя, невибагливість, головним регулятором поведінки, виявився страх. У певній мірі, дана ситуація сформована за тією причиною, що на постійному рівні гендерні норми поведінки людей підтримуються очікуваннями оточуючих.

За період значної кількості років суспільством була сформована система щодо «ідеального» образу жінки в сім’ї, її норми поведінки. Це підштовхувало жінку адаптуватися до сімейного життя, переступивши через власне «я». Саме така загальна думка суспільства, тяжко спростовує ствердження, що жінка повністю пізнає жіноче щастя тоді, коли в першу чергу реалізує себе, як мати та жінка або як гідна господиня, й те що вона не може прагнути й стати політичним діячем або талановитим керівником.

Прикладом являється один з положень комуністичної ідеології емансипації жінок, відбулось масове залучення жінок в трудову оплачувану сферу, окрім домашньої праці. На протязі всього радянського періоду, показником емансипації та досягнень соціалізму, виявлявся високий рівень зайнятості жінок в домашньому господарстві [24].

Дуже тяжким було становище жінок. Як доказ цьому є той факт, що у дуже короткі строки після народження дитини, жінки повинні були виходити на роботу і працювати на звичайному рівні.

За останні роки однією з характерних ознак активного та правильного розвитку сучасного суспільства являється збільшення уваги до проблем, які виникають у жінок. Доказом цього є:

* факт визнання прав жінок, який являється дуже важливим елементом частини прав людини;
* розробка та прийняття Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок у 1979 р.;
* проголошення ООН Міжнародного року жінки у 1975 р.
* проведення міжнародних та всесвітніх конференцій, що присвячені огляду питань становища жінок у суспільстві;
* підтримка прогресивних способів рішення проблем поєднання материнства та зайнятості в суспільному виробництві, сімейних обов'язків та участі в громадському житті.

Якщо розглядати економічну сферу, то очевидно, що заробітна плата жінок в державному секторі економіки складає 70% чоловіків. У приватному секторі цей розрив ще більший. Робочий тиждень жінок довший, ніж у чоловіків, за рахунок домашньої роботи. В той же час жінки першими втрачають роботу, що означає відсутність коштів на забезпечення себе і своєї сім’ї [26, с. 37].

У минулому жінки України, як і в інших країнах Центральної і Східної Європи, користувалися деякими пільгами, і з часом їх круг розширювався з метою пом'якшення напруги на ринку праці. З переходом до нових ринкових стосунків, до реформ економічної і соціальної сфери, ці пільги перетворилися на формальність або були зведені до нуля.

Особливою перешкодою на шляху визначення адекватного статусу жінки в суспільстві являються гендерні стереотипи, прив'язка місця і ролі жінки виключно до сім'ї, а чоловіки - до громадської діяльності.

Прояви дискримінації є і в політичній сфері: у Верховній Раді XIV скликання 34 жінки з 450 депутатських місць (у попередній було 17). Тільки одна жінка - дипломат, дві - займають пост міністра. Але навіть ці цифри демонструють поліпшення положення за останні 2-3 роки. Існуючі статистичні дані подаються в довідниках без відповідного гендерного аналізу. Так, наприклад, за даними Державного комітету статистики з положення на 1 січня 1997 року в Україні було 62390 державних службовців, серед них 32261 чоловік і 30129 жінок. Але серед керівників, що мають посадові категорії 1-ої міри, тобто вищого ешелону влади, 185 чоловіків і всього 10 жінок (з 195 осіб), серед 2-ої міри 568 чоловіків і 48 жінок (з 616 осіб), і чим нижче міра (до шостого рангу), тим більше кількості жінок, а на нижніх рангах, їх кількість перевищує кількість чоловіків.

Не сприяють зміцненню статусу жінки в українському суспільстві і засобу масової інформації. Преса і телебачення перенасичені матеріалами, що рекламують насильство і жорстокість. Сексуальні домагання на робочому місці стають "нормальною" складовою професійної етики у багатьох фірмах. Не погоджуючись з цим, жінки можуть втратити роботу. Усе це відбувається на тлі масового безробіття, економічної стагнації, фемінізації бідності.

Перетворення, які відбуваються у соціальній сфері українського суспільства значно покращили становище жінки але необхідно вказати і на те, що всі діяння які спрямовані на поліпшення становища жінки в українському суспільстві натрапляють на відголоски минулого. Добре що, згодом ситуація почала трішки змінюватись і роль жінки у суспільстві вже не обмежувалась роллю, як тільки господині дому [37].

Зазначимо, що одним з дійсно ефективних шляхів реалізації заходів щодо рішення існуючих проблем жінок в Україні являється соціальна робота. Процеси соціальної роботи, різноманітні заходи соціальної роботи спрямовані на те, щоб полегшити адаптацію особи до суспільних норм, допомогти їй реалізувати, розвинути і відновити життєві сили та забезпечити гідне життя.

* 1. **Сучасні проблеми жінки у суспільстві**

Сьогодні суспільство живе в часи швидких змін. Звісно ж змінюються і взаємовідносини між чоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Утвердження гендерної рівності – важливий напрямок в Україні за останні роки. Це питання проходить крізь всі проблеми сьогодення і є актуальним в житті кожного з нас. На суспільному рівні декларовані права та можливості особистості, незалежно від статі, реально не дотримуються, упереджене ставлення й гендерна дискримінація продовжують відтворюватися, жінки та чоловіки як соціальні спільноти загалом мають неоднаковий доступ до соціальних статусів, ресурсів, привілеїв, престижу, влади. Інтеграція української держави у світове співтовариство вимагає переосмислення місця і ролі жінок у суспільстві, їх рівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності, і, зокрема, в політиці і державотворенні. Однак, сучасне становище чоловіків і жінок у суспільстві, суть гендерних стереотипів, поширених серед населення, офіційна гендерна політика дають підстави вважати, що станеться це не скоро. Підґрунтям для такого висновку є стан гендерних відносин в економічній, соціальній, правовій та політичній сферах українського суспільства, а також стан громадської свідомості, де досі успішно відтворюється низка глибоко вкорінених гендерних стереотипів.

Соціальна дискримінація означає обмеження або втрату прав за гендерною ознакою у всіх сферах життя: трудовій, соціально-економічній, політичній, духовній, побутовій. Соціальна дискримінація призводить до зниження соціального статусу і є однією з форм насилля над особистістю.

Один із факторів гендерних досліджень полягає саме в дослідженні відмінностей між жінками та чоловіками. Гендерні та соціологічні дослідження визначають досить багато розходжень між жінками і чоловіками в різних формах та сферах суспільства. Це доводить, що у них різна орієнтація та потреба. Фемінізація чоловіків та маскулінізація жінок являє собою вихід жінок і чоловіків за межі соціальних традиційних відносин. Для чоловіків це пов’язано з прагненням знайти того, хто буде опікати та піклуватися за ним, а для жінок пов’язано з більшою турботою про матеріальне становище сім’ї в цілому [43].

Витоки соціальної дискримінації потрібно шукати ще в стародавні часи. Вже тоді вчені та політики прикривали нерівноправне положення жінки в суспільстві дискусіями про те, чи є жінка людиною і чи має вона душу. Погляд на жінку як на неповноцінну істоту знайшов своє відображення в теологічних і філософських працях стародавнього світу. Так, наприклад, Сократ говорив: "Три речі можна вважати щастям: що ти не дика тварина, що ти грек, а не варвар, і що ти чоловік, а не жінка". З часів Сократа вже пройшло два з половиною тисячоліття але дана проблема не втратила свою актуальність. Це, зокрема, підтверджує і прийняття світовою спільнотою певних нормативних документів, що мають на меті зрівняння чоловіків та жінок у можливостях.

Загалом можна прослідкувати таку хронологію подій щодо вивчення світовим співтовариством становища жінок в суспільстві.

1946 p. – створена Комісія ООН для спостереження за положенням жінок і сприяння реалізації їх прав. 1975 p. – міжнародний рік жінки.

1979 р. – Генеральна Асамблея ООН приймає Конвенцію 11 Про ліквідацію всіх форм дискримінації відносно жінок". Україна ратифікувала дану Конвенцію в 1980 р.

Реальним поштовхом для активізації державної політики, щодо підвищення статусу жінки в суспільстві була створена 4 всесвітня конференція ООН з проблем жінок (1995), яка проходила в Пекіні. Уряди країн-учасниць взяли на себе зобов'язання щодо впровадження затвердженої на конференції Пекінської декларації. В ній проголошувалось:

1) в державах повинна дотримуватись рівність прав жінок і чоловіків у всіх сферах життя;

2) жінки повинні розглядатися не лише як об'єкти, але й як суб'єкти змін;

3) кожне суспільство повинне використовувати модель розвитку з врахуванням гендерного фактору - розширенням вибору для жінок і чоловіків на рівній основі.

1996 р. – прийнято національний план дій на 1997-2000 pp. по покращенню положення жінок і підвищення їх статусу у суспільстві.

1997 р. – створено Координаційну раду по питаннях жінок при Міністерстві України у справах сім'ї та молоді.

1998 р. – реорганізація Координаційної ради в Раду рівних можливостей (Гендерна рада).

2000 р. – спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН приймає документ "Жінки в 2000р.: рівність між жінками і чоловіками, розвиток і мир у XXI ст."

У вересні 2000 р. на Всесвітньому саміті ООН було прийнято документ "Пакт розвитку тисячоліття", який підписав серед інших і президент України. Перспективи у цьому документі, окреслені до 2015 р. Серед Цілей Розвитку тисячоліття "Розвиток гендерної рівності та надання повноваження жінкам". Україна взяла на себе зобов'язання щодо просування гендерної рівності [43].

Положення про рівність статей прямо чи концептуально зафіксовані в окремих статтях Конституції України в розділах, які визначають організацію, здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Принцип рівноправності є підґрунттям всіх статей Конституції України, які регулюють політичні, соціально-економічні й інші права людини. Однак закріплення рівності в правах не розв'язує проблеми реальної рівності. Досвід радянської держави показує, що отримання жінками однакових з чоловіками прав не ліквідувало всіх видів дискримінації щодо жінок. Крім закріплених рівних прав, необхідно надати представникам обох статей рівні можливості для їх реалізації.

Загалом сходження по соціальній драбині для жінок є справою складною. Ділова жінка повинна постійно доводити собі та іншим, що займається саме своєю справою. Причиною близько 1/3 нервових зривів жінки-лідера є поєднання ролей керівника на роботі та виконавця в дома. Особливо важко молодим жінкам, їм постійно доводиться робити вибір між розумом та почуттями, тобто якщо жінка вибирає кар'єру, то перед нею закономірно постає питання "А як же сім'я?" Адже в нас побутує думка, що якщо жінка — успішний керівник, значить, вона, неодмінно є нещасливою в особистому житті. Але звичайно це більш соціальний міф ніж реальність. Думка про те, що кар'єрне зростання і сімейне щастя не сумісні, не має під собою логічного обґрунтування. Оскільки сімейне щастя і кар'єра – це різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які в повній мірі можуть примирятись один з одним. Однак, жінки все ж таки залишаються поки що заручниками даного стереотипу суспільної свідомості.

Західні дослідники вважають, що основною перешкодою у діловій кар'єрі для жінок, є невміння дівчат, а потім і жінок ладити між собою, грати в команді, проявляти терпіння до недоліків та вад інших людей. Ще одним недоліком є консерватизм, схильність звертати увагу на дрібниці та емоції, а не на широке поле проблеми. І нарешті, жінка-лідер досить часто демонстративно ігнорує і навіть протистоїть можливому співробітництву з чоловіками, підсвідомо оберігаючи свою "територію" від суперника іншої статі. Разом з тим, жінка має й переваги, реалізувавши які, вона може стати хорошим керівником. Жінка-лідер володіє гнучким соціальним інтелектом, вона тонше відчуває нюанси взаємовідносин, в тому числі і відносин до себе. Жінки вміють добре оцінювати і прогнозувати поведінку інших людей. Вони володіють більшою контактністю і практичністю мислення. Якщо чоловік схильний будувати стратегічні плани, враховувати довгострокову перспективу, то жінка надає перевагу конкретному гарантованому результату, "тут і зараз". Жінки краще ніж чоловіки контролюють свої та чужі помилки; вони, як правило краще формулюють свої думки і виражають ідеї. Крім того, помічено, що жінка менше, ніж чоловік, реагує на залицяння та сексуальні домагання у ділових відносинах – вона чітко розмежовує роботу і розваги [55].

Щодо мотивації трудової діяльності, то найбільш вагомим з діяльності ділових жінок є матеріальний мотив, який має психологічний відтінок: їм подобається самим забезпечувати, влаштовувати своє життя і залишатись незалежними. На другому місці мотив морально-етичного плану: жінки працюють тому, що завдяки роботі відчувають себе потрібними для суспільства і не уявляють своє життя без роботи. На третьому місці – мотиви, які можна назвати "компенсаторськими": завдяки роботі жінки не відчувають себе самотніми, на роботі вони забувають про домашні та особисті проблеми [39].

Жінки пізно починають робити кар'єру. Досить часто лише після десяти років професійної діяльності вони насмілюються зайняти більш високе становище. Більшість жінок досить пасивні. Замість того, щоб здійснювати самостійні спроби, вони дозволяють подіям йти послідовно. Жінки-керівники зазначають, що визначальним фактором професійного успіху є їх самореалізація. В результаті вони перестають цікавиться більш істотними речами у своєму оточенні, наприклад, такими як неформальна система відносин.

Лідерство жінки у сім’ї найчастіше обумовлено не лише пасивністю чоловіків у сім’ї, але й впливом гендерних стереотипів на рівні сімей. Як бачимо, гендерні стереотипи мають великий резонанс і суттєво впливають як на життєдіяльність сім’ї, так і на особистісну самореалізацію жінки, призводять до негативних явищ у суспільстві. Краще за все, негативні наслідки можна простежити через аналіз гендерних проблем професійних відносин. У цій сфері панують гендерні стереотипи, які беруть свій початок з минулого. Йдеться про стереотипи, які пов’язані зі змістом праці. Асиметричне розташування жінок в професійній структурі суспільства призводить до нерівності в оплаті праці, дискримінації при влаштуванні на роботу, нерівномірного розподілу чоловіків та жінок у різних галузях (горизонтальна сегрегація) та дискримінація щодо розподілу посад у рамках однієї професійної групи. Всупереч конституційним нормам, стать є критерієм, який диференціює можливості професійного росту. Дискримінація жінок щодо керівних посад спричинює іншу проблему. Незважаючи на високу професійну та освітню підготовку, жінки обіймають посади менш престижні та менш оплачувані, що вже також ввійшло в стереотип. Тому можна казати, що в цілому жінки та чоловіки, які мають однакову професійну та освітню підготовку, мають різну зарплатню Зазначимо, що «нові часи» ставлять перед жінкою нові вимоги. Коло сімейних зобов’язань постійно розширюється, навантаження зростає. Сучасна побутова техніка полегшує виконання щоденної домашньої роботи, але вона не здатна вирішити ті завдання, які стосуються сімейного благоустрою, і вирішення яких, за невідомо як сформованими стереотипами, приписується саме жінці. Хотілося б згадати риторичне запитання відомої феміністки Бетті Фрідан – чи не загнана сучасна жінка у пастку непомірними вимогами до виконання ролі господині: бути дружиною, коханою, матір’ю, вихователькою, покупцем, кухаркою, шофером, дизайнером інтер’єру, спеціалістом по вихованню і освіті дітей, бути вправною із побутовою технікою, бути у курсі усіх новинок, організовувати правильне харчування тощо. Людина може розвиватися лише як цілісна особистість. С.Д.Максименко, підкреслює, що “для живої конкретної людини центральним є весь життєвий шлях, і все, що в ньому є, − першочергове, домінантне і надсуттєве: від конфлікту на роботі до екзистенційних проблем смислу буття”. Тому процес становлення і розвитку цілісності людини − це процес діалектичний, як внутрішній, так і зовнішній. Зовнішній передбачає зміни ставлення до жінки з боку чоловіків та її самої до ролі і місця жінки в суспільстві. А внутрішній – це процес саморозвитку, саморозуміння жінки, розвитку її як особистості. Внутрішній процес розвитку жінки діалектично взаємопов'язаний із зовнішнім процесом і відбувається за рахунок розвитку системи функцій жінки: оформлення кожної ролі і збільшення та якісної зміни взаємозв'язків між цими функціями. Базовими функціями є наступні: жінка-дружина, жінка-мати, соціальний індивід і учасник соціального виробництва [41, с. 551]. Якщо базовими функціями жінки XIX ст. були функції дружини і матері, то в XX ст. з'являються нові функції: учасник суспільного виробництва і соціальний індивід, тобто такі якості, властивості особистості, які затребувані суспільством. Удосконалення нових функцій і з'єднання їх в цілісну систему з попередніми приведе до цілісності жінки. На сьогодні всі базові функції швидше роз'єднані, ніж взаємопов'язані. Нові функції поки що не інтегрувались в життя жінки. Розвиток особистості жінки, включаючи в себе інтеграцію функцій, але, в першу чергу, за рахунок того, що вони повинні оформитися і бути визнані самими жінками.

Українській жінці сьогодні досить не легко, на її плечах тягар економічних, соціальних та інших проблем. Жінці, жінці-матері, в першу чергу, потрібна серйозна, всебічна підтримка зі сторони держави і суспільних організацій. Інтереси жінок повинні активно лобіюватися на рівні представницьких, виконавчих, судових органів державної влади, в ЗМІ, в сфері освіти та виховання [27].

У наш час роль жінки значно вийшла за межі опіки родини і хорошої матері, та саме домогосподарства. У частіших випадках буває так, що рідні жінки, частіше всього саме її батьки, з підліткового віку прививають їй думку, що головним в житті є не щаслива та міцна сім’я, а правильний соціальний статус. Потрібно бути незалежною жінкою і міцно стояти на ногах у фінансовому плані, перш ніж віддаватись з головою в шлюб. Саме цьому жінки спочатку прагнуть зійти по кар’єрних сходах і добитись високого статусу, а потім вступати до шлюбу і народжувати дітей. І у багатьох українських жінок дуже добре виходить поєднувати піклування про сім’ю і побут, ведення власного бізнесу, керівницька діяльність. Треба розуміти, що така активна діяльність тяжко дається жінкам, вона потребує багато часу та зусиль, але у багатьох жінок, з різних причин немає виходу, і тому їм приходиться підбирати гнучкий графік, щоб все встигати.

Саме для вирішення даної проблеми слід звертатися до законодавчих органів, які мають розглядати графік роботи жінок. Необхідний гнучкий графік роботи мамам школярів, тому що дітей потрібно забрати зі школи або вести на додаткові заняття. Щасливих жінок стало б значно більше, якщо б у жінок була можливість працювати половину дня, або б була можливість відлучитися з роботи. В сучасному світі однією з глобальних проблем жінок, є поширення дискримінації. ОБСЄ закликає до провадження на загальнодержавному рівні реформи з гендерної рівності. Та згідно даних ООН «немає жодного регіону, культури або країни, де б жінки не піддавалися насильству» [50].

У сучасному суспільстві не менш актуальною соціальною проблемою жінок являється розповсюдження насильства в сім’ї. Згідно статистичних даних було зрозуміло, що ця проблема стає більш гострою з кожним роком, оскільки чоловіки проявляють в родині свою жорстокість, а в результаті цього жінки страждають і у деяких випадках стають навіть агресивними. Виникають родинно-побутові конфлікти та злочини, у яких потерпають не тільки жінки, але і чоловіки та діти. Все це – є наслідками руйнування здорових сімейних відносин, і призводить до стану афекту, в якому і відбуваються погані вчинки.

Згідно з даними положень та актів судово-психіатричної експертизи жінок, звинувачуваних у вбивстві своїх чоловіків і родичів, відносили до постраждалих від насильства в сім’ї. Було обстежено 96 жінок: 27 жінок скоїли вбивства чоловіків або співмешканців, не будучи в стані афекту; 25 жінок вбивали якраз у стані афекту; 6 жінок вбили власних дітей [8, с. 34].

У жінок, що скоїли вбивство над своїми чоловіками в стані афекту особистісними рисами були: покірність, терпіння, страх, образа, відсутність схильності до агресії, страждання й те, що психіатри виявляють незрілість особистості, незважаючи на вік, життєвий досвід, освіту, невміння брати на себе відповідальність. Стан афекту наступав в момент «втрати терпіння», в сумісності з страхом. Ці вбивства носили в собі імпульсивний характер і були вчинені предметами, які першими натрапляли під руку. Можна зробити висновок, проаналізувавши цю публікацію, що у більшій мірі насилля над жінками стає причиною родинно-побутових злочинів. В поліцейських зведеннях практично щодня реєструються «побутові» злочини [32].

В Україні домашнє насильство відбувається в кожній третій родині, але за результатами анонімних опитувань цей показник є вищим. Фізичне насильство виявляється не тільки в побитті, а й, наприклад знущання над тваринами, треба зазначити, що не всі українці помічають в своїй родині цей феномен. Тож коли батько б’є улюбленого цуценя – це так же само вважається грубим насиллям, що залишає великий слід, як і прямі побої дитини.

Коріння домашнього насильства досить розгалужені. Потрібно згадати про вищезгаданий слов’янський менталітет, що моделює статус жінки у суспільстві. Важко сказати, що гендерна рівність, яка більш притаманна західному суспільству, цілком вирішує проблему. При чому проблема переходить в інший бік, коли насильство в сім’ї пройвляється в схожому співвідношенні що з боку чоловіків, що з боку жінок. В Україні більшість жертв сімейного насильства – це жінки і діти, а чоловіки піддаються переважно психологічному насильству [18].

* 1. **Відображені у сучасній літературі проблеми насильницької поведінки**

Видатний соціолог О. А. Вороніна погоджуючись з думкою соціологів В. І. Брутмана та С. Н. Ениколопов стверджувала, що « домашнє насильство представляє собою будь-яку форму фізичного, сексуального або психологічного насильства, яка загрожує безпеці або здоров’ю членів сім’ї з боку інших членів сім'ї. Основними формами здійснення домашнього насильства є загрози щодо застосування фізичної сили, нанесення побоїв та побиття, психологічного і сексуального насильства. У більшості випадків жертвами сімейного насилля виявляються жінки та діти. У деяких випадках жертвами можуть стати навіч чоловіки, особливо у тому випадку, коли мова йде про психологічне насильство » [2, с. 112].

На думку соціолога О. Л. Данилової, однією з головних особливостей здійснення насилля у сім’ї є те, що воно представляє собою циклічні повторювані у часі інциденти множинних видів насильства (фізичного, сексуального, психологічного або економічного). «У даному випадку треба вміти відрізняти ситуації сімейних конфліктів та випадками насильства: якщо конфлікт має локальний ізольований характер, то насильство має системну основу і складається з наступних один за одним інцидентів»

Значна кількість вчених визначають те, що насильство породжує агресію, але треба зазначити, що агресивна поведінка це рефлекс, який є не придбаним від народження. Ця поведінка виникає від впливу навколишнього середовища та соціалізації людей.

 Насильство над жінками являє собою певний вид агресивної поведінки та спосіб використання чоловічої сили для того, щоб нанести різних ступенів шкоди: від погроз та словесних атак, до зґвалтування та нанесення побоїв. Спираючись на соціологічні та статистичні дані, саме жінки стають найчастіше жертвами сімейного, фізичного, економічного та психологічного насильства [8, с. 39].

Соціологи з закордону довели, що менша кількість жінок з певною систематичністю застосовують насильство, як важіль тиску над чоловіком. Це виникає тому, що певна кількість жінок має фізичну силу, необхідну для цього.

Було зазначено і те, що у культурному аспекті жінки не проявляють схильності до застосування сили, на відміну від чоловіків. Статистичні дані з Канади і США, які були проведені на базі опитувань чоловіків та жінок показують, що 90-96% відсотків домашнього насильства жертвою агресії стають саме жінки. Статистичні дані також мають підтвердження іншими джерелами. Наприклад, в Шотландії, Великобританії та в Нідерландах проведені соціологами дослідження показали статистику правових порушень, що пов’язані із злочинами проти своїх близьких, в 94% випадках жінки являлися постраждалими, а в 3% випадках самі являлися злочинцем сімейного насильства.

Психолог А. Б. Орлов зазначив, що « поширеність насильства по відношенню до жінок не залежить від їх соціального стану та професійного статусу. Щодо статистичних даних поширеності насильства, вважаються зниженими. Загалом справжні масштаби цього явища являються неявними у зв’язку з тим, що велика кількість жертв домашнього насильства відчувають себе емоційно залежними від насильника і не звертаються за допомогою. Більшість жертв не спроможні вхопити той саме той момент, коли звичайні сімейні конфлікти перетворюються у прояви насильства [21, с.185].

Соціологом Н. В. Табаріним було виявлено схему так званого циклу насильства, що складається з трьох фаз (рис. 1.1).

**Фаза №1. Стадія наростаючої напруги**

Виникнення випадків незначного насильства

**Фаза №2. Стадія активного насилля**

Неконтрольований вихід напруги , яка виникає у фазі №1

**Фаза №3. Стадія "любові і каяття"**

Надзвичайно ласкаве і покаянний поведінка чоловіка. Саме в цей період жінка повністю в його владі

Рис. 1.1. Цикл сімейного насилля

Згідно даних рис. 1.1. можна сказати, що на першій фазі сімейного насилля, коли відбувається наростання напруги, чоловік стає більш агресивним, дратівливим та напруженим. У даний період збільшується кількість образ, критики та напруга від здійснення морального тиску. Гнів у чоловіка може викликати що завгодно, наприклад, безлад в квартирі або величина коштів, яка була витрачена на придбання покупок.

На другій фазі сімейного насилля напруга у чоловіка поступово наростає. Жінка починає сперечатися з ним і намагається захиститися, викликаючи в ньому ще більше роздратування. Через це чоловік може образити, штовхнути, вдарити жінку. У більшості випадків у чоловіків є виправдання таким вчинкам – вони кажуть, що вони хочуть чогось навчити.

На третій фазі чоловік починає вибачатися та обіцяє змінитися. У цей період чоловік робить велику кількість обіцянок, дарує квіти та подарунки. Жінкам починає здаватися, що стосунки в сім’ї ще можна врятувати та що такі випадки агресії більше не повторяться. Але згідно статистичних даних, стосунки між чоловіком та жінкою, що супроводжуються насильством, розвиваються за сценарієм циклічного кола: після фази «пом'якшення» наступає новий, ще більш жорстокий виток.

На думку американських соціологів, типовими особливостями жертв сімейного насильства можуть бути наступні :

* людині складно встановити рамки в більшості областей власного життя. Це проявляється в їхньому невмінні остаточно уявляти собі, чого справді вони прагнуть, що їм подобається тощо;
* люди, які не бачать наближення небезпеки. Вони помічають небезпеку лише у тому випадку, коли пізно їй запобігти;
* страх перед несподіваною реакцією або поведінкою близьких і сторонніх людей є головним мотивом поведінки жертв;
* людина живе у передчутті негативної реакції оточуючих, роками адаптуючись до різкої зміни настроїв членів сім'ї; відчуття людиною страху самотності;
* людина переконана, що не може вижити без кривдника;
* людина навчається знищувати в собі душевний біль та не помічає образ у свою адресу;

Головним фактором, який сприяє виникненню фізичного захворювання, являється сам тип особистості «жертви-мученика», який за своєю сутністю не дбає про себе [8, с, 36].

Одне з актуальних питань у суспільстві – це роль та місце жінки в соціальному житті. Жінки мають менше можливостей для прояву своїх здібностей, ніж чоловіки – це склалося історично, причиною являється саме ставлення до жінки соціуму. Лише у материнстві та у сімейному житті жінка може реалізуватись, а щодо громадської або політичної діяльності та кар’єрного і професійного росту – стає на вторинний план. Саме таке ставлення пригнічує жінок та порушує їх права.

Найефективніший шлях до реалізації заходів, стосовно вирішення проблем жінок в Україні являється соціальна робота. Різні системні заходи, зроблені в процесі соціальної роботи, основним напрямком яких являється полегшення адаптації особи до соціалізації, реабілітувати життєві сили, допомогти забезпечити гідне життя.

**РОЗДІЛ 2.**

 **ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШИРЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї, ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ**

**2.1 Масштаби поширення, форми і види насильства над жінками**

Проаналізувавши дану тему було виявлено одну з існуючих проблем, яка заважає жінкам реалізовуватись та підтримувати рівноправність між жінками та чоловіками.

У 1993 р. була прийнята декларація ООН, щодо повного знищення насильства над жінками, дане явище являється певною дією, який включає в себе «будь-який акт насильства, здійснений на підставі статевої ознаки, який заподіює або може заподіяти фізичний, статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам , а також загрози скоєння таких актів, примус або довільне позбавлення волі, будь то в суспільному чи особистому житті». З отриманих даних розглянутого дослідження стало зрозуміло, що насильство над жінками має свої специфічні відмінності. Треба розуміти, що будь-яке насильство вчинене над жінками, є сильним злочином проти їх прав. Ці акти сприяють шкоду фізичному та психічному здоров’ю [45].

Зауважимо, що сімейне чи домашнє насильство являє собою цілу поведінкову систему членів сім’ї по відношенню один до одного. Головною причиною за якої чоловік проявляє агресію до своєї дружини, збереження та відстоювання контролю та влади. Насильство в сім’ї є видом певних відносин, які уклалися між членами родини (чоловіком, жінкою або дитиною), де один із членів родини наносить певну шкоду іншому.

Основні теорії насильства можна об’єднати в три групи:

1. Соціально-психологічний підхід наголошує на чинниках соціального научіння і ролях модельованих через досвід і засвоєних під впливом сімейного виховання.

2. Соціокультурний підхід: концентрує увагу на впливі соціальних чинників і устрою, а також сімейних відносин на управління атмосферою насильства. Основна увага в рамках соціокультурного підходу сфокусована на соціальних нормах патріархату як причині агресії проти жінок.

3.Міжособистісні теорії: розглядають в якості фактору насильства психологічні риси (агресивність, почуття провини, низька самооцінка). До цієї категорії входять і теорії, що наголошують на ролі алкоголю і наркотиків як на фактор прискорювачу зловживання у відносинах. Досліджуючи причини подружнього насильства, багато авторів розглядають його в історичному контексті, тобто як пережиток минулого, коли чоловік мав закріплене не тільки традицією, але й законом право карати і дисциплінувати дружину.

В своїй праці «Жіноча психологія» Карен Хорні. пояснює подружнє насильство як хворобливу реакцію чоловіка на будь-яку фрустрацію, яка іде від дружини. Ця реакція породжує інстинктивне бажання базально невпевнених чоловіків принизити дружину, щоб підірвати і її почуття впевненості в собі. В свою чергу мазохістську поведінку жінок К. Хорні пояснює як таку, що закладена в соціальній ситуації і що в будь-якій культурі така поведінка проявляється, якщо у жінок:

* обмежується кількість дітей, яких вони можуть народити;
* коли жінки вважаються неповноцінними порівняно з чоловіками;
* економічно залежать від чоловіків;
* їх прояв сексуальності блокується;
* жінки обмежені своїми ролями, які зв’язують їх з сім’єю, релігією та добродійністю.

Коли такі умови зберігаються в культурі, «природа» жінок описується як слабка, пасивна, емоційна і залежна [51].

Соціологами було виведено 6 видів насильства над жінками. На рис. 2.1 зображені види насильства над жінками в сім’ї.

Фізичне насилля

Насилля через використання дітей

Сексуальне насилля

Психологічне насилля

Емоційне насилля

Економічне насилля

Рис. 2.1. Види насилля над жінками

Фізичне насильство є однією з найбільш поширених форм насильства щодо жінок. Добре відомо, що навмисне використання фізичною силою або об'єктами для агресії чоловіків може призвести до травм жінок. Фізичне насильство включає такі дії чоловіків: побиття, ножові поранення, метання предметів, перешкоди для виходу з приміщення, заборона медичної допомоги, заборона сну на ніч, відмова від покупки продуктів і предметів для сім'ї, заподіяння шкоди речам і майну, погрози про пошкодження родичів та близьких людей.

Згідно з опитувань, проведеним Всесвітньою організацією охорони здоров'я, було встановлено, що чоловіки вдаються до насильства, оскільки вони намагаються покарати жінок за порушення правил або їх власне схвалення. Аналітична публікація Всесвітньої організації охорони здоров'я показує, що фізичне насильство – не єдина форма насильства, а найпоширеніша серед видів [49].

Жінка, що виросла в умовах насильства, часто і не підозрює, що знаходиться у соціально небезпечному положенні, що своєю гіпертрофованою згодою служити комусь, вона провокує у відповідь злість. Якості особистості жінки, які сприяють її «жертовній поведінці» і провокують щодо неї насильство, становлять віктимність особистості. Віктимізація – це процес перетворення людської індивідуальності на жертву. Христенко пропонує наступне визначення поняттю жертва: людина (сторона взаємодії), яка втратила значимі для неї цінності в результаті впливу на неї іншої людини (сторони взаємодії), групи людей, певними подіями і обставинами. За кордоном аналіз віктимної поведінки представлений у дослідженнях більшості наукових шкіл: А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс З Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, К. Ясперс. В роботі О. М. Савчук описано процес усвідомлення себе жертвою певного насильницького акту, який проходить жінка (віктимізація). Він має певні етапи (рівні віктимізації). 1-й рівень – спотворення усталених переконань щодо себе і свого життя:

* скорочення часової перспективи (забувається те, що було в минулому;- зникає перспектива майбутнього, є лише концентрація на «тут» і «тепер»);
* втрата почуття безпеки (раптові напади паніки, гніву, почуття самотності, безпорадності, ригідна поведінка);
* прагнення усамітнитись, ізолюватися від людей.

2-й рівень – повторне ураження:

* опосередковане звинувачення з боку рідних, близьких у неправдивості трагічних ситуацій;
* формування почуття провини у жертви;
* відсутність підтримки.

 3-й рівень – входження у роль жертви:

* відчуття приреченості;
* пристосування до інцидентів та власного стану байдужості;
* почуття нетерпимості до власних помилок;
* самозвинувачення;
* проектування насильства на всі сфери життя;
* виконавець насильства перестає бути потрібним: він уже своє зробив, жертва катує саму себе.

З процесом віктимізаці пов’язані також депресія і тривога, як наслідки насильства в сім’ї,. Індивідуальна віктимність – це властивість конкретної людини, обумовлена її соціальними, психологічними або біофізичними характеристиками (або їх сукупністю), яка сприяє в певній життєвій ситуації формуванню умов, за яких виникає можливість спричинення їй шкоди протиправними діями. Інакше кажучи, віктимність конкретної людини є її потенційною здатністю ставати жертвою злочинних дій (у нашому випадку насильницьких) в результаті взаємодії її особистісних якостей із зовнішніми чинниками (Полубінський, 1979.). Індивідуальна віктимність складається з особистісного і ситуативного компонентів. Особистісний компонент індивідуальної віктимності – це здатність ставати жертвою в силу певних, властивих індивідові суб’єктивних якостей. Деякі вчені виділяють два конститутивних типи віктимности (Туляков, 2004) [30]. Особистісний (як об’єктивно існуюча властивість людини, що виражається в суб’єктивній здатності деяких осіб ставати жертвами певного виду злочинів за умов, коли була реальна і очевидна для пересічної свідомості можливість уникнути цього). Рольовий (той, що об’єктивно існує в даних умовах життєдіяльності деяких соціальних ролей, виражається в небезпеці для осіб, які їх виконують, незалежно від їхніх особистісних якостей, піддатись певному виду злочинних посягань лише в силу виконання такої ролі). Очевидно, що індивідуальна віктимність, або «комплекс жертви» завжди реалізуються у відповідній ситуації. В рамках даної роботи ми розглядаємо лише ситуацію подружнього насильства. Р.Мосс і Дж.Шефер сформулювали п’ять таких задач, які виникають перед людиною, що опиняється в кризовій ситуації (стає жертвою насильства), які потрібно вирішити для виходу із неї:

1. встановлення смислу ситуації і визначення її значення для себе;

2. реакція на вимоги кризової ситуації і спроба протистояти їй;

3. підтримка відносин з членами сім`ї, друзями і з тими, хто здатний посприяти у вирішенні проблеми;

4. збереження емоційного балансу, управління негативними почуттями викликаними несприятливою ситуацією;

5. збереження і підтримка образу «Я», соціальної ідентичності, впевненості в собі.

Людина з підвищеною індивідуальною віктимністю, або «комплексом жертви» не може успішно справитись із зазначеними вище задачами, у зв’язку з порушенням процесів психічної адаптації: емоційні порушення, внутрішньообистісні і міжособистісні конфлікти, механізми психологічного захисту та індивідуальні механізми переробки стресу. Захисні механізми діють у підсвідомості, вони викривлюють, заперечують або фальсифікують реальність і активізуються в ситуації стресу, фрустрації, конфлікту або психологічної травми. Н. Мак-Вільямс вказує на фактори які є основою для автоматичного використання людиною певного захисту або набору захистів:

* вроджений темперамент;
* природа стресів, пережитих в дитинстві;
* захисти, зразками яких були значимі дорослі;
* наслідки використання певних захистів засвоєні шляхом досвіду (МакВільямс,1998).

У більшості випадків чоловіки-агресори не є психопатами, здатними на вкрай жорстокі дії. Як правило, фізичне насильство не носить важкого характеру, і жінки не отримують значних травм. Ризик стати жертвою фізичного насильства підвищений у мешканок села; у жінок з низьким рівнем освіти; у жінок, мають освіту вище, ніж у чоловіка; у жінок з низьким рівнем доходів. Цей ризик збільшується з віком.

У багатьох випадках виявляється, що бути жертвою і бути агресором - стійка форма поведінки, яка зберігається при різних інтимних зв'язках. Жінки, яких до поточного шлюбу вже бив будь-хто з близьких чоловіків, з більшою ймовірністю можуть піддатися насильству і в подальшому шлюбі [8, с. 390].

Фізичне насильство є найбільш поширеним видом домашнього насильства. Його наслідками є не тільки фізичні травми, постійні головні болі, безсоння, а й формування у жертви так званого «Синдрому битої жінки». У цьому випадку жінка почувається слабкою, безпорадною, контрольованою, нездатною нести відповідальність за своє життя. Нерідко жертва відчуває почуття власної провини за скоєне над нею насильство або просто заперечує факт такого, переконуючи себе й інших у тому, що це присутнє в більшості сімей.

Сексуальне насильство над жінок є формою насильства по відношенню до жінок, яка належить до насильницького характеру і в кінцевому рахунку призводить до примусових статевих стосунків жінок без їхньої згоди. Крім того, ця категорія передбачає здійснення статевого акту з хворою або жінкою з інвалідністю.

У випадку сексуального насильства в сім'ї чоловіки вживають таких дій: сексуальну агресивність (в крайньому випадку, згвалтування). Сексуальне насильство чоловіків може проявлятися в трьох основних формах:

* сексуальні домагання, примус і насильство;
* використання жорстокої сили для примусу до статевих відносин, загрози або залякування жертв;
* фізичне примушення до сексуальних актів, або завдавання болю і пошкодження здоров'я жінок.

Слід пам'ятати, що незважаючи на це, сексуальне насильство в більшості випадків існує в контексті домашнього насильства. Не менш важливим є те, що зґвалтування жінки у шлюбі все ще є злочином, здійсненим її чоловіком. Цей вид злочину охоплює велику кількість жінок, які просто не хочуть звертати уваги на проблему і не розмовляти про це. Як наслідок, постраждалі жінки зрештою позбавили права суворо карати вчинені злочини. Причиною цього є те, що в більшості країн велика кількість сексуального насильства щодо жінок в сім’ї значна кількість чоловіків і жінок вважають неможливим, оскільки шлюб часто розглядається як абсолютне право на встановлення сексуальних відносин з дружиною [29, с. 35].

На жаль, при жорсткому патріархальному устрої сім'ї чоловік наділяється безумовним правом на сексуальні відносини з дружиною і правом застосування фізичної сили у разі її відмови. Згвалтування в шлюбі – це злочин, хоча навіть у сучасному суспільстві часто вона не оцінюється як злочин, що посилює проблему. Жінка-жертва сексуального насильства часто сама не до кінця розуміє, що над нею вчинено насильство, хоча її фізичний та психологічний стан явно це демонструє. Кожна третя жінка, що постраждала від насильства в подружжі, заявляє саме про цю форму агресії чоловіка.

У дослідженні Рассела було проінтерв'ювали 644 заміжніх жінок, з них 541 жінка повідомили соціологу, що піддаються згвалтуванню в сім'ї. Причому одиничними подібні ексцеси були у 168 жінок, повторюваними – більш ніж у 180. Жертви сексуального насильства активно чинять опір або перебувають у безпорадному стані – сплячими, п'яними, отруєними або хворими.

До фізичних наслідків сексуального насильства відносяться:

* хронічні болі в тазовій області без явних ознак захворювання; гінекологічні відхилення, часті інфекції сечостатевої системи;
* розлад сну, апетиту, фізична перевтома, неможливість справлятися навіть з мінімальними фізичними навантаженнями.

До психологічних наслідків даного виду насильства відносяться:

* психічна перевтома; тривалий емоційний напруга;
* зловживання алкоголем;
* нестійкість настрою зі спалахами злобно-тужливого стану, тривога; втрата інтересу до життя;
* обмеження і гранична формалізація контактів з оточуючими людьми;
* огиду до себе.

Психологічне насильство означає реалізацію словесного образу, шантажування, насилля жінок з метою отримання контролю над нею, погрози про насильство проти себе, жертв чи іншої особи, залякування внаслідок насильства над худобою або знищення власності.

Психологічне насильство щодо жінок у сім'ї є однією з найпоширеніших форм насильства. Це майже стоїть поруч з фізичним насильством.

Головною особливістю психологічного насильства є те, що його важко побачити і діагностувати. Через очевидні фізіологічні наслідки (побиття, синці, сліди, тощо) можна визнати наслідки інших типів насильницької поведінки. Ознаки психологічного насильства майже непомітні [31, с. 134].

Повторне психологічне насильство може призвести до психологічного болю, посттравматичного стресу, депресії тощо. Але найстрашнішим наслідком психологічного насильства може бути самогубство жертви. Воно також показує неминучий результат психологічного насильства над поведінкою жінок, що загострює хронічні захворювання. Практичні психотерапевти, які працюють з жінками, що постраждали від домашнього насильства, стверджують, що психологічні наслідки домашнього насильства є набагато серйознішими, ніж ситуація, коли злочинці можуть напасти на жертву.

Психологічне насильство – це удар, який не залишає слідів, це мовчання замість слів, презирство замість уваги. Чи можна підрахувати, скільки жінок і чоловіків сьогодні страждають від принизливих зауважень своїх партнерів, агресивних випадів, криків, грюкання дверима, зневаги, емоційного шантажу? І якщо відкрите фізичне насильство нас обурює, ми усвідомлюємо, що воно суперечить нормальним відносинам, то психологічне насильство сьогодні можна виявити в дуже багатьох «нормальних» сім`ях [34].

Економічне насильство – це можливість одного члена сім'ї намагатися позбавити іншу особу сімейного бюджету, право розпоряджуватися цим бюджетом, економічний тиск на неповнолітніх дітей. Економічне насильство над жінками відбувається, коли користатися грошима заборонено. Таке насильницьке виконання є злочином і дуже небезпечним. Економічне насильство є основою психічного, фізичного та сексуального насильства, що викликає безкарність, оскільки жертва залежить від свого злочинця.

Емоційне насильство в сім'ї також є однією з найбільш поширених форм насильства в сучасному суспільстві. Ця форма насильства над жінками проявляється через крики, загрозливі, непристойні та прокляті слова та підвищення голосу. Соціологічне дослідження показало, що дані показали, що велика кількість чоловіків і жінок не розглядають цю поведінку як емоційне насильство в сім'ї.

Здійснюючи емоційне насильство, правопорушник використовує слова, які принижають характер і гідність інших. Перелік слів включає в себе наступальні псевдоніми для дітей у школі, загроза каже: "Якщо ти знову скажеш – я вб'ю тебе!", "Це тобі так не минеться!" Ці слова загрожують жертвам емоційного насильства і вони мовчать. Це змушує злочинця продовжувати вчиняти насильницькі дії, тому що жертва нічого не скаже [57].

Іншим проявом домашнього насильства щодо жінок є використання дітей для її контролю. Цей насильницький інцидент поширився за останні 50 років.

У більшості випадків діти, жінки та літні люди є жертвами такого насильства.

Експлуатація дітей під час насильства передбачає наступні дії: фізичне або сексуальне насильство над дітьми, використання дитини як заручника, примусова насильницька поведінка дитини до дорослої жертви, докори про те, що жінка погана мати.

Домашнє насильство над жінкою дозвільного характеру вбачаємо у примушуванні (фізичний, психічний вплив) жертви проводити свій відпочинок за бажанням тирана. Як правило, кривдник у виборі дозвілля керується знаннями про фобії жертви (соціальні, конкретні, агорафобію). Знаючи про особисті страхи дружини щодо висоти, води та ін., тиран пропонує роуп-джампінг, банджі-джампінг, скелелазіння, рафтинг, стрибки з парашутом тощо. Якщо дозвілля покликане виконувати функцію відновлення фізичних і психічних сил, сприяти позитивному енергообміну подружжя, то насильницьке дозвілля має протилежний характер, який викликає у жертви стрес. Стрес виснажує захисні сили організму, що призводить у подальшому до різного роду захворювань психологічного і фізичного аспектів, аж до летального фіналу [32].

Побутове насильство над жінкою вдома розглядаємо у діях кривдника щодо примушування жертви до визнання, передусім, його інтересів, бажань, зручностей, а також у нерівномірному розподілі домашніх обов’язків. Для повноцінного функціонування сім’ї усі обов’язки (прибирання, готування, відповідальність за виховання дітей та ін.), як правило, покладені на жінку.

Два найвідоміші соціологічні експерименти ХХ сторіччя пов’язано саме з темою насильницької поведінки. Перший – це експеримент Мілгрема: його учасники били акторів струмом, силу якого поступово збільшували, вимірювався відсоток відмови і тривалість «проходження». Хоча до цього досліду є критичні зауваження (учасники могли передбачити, що їм не дозволять експериментувати зі справжнім насильством, та могли вважати себе учасниками розіграшу), результати експерименту шокували і громадськість, і самого дослідника. Схожий із ним стенфордський в’язничний експеримент, у якому було імітовано в’язницю, а добровольці виконували в ній роль тюремників. В обох випадках фактичним предметом дослідження була насильницька поведінка учасників експерименту, обидва рази було зроблено такі висновки: задана експериментатором ситуація, яка схиляє піддослідного здійснювати насильство, впливає на поведінку індивіда більше, ніж його особисті якості. Ці експерименти були своєрідним проривом у розумінні теми, адже доти проблема насильства розглядалася з моралістичних позицій, як прояв якоїсь злоякісності індивіда, котрий це насильство здійснює [27].

У дальшому розвитку західної соціологічної і філософської думки важливі праці Луї Альтюссера, який зробив внесок у теорію поняття «ідеологія». У контексті теми насильства нас цікавить його твердження про те, що будь-який владний апарат і його практики завжди матеріально втілюють якусь систему ідей, а отже, система владних відносин і набір ідей у головах індивідів, які належать до цієї системи відносин, не існують окремо одне від одного, а навпаки, вони прямо пов’язані.

Дослідження «жіночої істерії» і саме поняття психотерапевтичної роботи з психологічними проблемами виникло у XIX сторіччі в працях Жана-Мартена Шарко, а потім Зигмунда Фрейда. Останній установив зв’язок між дитячими психологічними травмами і психологічними проблемами в дорослому віці. Проте вважається, що він не зміг повірити в масштаби сексуального насильства над дітьми і жінками, які йому відкрилися, тому зрікся своїх попередніх теорій, а запропоновані ним нові пояснення були невдалими. Утім, праці Фрейда і його послідовників заклали базу для того, щоби зцілювати психологічні труднощі, з’явилася психотерапія, яка ставала дедалі доступнішою послугою. Пацієнтка Йозефа Броєра, колеги Фройда, Анна О. (Берта Паппенгайм) була визначною активісткою свого часу. Її особистий спротив насильству, якого вона зазнала, перетворився на тривалу політичну боротьбу проти жорстокого поводження з жінками і дівчатами, вона засновувала притулки і феміністські організації. Від середини ХХ століття психоаналіз почав набирати феміністського виміру. Тут слід відзначити, зокрема, Ненсі Чодороу, яка в дослідженні «Відтворення материнства» аналізує механізм відтворення гендерно-рольових відмінностей у західному суспільстві, та Джулієт Мітчелл, чия робота «Психоаналіз і фемінізм» радикально переоцінила класичну версію психоаналізу [46].

Із сучасних психологічних теорій, найцікавіших у контексті насильства, слід згадати висновок про те, що поведінка агресора чи жертви може бути подібною і повторюваною. Дослідження Еріка Берна вказують, що одна з передумов для повторюваності певної ситуації (не обов’язково насильницької) – сценарна поведінка, тобто така, що відтворюється за одним сценарієм із різними людьми. Знання про цю відтворюваність принесло у психотерапію можливість для клієнта вийти зі сценарію і сформувати у нього нові, конструктивніші способи поведінки. Цю концепцію розвиває далі концепція трикутника Карпмана – психологічна і соціальна модель взаємодії людей, яка передбачає, що в системі стосунків є три ролі: «Жертва», «Переслідувач» і «Рятівник», − і вони динамічно змінюють одна одну.

Психологи почали уважніше досліджувати теми насильства і його наслідків під час і після В’єтнамської війни, яка хронологічно збіглася з другою хвилею фемінізму. Феміністки також перевизначили зґвалтування як акт насильства і політичного контролю, а опитування показали величезні масштаби поширення цього явища.

Культура зґвалтування – одна з найважливіших причин гендерно-забарвленого насильства. Термін «культура зґвалтування» з’явився у 1970-х роках, зокрема, його використано в назві документального фільму 1975 року про зґвалтуванням у в’язницях як частину ширшого контексту. Також термін «культура, що підтримує зґвалтування» вжила Сьюзен Браунміллер у праці «Проти нашої волі: чоловіки, жінки та зґвалтування». Із цього зрештою виросла окрема концепція, яка здобула широку популярність у феміністському русі [26].

Концепція культури зґвалтування полягає в тому, що практики зґвалтування не бувають «на рівному місці» та «у вакуумі», а є частиною ширшої культури, комплексу уявлень, який нормалізує і раціоналізує сексуальне насильство. Ідеться про зняття відповідальності з того, хто вчинив акт насильства, та перекладання її на жертву. Культура зґвалтування будується на ієрархії. Термін «кіріархат», означає системну мережу множинних структур домінування, ієрархічну організацію суспільства за різними ознаками — не лише статі, а й раси, сексуальної орієнтації, віку, стану здоров’я. Термін вигадала радикальна феміністка і теолог Елізабет Шуслер Фіоренца. Він походить від слів «кіріос» (хазяїн) та «архейн» (правління). У цій системній ієрархії чоловік посідає вище місце, а секс є способом домінувати, встановлювати і стверджувати свою владу. Секс, як спосіб утвердити владу проявляється у різних формах – зґвалтуваннях на війні, проституції, в’язничних зґвалтуваннях. Зґвалтування стає інструментом завойовницьких воєн – як колективна дія, що утверджує власну владу і приналежність до категорії «справжніх чоловіків» [31].

**2.2 Аналіз насильницької поведінки по відношенню до жінки**

Спираючись на історичні факти, можна сказати, що насильство по відношенню до жінок має старий початок. Це явище базується на нерівності прав чоловіків і жінок. Традиційна дискримінація у суспільному та приватному житті також стала причиною насильства щодо жінок. Слід зазначити, що взаємозв'язок між характеристиками патріархальних відносин, в яких чоловік головний над жінкою, дискримінаційних культурних норм та економічної нерівності є перешкодою для прав і свобод жінок.

Як ми всі знаємо, існує багато причин для насильства. Вони можуть визначатися поєднанням різних факторів, жодна з яких не несе відповідальності за розвиток цього явища. Загалом, рішення базується на загальному розгляді причин і факторів насильства, пов'язаних з жінками. За допомогою аналізу наукової літератури встановлено, що чоловіче насильство має соціально-культурну основу, яка є частиною стереотипів, які становлять сімейні відносини. Структура, сформована цим принципом між самими подружжями, передбачає відносини, побудовані на освіті і зміцнені зовнішніми враженнями.

Загальновідомо, що жорстоке поводження чоловіків з жінками може бути результатом життєвого досвіду, отриманого людиною або групою людей. Тому, нарешті, можна сказати, що така поведінка стає основою для чоловіків вважати ці вчинки по відношенню до жінки нормальною. Крім того, однією з найбільш поширених причин насильства, пов'язаного з жінками, є «травма дитинства». Іншими словами, дитина з раннього віку переживала руйнівний досвід і в даний час змушує чоловіка зганяти злість і комплекси на сім’ї.

До цих пір соціологи ще не висловили жодної думки про те, який з випадків домашнього насильства є першою причиною. Вчені запропонували велику кількість теорій, які можуть пояснити появу цього явища. Від існування психічних розладів, до впливу соціальних і культурних цінностей і соціально-культурних організацій, сфера застосування гіпотези дуже велика [29, с. 32].

Більшість психологів сперечаються один з одним, оскільки деякі з них стали послідовниками психологічної теорії, тоді як інші є послідовниками соціокультурної причинності. Внаслідок послаблення координації психічних факторів поширення домашнього насильства зумовлено координацією інстинкту, розчарування, агресії, алкоголізму та психопатології. Причинами соціокультурної комунікації домашнього насильства вважаються правила насильницької провокації. Ці норми формуються на основі патріархальної соціальної структури.

Подружнє насильство є різновидом сімейного насильства, під яким розуміють дії чоловіка чи дружини (одиничні чи такі, що повторюються), які спричиняють фізичну шкоду або викликають психічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригнічення тощо) у партнера. Про подружнє насильство, як правило, говорять в тих випадках, коли факти грубого і жорстокого ставлення виявляються не одиничними, випадковими і ситуативними, а регулярними і систематичними. Подружнє насильство зазвичай підрозділяють на чотири основні види:

* психологічне (моральне або емоційне);
* економічне;
* фізичне та сексуальне.

Іноді в окремі види насильства виділяють різного роду погрози, але частіше їх вважають проявом одного з перерахованих чотирьох основних видів. При всій різноманітності видів насильства саме подружнє насильство характеризується тим, що набуває всезагального, генералізованого характеру. Не буває сімейного насильника, який обмежує свою жертву в чомусь одному (Алексєєва, 2000) [23, с. 45].

Слід відзначити відмінність у підходах і трактуванні цієї проблеми в різних країнах. Якщо в Україні очевидним фактом насильства, як правило, вважається застосування фізичної сили, то в розвинених європейських країнах, таких як Франція, Німеччина, заборони чоловіка, що обмежують свободу дій і самореалізацію дружини (обмеження зустрічей із подругами, відвідування культурних і спортивних заходів, вимоги залишити роботу тощо) вже можуть бути розцінені як протиправні. Більшість же співвітчизниць на такі дрібниці як обмеження особистої свободи взагалі не звертають уваги. В кожній країні світу діють закони, які захищають жінок від насильства. Вперше ця проблема набула глобального масштабу під час оголошеного в ООН десятиріччя жінок 1975-1985 роках. А в 1995-му на конференції в Китаї ООН прийняла спеціальну декларацію, в якій дала чітке визначення поняттю «насильство над жінками». Резюме документа, який було названо «Пекінська платформа», було таким: будь-яка форма насильства проти жінок – злочин. Взагалі в більшості цивілізованих країн подібні питання вирішуються на законодавчому рівні. Наприклад, у Швеції в 1998 році набув сили Закон «Про недоторканність особистості жінки». Він передбачає позбавлення волі строком до шести років за дії, спрямовані проти особистості жінки, в тому числі і домашнє насильство, які завдають шкоди як її фізичному, так і психічному здоров`ю. В Німеччині та Австрії діє закон, згідно якого ізолюють не жертву, що пережила сімейне насильство, а самого насильника. Що стосується України, то свідченням того, що сімейне насильство набуло статусу особливої соціальної проблеми, стало прийняття нової законодавчої бази, створення кризових центрів, проведення досліджень, і організація науково-практичних семінарів та конференцій. В листопаді 2001 року був прийнятий Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» [13].

Ризик домашнього насильства зумовлений поєднанням подружжя та сімейних обов'язків, ігноруючи участь у громадській діяльності та обмежуючи системи соціальної підтримки. Чоловіки часто ізолюють своїх жінок, контролюють їхню поведінку, забороняють навчання або роботу. Крім того, причиною домашнього насильства може бути споживання алкогольних напоїв і наркотичних засобів. У службах надання допомоги жертви домашнього насильства часто фіксують побиття потерпілих та інші ознаки фізичного насильства. Дослідження показали, що алкоголь і наркотики не є однорідними і мають різний вплив на нервову систему людини. Встановлено, що малі дози алкоголю не впливали на агресивність, але збільшення дози алкоголю призводило до збільшення індивідуальної агресії.

Кожна причина насильства може бути вирішальною, але, як згадувалося раніше, насильство в сім'ї призводить до поєднання різних факторів і причин.

Найбільш типовими причинами чоловічого домашнього насильства можуть бути:

* його батько сміявся над сім'єю своєї матері;
* будучи хлопчиком, він сам став жертвою домашнього насильства;
* здійснювання жорстокий погляд на формування сімейних відносин;
* чоловік зберігає впевненість у безкарності;
* досвід неповноцінності чоловіка в своєму домінуючому положенні;
* вживати алкогольні напої або наркотики;
* неможливість контролювати себе;
* не соціальний спосіб життя;
* психопатологія: чітке прагнення завдати шкоди іншим або викликати біль .

Відомим є те, що особливість поведінки жінок як особистості, у свою чергу, може бути причиною чоловічого насильства проти неї, відіграючи не менш важливу роль. До таких особливостей можна віднести: сильну психологічну залежність і прихильність жінки до чоловіка, яка може характеризуватися надмірною пасивністю. У цьому випадку саме чоловік несе відповідальність за життя.

Психологи виявили, що в більшості випадків прихильність жінок до чоловіків базується на низькій самооцінці та повній економічній залежності.

Останній набір причин домашнього насильства від чоловіка можна пояснити факторами, які вказують на стан шлюбу. Список цих факторів включає:

* існування постійного конфлікту;
* існують відмінності в поглядах на умови життя;
* нескінченна боротьба за управління у сім'ї;
* визнати і ігнорувати прояви домашнього насильства як прийнятну норму для шлюбних відносин;
* соціально-економічний статус сім'ї дуже низький.

Отже, можна зробити висновок, що існує багато причин і факторів, які впливають на поведінку домашнього насильства. Однак, незважаючи на причини насильницьких дій, насильство завжди супроводжується негативними наслідками, з якими жертви насильства можуть впоратися в більшості випадків.

Згідно із Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. Подружнє насильство є різновидом сімейного насильства, під яким розуміють дії чоловіка чи дружини (одиничні чи такі, що повторюються), які спричиняють фізичну шкоду або викликають психічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригнічення тощо) у партнера. Про подружнє насильство, як правило, говорять в тих випадках, коли факти грубого і жорстокого ставлення виявляються не одиничними, випадковими і ситуативними, а регулярними і систематичними. При всій різноманітності видів насильства саме подружнє насильство характеризується тим, що набуває всезагального, генералізованого характеру. Не буває сімейного насильника, який обмежує свою жертву в чомусь одному [11, C.73].

Слід відзначити відмінність у підходах і трактуванні цієї проблеми в різних країнах. Якщо в Україні очевидним фактом насильства, як правило, вважається застосування фізичної сили, то в розвинених європейських країнах, таких як Франція, Німеччина, заборони чоловіка, що обмежують свободу дій і самореалізацію дружини (обмеження зустрічей із подругами, відвідування культурних і спортивних заходів, вимоги залишити роботу тощо) вже можуть бути розцінені як протиправні.

**2.3 Аналіз результатів емпіричних досліджень проблем насилля в сім’ї по відношенню до жінок**

Згідно з інформацією, отриманою в ході соціологічних досліджень, насильство над жінками є дуже поширеним явищем, в якому за минулий рік постраждали 42 тис жінок. З них 8500 жінок отримали серйозні поранення і погрожували їх життям. Проведення різноманітних соціологічних досліджень, опитувань, інтерв'ю та спостережень допомагає соціологам і психологам визначити фактичний рівень насильства щодо жінок і допомогти визначити кількість жертв. Отримані дані дозволяють сучасному суспільству думати і бачити серйозність наслідків насильства.

Емпіричні дослідження з питань насильства над жінками, проведеними психологами та соціологами в країні та за кордоном.

Дослідження британських соціологів Емерсон Добаш і Рассел виявили, що чоловіки знущаються, щоб забезпечити традиційну основну роль у сім'ї, побивши своїх дружин, що є доказом особи - голови сім'ї. Дослідники у шлюбних і сімейних відносинах стверджують, що член сім’ї, який керує тими, хто підкорюються – це цілком нормальне явище відповідно до соціальних стандартів. Однак факти того, що сталося в середині родини, доводять, що цей орієнтир спрямований на патріархат. У цьому випадку головна проблема полягає не в тому, що його дружина підпорядковується чоловікові, а в багатьох випадках жінки не можуть боротися з цим явищем. Результатом вивчення цієї поведінки є те, що багато жінок, які є жертвами насильства в сім'ї, відіграють другорядну роль у своєму домі, так що права голосу у своїй родині, у жінки немає. У 1975 році американські соціологи провели загальнонаціональне дослідження, яке показало, що домашнє насильство частіше зустрічається в двох економічних і психологічних аспектах, які залежать від жінок. Загальновідомо, що в очах чоловіків вони домінують у сім'ї, тому що вони є здобувачами і дають гроші для сім'ї, тому в цьому випадку жінки економічно залежать від чоловіка. Психологічна залежність проявляється в тому, що жінки відчувають більше страждань після того, як шлюб руйнується [37, с. 68].

Чим вище психологічна залежність дружини від чоловіка, тим частіше жінки будуть «злегка» під насиллям, тобто вони будуть отримувати легкі удари, штовхання, образи. Але вчені показали, що економічна залежність може зробити злочинців більш жахливими, по відношенню до жертв.

У 1985 році соціологічне дослідження німецьких соціологів показало, що незареєстровані подружжя відрізняються від зареєстрованих подружжя у взаємних порушеннях і конфліктах. Метою цього дослідження було перевірити, що свідоцтво про шлюб зазвичай є «доказом», що показує право на жорстокість до партнера ( в основному жінки). Але отримані результати заперечували твердження. Натомість зареєстровані пари демонструють більш лояльне ставлення один до одного, а також вказують на частоту пошуку компромісних рішень для вирішення конфліктних ситуацій [9, с. 17].

У 1975 році американські вчені провели дослідження сім'ї, в якому лише один із подружжя вдавалося до актів насильства. Так соціолог М. Стросс і його дослідницька група встановили, що під час насилля де чоловік являється єдиним джерелом агресії 29%, а дружина - 22%. Крім того, дослідження показало, що під час сварки дружини нападали на чоловіків. Вони викликали незначні і серйозні травми під час нападу. Було встановлено, що 11% жінок були серйозно поранені в результаті насильства, у порівнянні з 7% чоловіків. Тому можна зробити висновок, що дружина наносила удари своєму партнерові не менш, ніж їхній чоловік. Крім того, з точки зору жінок, існують загрози використання пістолетів і ножів.

Американські соціологи Мак Нілі і Робін-Сімпсон вивчали використання зброї в сварці між подружжям, доводячи, що в багатьох випадках жінки використовують зброю. Протягом аналізованого періоду 1973-1975 рр. при аналізі приблизно 7100 випадків з’ясувалося, що зброя була застосована під час сварки у 22%, коли жертвами насилля були жінки та у 78%, де жертвами насилля ставали чоловіки. Отже, можна зробити висновок, що жінки використовують зброю, предмети та інші речі частіше, ніж чоловіки, щоб завдати шкоди. Також було встановлено, що чоловіки більш уразливі до травм під час сварки з дружиною [8, с. 38].

Психологічні дослідження французьких вчених показали, що чим частіше дитина піддається насильству або спостерігає насильство між батьками, тим більша вірогідність, що у зрілому віці вони так само будуть поводитися зі своїми партнерами. Крім того, діти, які мають тілесні покарання у своїх сім'ях, після дорослого життя також потрапляють у групу ризику своїх батьків, які також виявляють жорстоку поведінку щодо своїх дітей.

Тому можна зробити висновок, що емпіричне дослідження насильства в сім'ї проти жінок, призвело до нерозвиненого і неефективного покарання за соціальну відповідальність сучасного соціуму, як наступального і нестабільного суспільства.

**РОЗДІЛ 3.**

 **ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї**

**3.1 Основні шляхи допомоги жінкам-жертвам насилля в сім’ї**

Згідно зі статистичними даними та результатами соціальних досліджень, жінки та діти є найбільш вразливими особами. Було встановлено, що майже 75% жінок та дітей стають жертвами домашнього насильства.

Загальновідомо, що діти, інваліди та люди похилого віку не можуть захистити себе в часи інтенсивного конфлікту, де проявляється насильство. Як наслідок, вони становлять третину всіх смертей щороку через нездорові сімейні стосунки та атмосферу.

Соціологи та психологи в різних дослідницьких процесах виявили дві основні сфери допомоги жінкам, які страждають від домашнього насильства.

Напрямки надання допомоги жінкам-жертвам домашнього насильства

Рис. 3.1. Напрямки допомоги жінкам, які зазнали насилля в сім’ї

Перший напрямок, суть якого полягає у наданні екстреної допомоги жертвам насильства, також ґрунтується на тому, що жертви можуть використовувати гарячу лінію, щоб пояснити проблему і отримати необхідну допомогу. Через «гарячу лінію», жінки - жертви можуть викликати довірені телефонні лінії, особисті гарячі телефонні лінії, робочі групи та послуги, які можуть надавати притулок.

Основними завданнями короткострокової екстреної підтримки жертв насильства є:

* забезпечення оцінки безпеки для членів сім'ї;
* організувати заходи щодо забезпечення фізичної та психологічної безпеки потерпілих;
* нормалізація психологічного стану потерпілого.

Залежно від обставин і тяжкості наслідків насильства в сім'ї, жертвам рекомендується звертатися до медичних та правоохоронних органів.

Друга тенденція, по суті, забезпечена довгостроковою реабілітацією для відновлення в індивідуальних консультаційних та психологічних організаціях [35, с. 130].

Завершальним етапом особистого консультування є психологічний контракт. Психологічний контракт – це ефективна робота психолога і потерпілого, цілей і завдань консультації, а також дій, які необхідно вжити для вирішення особистих проблем у сім'ї та внутрішньо-психологічних проблем клієнта [21, с. 186].

Такий договір є способом розвитку впевненості в собі, заснованої на розвитку реалізму та особистої відповідальності. В останні роки психологи все частіше використовували цю програму як незалежний і важливий етап співпраці з клієнтами.

Крім соціальних методів допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства, соціологи та психологи також набули групового підходу. Суть цих методів полягає у відновленні жінок шляхом групової підтримки та виявлення позитивних особистих ресурсів. У цьому випадку психотерапевт повинен забезпечити взаємну повагу, довіру і рівновагу між членами групи і дати їм можливість більш детально розглянути питання про проблему насильства.

Американські психологи показали, що групова арт-терапія також ефективна і позитивно впливає на реабілітацію жінок, які постраждали від домашнього насильства. Мистецтво може відкривати жінок, які репресовані, покращити настрій, відновити самооцінку і дати позитивні емоції.

Основними завданнями групової арт-терапії є: зміцнення статусу жінки, контроль відчуття провини, страху, гніву, підвищення самооцінки, пошук шляхів відновлення фізичного і психічного здоров'я тощо [21, с. 186].

Слід зазначити, що під час проходження фази реабілітації клієнт повинен відпочити. Психологи голосно закликають до зменшення страху під час релаксації людини. Тому одним з найпопулярніших методів релаксації є прогресуюча м'язова релаксація Джекобсона. Суть цієї методики полягає в тому, що масажист поступово напружує певну групу м'язів, а потім розслабляє. Ця методика ґрунтується на фізіологічних законах, звичайних змін релаксаційного стресу після фізичного навантаження.

Вітчизняні психологи підсумували можливі методи реабілітації та допомогу жінкам, які зазнали насильства в сім'ї. У цих методологічних рекомендаціях щодо надання допомоги в кризових ситуаціях цей підхід психологічного саморегулювання рекомендується, як основний засіб реабілітації жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ці методи використовуються для особистої роботи з клієнтами. Основою всіх цих методів є психологічна саморегуляція, що представляє вплив людей на себе через його психологічну діяльність. Основою психологічної саморегуляції є самогіпноз. Психологи запровадили кілька ефективних методів саморегуляції. Вони включають окремий прийом, а також систему структурованих вправ [16, с. 25].

Слід зазначити, що метод роботи з членами сім'ї також є менш ефективним методом реабілітації жінок, які страждають від домашнього насильства. Іншими словами, експерти в кризовому центрі працюють з сім'ями постраждалих жінок. Це необхідно для отримання високоякісних результатів через амбулаторну роботу.

Психологи виявили, що реабілітаційні заходи з метою запобігання насильства в сім'ї можуть бути ефективними. Також важливо пам'ятати, що забороняється ігнорувати насильство, тому що в довгостроковій перспективі це може призвести до насильства, яке почне процвітати в сім'ї і переступатиме його кордони. Тому, щоб запобігти цьому, було створено різні тренінги та семінари для попередження будь-якої деструктивної поведінки. Ці заходи були проведені психологами в сімейних службах та навчальних закладах і зробили значний внесок у боротьбу з насильством [37, с. 115].

Оцінюючи міжнародний досвід щодо впровадження корекційних програм по роботі з особами, які вчинили насильство в сім'ї, слід зазначити, що загалом програми підтримки постраждалих є більш поширеними в усьому світі.

Незважаючи на розмаїття та географічну розкиданість програм по роботі з чоловіками-кривдниками (далі – програми), всі вони побудовані виходячи з приблизно одних і тих самих засад, перелік яких наведено нижче.

Принципи втручання спрямовані на викорінення насильства в сім'ї. Вони обґрунтовують стандарти корекційного втручання, яке допомогло б захистити постраждалих, їх сім'ї, друзів, громаду, де вони живуть, протягом періоду роботи з кривдником. З цієї точки зору, прийнятним є лише найвищий рівень відповідальності фахівця, який проводить програму, спираючись на ретельне дотримання вимог етики та професійного кодексу. Отже, корекційні програми є однією – але дуже важливою – з численних ініціатив громади, спрямованих на подолання насильства в сім'ї, і вони будуються відповідно до таких критеріїв (незалежно від країни впровадження):

1. Програми мають бути побудовані таким чином, щоб чоловіки не використовували свою участь у них як спосіб уникнути правових наслідків власної поведінки, органи кримінальної юстиції не повинні розглядати програми для кривдників як відхід від традиційних форм реагування, таких як арешт, висування обвинувачень, судове переслідування та винесення вироку. Програми мають активно включатися до роботи органів кримінальної юстиції з метою сприяння застосуванню ефективних санкцій відносно порушників.

2. Ведення консультаційної роботи з подружжям (сімейна терапія), запровадження технологій управління гнівом, медіація, відновне правосуддя не належними способами реагування на насильницькі дії з боку чоловіків по відношенню до жінок. Сімейна психотерапія та консультування може запроваджуватися:

 - після того, як чоловік пройшов повний курс корекційної програми для кривдників;

 - після того, як насильство не чиниться протягом певного часу;

 - лише тоді, коли жінка продовжує жити з чоловіком та відчуває в собі силу розпочати відвідування сімейної консультації без страху за свою безпеку, безпеку дітей тощо.

3. Головним пріоритетом програм корекції поведінки осіб, що вчиняють насильство в сім'ї, є безпека постраждалих: жінки, дітей, її родичів, її друзів та оточення. Вся діяльність за програмою має бути підпорядкована досягненню цієї мети. Головними питаннями, якими мають постійно опікуватися провайдери програм, є такі: чи дійсно все, що робиться, сприяє забезпеченню безпеки жінки та дітей кривдника? Чи дійсно всі дії допомагають постраждалим від насильства в сім'ї? Більш конкретно цей принцип означає таке:

1) реабілітація та відновлення кривдника є вторинними відносно забезпечення безпеки постраждалих. Те ж саме стосується питань конфіденційності;

2) припинення насильства є більш важливим, ніж збереження стосунків або лікування хімічних залежностей чи психічних розладів;

3) корекційні програми проводяться для осіб однієї статі, у групах однорідних за ґендерною ознакою;

4) фахівці програми мають докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки дітей, залучених до насильницьких стосунків у сім'ї, в тому числі через постійний контакт з відповідними органами та службами, виявити всіх дітей, які можуть потенційно постраждати, тощо;

5) насильство в сім'ї, як правило, не є прямим результатом хімічної залежності чи психічного розладу, тому корекція насильницької поведінки не може зводитися до терапії зловживання психоактивними речовинами та/або психічних розладів.

4. Відповідальність учасників та провайдерів програм щодо дотримання покладених на них обов’язків є важливим принципом корекційного втручання. Дотримання цього принципу означає таке:

1) представники програми не можуть виступати як свідки або захисники з боку учасників програми;

2) основою роботи програми є групові сесії;

3) спеціаліст програми підкреслює та акцентує те, що учасники зобов’язані дотримуватися вимог програми;

4) не може бути дискримінації за расовою, національною, соціальною, майновою, віковою, релігійною ознакою, за сексуальною орієнтацією, за станом здоров’я та рівнем розумового розвитку в питаннях надання послуг кривдникам;

5) фахівці, що впроваджують корекційні програми, мають підписати документ, згідно з яким вони зобов’язуються дотримуватися етичного та професійного кодексу;

6) співробітники програм по роботі з кривдниками мають надавати фахівцям споріднених служб, які працюють з жінками, інформацію щодо всіх партнерок таких чоловіків. Це важливо для того, щоб фахівець по роботі з постраждалими мав повний обсяг інформації та міг надавати допомогу більш ефективно.

5. Корекція поведінки осіб, що вчиняють насильство в сім'ї, означає об'єднання зусиль громади. Це, зокрема, означає таке:

1) корекційна програма має здійснюватися в співпраці з місцевими програмами підтримки постраждалих від насильства в сім'ї, представниками соціальних служб, правоохоронних органів, судів, медичних закладів, асоціацій з попередження насильства тощо;

2) оцінка ефективності програми має відбуватися відповідно до визначених стандартів та із залученням фахівців;

3) особи з хімічною залежністю, психічними розладами мають бути вилучені з корекційних програм та переведені до відповідних лікувальних закладів / реабілітаційних центрів ;

4) фінансування програм по роботі з кривдниками не має відбуватися за рахунок коштів, виділених на допомогу постраждалим від насильства в сім'ї. Більш того, коли до роботи за програмою по роботі з кривдниками долучаються служби та організації. які надають споріднені послуги для жінки (або дитини), відповідальність за належне фінансове забезпечення такої роботи несе програма по роботі з кривдниками;

5) співробітники програм по роботі з кривдниками та співробітники служб по роботі з постраждалими повинні мати приблизно однаковий рівень кваліфікації та оплати праці;

6) громада має активно підтримувати зусилля фахівців щодо корекції поведінки осіб, які вчинили насильство в сім'ї. Ставлення громадськості до кривдників може допомогти змінити поведінку таких чоловіків. Зокрема, існує величезний простір для роботи в школах, де спостерігається толерантне ставлення хлопчиків до насильства в сім'ї та тих, хто його вчиняє [34].

Після внесення змін до Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» особливої важливості набула необхідність створення системи роботи з особами, які вчиняють насильницькі дії щодо членів своєї родини. Необхідність такої діяльності обговорювалася громадськістю вже давно, але лише в 2009 році вона отримала своє законодавче закріплення. Незважаючи на це, в Україні і досі немає системи надання корекційних послуг кривдникам (слід зауважити, що й система допомоги постраждалим також знаходиться в зародковому стані), хоча вона є вкрай необхідною. Бракує спеціалістів по роботі з постраждалими та агресорами, не вистачає методичної літератури та освітніх програм тощо. Але разом із тим, існує та потребує узагальнення вдалий досвід функціонування окремих спеціальних кризових центрів, притулків для постраждалих жінок та дітей, телефонів довіри, розробки реабілітаційних програм для постраждалих та корекційних програм для осіб, які чинять насильство в сім'ї.

**3.2 Досвід США, Канади та Швеції щодо надання допомоги жінкам-жертвам насилля в сім’ї**

Швеція є однією з найбільш розвинених і адаптованих країн у світі. В цій країні також є добре налагоджена система організації соціального захисту населення. Влада дбає про жителів країни і звертає увагу на кризові ситуації в конфлікті. Слід зазначити, що в кризових центрах люди розглядають всі аспекти життя – від виробничо-трудової діяльності до інтимних відносин.

Шведська соціальна захищеність забезпечується, з одного боку, спеціальними установами, а з іншого – через зростаючу стурбованість з приводу звичайних «нормальних» інститутів соціального захисту. Тому в Швеції цінність людського життя і його безпека не тільки стала маніфестом ідеології, а й відображає глибокі соціальні форми і міцні духовні основи. Наприклад, розглянемо, захист інтересів жінок, які зазнали насильства в сім'ї в жіночому кризовому центрі у місті Гетеборз. Цей кризовий центр – це житлова зона з кількома квартирами та допоміжними будівлями. За центром доглядає персонал, який складається з 13 осіб. Існує також гаряча лінія довіри в цьому закладі [31, с. 13].

Однією з цікавих особливостей, які привертають увагу до цієї установи, є те, що жіночі довідкові центри є відносно таємними, напівсекретними і відсутнє вільне відвідування. Професор Аннет Олефссон, яка очолює центр, сказала, що праця закладу необхідна, тому що кожна жінка (з дитиною) повинна відчувати себе в безпеці. Суворо забороняється спілкуватися з чоловіком або партнером на період знаходження в цьому закладі. Жертви домашнього насильства можуть зустрічатися лише зі своїми партнерами поза центром і після закінчення періоду реабілітації. Пацієнти в реабілітаційному центрі можуть залишатися протягом чотирьох місяців. За цей час співробітники агентства працюють над зниженням стресу, лікуванням депресії, навчать повністю оцінювати причини кризи з їхнім партнером і допомагають знайти правильний спосіб вийти з неприємностей.

У Гетеборзі є також три кризові центри для жінок, які стали жертвами домашнього насильства. Два центри працюють на бюджеті, що забезпечуються міською комуною (область) та однією приватною. Річний бюджет центру становить 3 мільйони шведських крон. Значну частину грошей (близько 90%) витрачає центр на сплату оренди приміщення та виплати зарплат працівникам центру [38].

У Сполучених Штатах Америки були проведені різні соціологічні дослідження щодо домашнього насильства, щодо жінок протягом останнього десятиліття. Близько 30 років тому випадки домашнього насильства були прихованою епідемією і розглядалися як відносно рідкісний акт.

В даний час добре відомо, що проблема домашнього насильства щодо жінок має велике значення. Статистичні дані показують, що чоловік нападає на жінку з більшістю випадків дорожньо-транспортних аварій, загальною кількістю злочинних нападів та ракових захворювань. Тому в 1994 році Конгрес США прийняв закон про насильство щодо жінок (VAWA). Violence Against Women Act – закон США про насильство над жінками (Акт про насильство проти жінок в США), що є поворотним моментом в історії боротьби держави проти домашнього насильства та сексуального насильства.

Законодавство Сполучених Штатів про насильство над жінками, виходить з насильства в сім'ї як кримінальним злочином, незалежно від сімейних стосунків. Незалежно від імміграційного статусу, людина має право жити безпечно.

Закон США про насильство над жінками є федеральним законом, який передбачає розслідування та переслідування злочинів, пов'язаних з насильством. Під його захистом права близьких родичів постійних жителів і американських громадян – подружжя, батьків, синів, дочок, які являються жертвами фізичного, емоційного, словесного, психологічного, економічного, морального насильства [47].

У 1971 році у Великобританії сформували соціальний рух «Рух побитих жінок». Суть цієї дії полягає в тому, що жінкам, які стали жертвами насилля у сім'ї, може бути надано притулок. У 1974 році в Нідерландах був відкритий другий притулок цього громадського руху. У середині 1970-х років Сполучені Штати Америки відкрили велику кількість притулків.

Є також спеціальний телефон (гаряча лінія), де експерти готові допомогти постраждалим жінкам. Наприклад, на додаток до дуже популярної телефонної лінії Нью-Йорка 1-800-621-HOPE, існує альтернативна житлова програма (програма Alternative to Shelter). Керує програму Управління по розподілу ресурсів (Human Resources Administration - HRA), а конкретно - Відділ по боротьбі з домашнім насильством (Office of Domestic Violence). Суть цієї ініціативи полягає в тому, щоб запобігти наближенню злочинців до будинків (квартир), де вони з жертвами проживали. Alternative to Shelter не варто плутати з Ордером на захист (Order of Protection), який виписується суддями. HRA працює швидше, і надійніше (так, принаймні, вважають учасники програми) [46].

Канада є визнаним лідером у розробці та політичних заходах для реалізації програм домашнього насильства. Вона відома своїми федеральними й регіональними законами та місцевими соціальними програмами, спрямованими на боротьбу з цим злом. Політика Канади щодо кримінології та криміналістики в сфері домашнього насильства, вважається однією з найбільш успішних політик у світі. У сфері законодавчої політики Канада стоїть на шляху реформування чинного законодавства і не встановлює мету для федерального закону, що регулює боротьбу з насильством в сім'ї. У результаті федеральний уряд вніс зміни до Канадського кримінального кодексу, який передбачає комплекс заходів для захисту жінок і дітей від насильницьких нападів і вжиття заходів проти них. При відсутності єдиного федерального законодавства поширеним явищем в Канаді вважається наявність провінційних актів, що регулюють питання насильства в сім'ї.

Розглядаючи діяльність різних суб'єктів та звернувши увагу на продуманість і налаштування деяких з них. У 26 містах Канади була розроблена та впроваджена система реагування на надзвичайні ситуації у сфері домашнього насильства – Domestic Violence Emergency Response System (DVERS). Виявлені жертви насильства отримують портативні пристрої сигналізації, які можна використовувати 24 години на добу, щоб вказати, що домашнє насильство сталося або знаходиться в процесі підготовки. Сигнал, надісланий поліції, дозволяє швидше реагувати на нього. Особливе місце для допомоги жертвам насильства в сім'ї та їхніх профілактичних систем становить досвід Королівської поліції кінного спорту. Є відділи допомоги жертвам злочинів. Серед правоохоронних органів, які відігравали провідну роль у національній політиці у сфері домашнього насильства, суди домашнього насильства були створені в ряді штатів Канади. Через різноманітність заходів, уряд Канади постійно вдосконалює політику щодо домашнього насильства. Участь, в тому числі через насильство, надає консультації щодо лікування жертв так званих притулків, які створюються різними рівнями насильства в сім'ї та інших учасників, індивідуальним та груповим консультуванням та 24-годинними телефонними лініями [48].

Робота Канадського кризового центру ґрунтується на принципі конфіденційності, отриманого центром, або телефонній довірчій інформації, рівному ставленні до всіх, незалежно від їх соціального статусу та національності, повній довірі до атмосфери відносин між співробітниками центру та волонтерами, активна громадянська співпраця. Фінансування цих послуг здійснюється за різними джерелами, оскільки держави (федеральні, провінційні, муніципалітети мають спеціальні статті бюджету) і недержавні держави (пожертвування, гранти, лотереї, кредити). Необхідно також звернути увагу на громадську роботу: регулярні інспекції в міських районах для виявлення та запобігання загальному насильству та домашньому насильству. Останнє місце займає робота церкви, яка організовує різні навчальні семінари, готує публікації в місцевих газетах, подорожує до віддалених ферм. Ці організації також беруть участь у спеціально розроблених програмах, одним з яких є процедура для правопорушників, що означає впровадження 24-годинного класу групового консультування (на шести мовах), 84-годинна програма інтенсивної терапії (для тих, у кого умовне покарання) 300-годинний план (для людей у в'язниці) [52].

Іншим важливим планом є «Жертва – свідок», який націлений на допомогу цим людям на всіх стадіях судового процесу. Узагальнюючи деякі з кримінально-правової та кримінальної політики Канади щодо домашнього насильства, ми відзначаємо різноманітність її форм і типів. На відміну від Сполучених Штатів Америки, Канада пережила законодавчий шлях і не має жодного федерального закону про насильство в сім'ї, але законодавчо це питання регулюється КК Канади та місцевими законопроектами на федеральному рівні. Вчені та різні органи, організації та особи, які вивчають цей негативний соціальний феномен, вирішують цю важку проблему і досліджують різні програми, що пропонуються дослідницьким центром для припинення насильства в сім'ї та зменшення його негативних наслідків. Особливий позитивний момент у національній політиці пов'язаний з його постійною модернізацією з урахуванням змін у економічній, політичній, соціальній та культурній сферах [33, с. 50].

Насильство щодо жінок поширюється на всі країни світу. Жінки не захищені від насильства, поки вони не досягнуть рівних прав з чоловіками. У той же час, рівність не може бути досягнута, поки загроза насильства і насильство в цілому не зникне з життя жінок. Високі матеріальні та моральні витрати були виплачені жінкам, що зазнали насильства, підкреслюючи необхідність продовжувати знаходити вирішення цієї проблеми.

**3.3 Розвиток та підвищення ефективності системи надання соціальної допомоги жінкам, які зазнали насилля в сім’ї**

Дослідження показує, що той факт, що Україна має систему допомоги жертвам домашнього насильства, є надзвичайно важливою складовою поліпшення становища жінок. Навіть для тих, хто не шукає допомоги, існування цих організацій говорить про те, що можна змінити ситуацію щодо домашнього насильства. На даному етапі українського суспільного розвитку ця освітня діяльність, безперечно, є важливим чинником допомоги жертвам і тим, хто може бути постраждалим від домашнього насильства. Незважаючи на це, українська система далека від досконалості, і в дослідженні багато недоліків.

Як і Україна, так і інші країни СНД повинні керуватися зарубіжним досвідом більш розвинених країн, оскільки результати соціологічних досліджень свідчать, що пошук тимчасового житла є головною проблемою для жінок, які стали жертвами домашнього насильства.

Більшість жінок здатні впоратися з проблемою насильницького виконання, щоб впоратися з сім'єю на психологічному рівні, але багато дружин нікуди не йдуть і роблять спроб втекти від чоловіка. Щоб знайти захищення та притулок жінки звертаються до кризового центру, де їм зможуть надати допомогу. Проте, в Україні та країнах СНД ці установи не можуть забезпечити притулок жертвам, оскільки вони не мають спеціальних приміщень для тимчасового проживання. Причиною цього явища є те, що утримання житлового простору вимагає великих витрат і матеріальних інвестицій від кризових центрів. Більш того, вітчизняний менталітет є підставою для того, що більшість працівників цих центрів вважають, що ідея надання тимчасового притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства, є нерентабельною, збитковою та необгрунтованою. Як наслідок, потерпіла жінка, яка відчувала себе в небезпеці в сім'ї, негайно звернулася до кризового центру, де уряд запропонував виділити кошти на розвиток і підтримку цього центру. Це значно поліпшить одужання постраждалих жінок [50].

Вітчизняним медичним центрам слід брати приклад з зарубіжних установ, які розробляють та впроваджують спеціальні реабілітаційні програми (наприклад робота з сім’єю, робота зі злочинцем, як окремий вид реабілітації) для жінок постраждалих від насильства в сім’ї. Крім того, у зарубіжних центрах працюють висококваліфіковані фахівці, які також відіграють важливу роль у ефективному відновленні жертв. Це говорить про те, що в закладах з допомоги жінкам, які є жертвами домашнього насильства, повинний бути ретельно відібраний персонал в українських органах соціальної допомоги. Персонал повинен сприяти прискоренню відновлення пацієнтів [51].

Отже, для надання ефективної допомоги жінкам-жертвам домашнього насилля українським кризовим центрам потрібно виконати такі дії:

* створити мережу кризових центрів для надання допомоги жінкам-жертвам домашнього насильства;
* брати участь у розробці освітніх програм з акцентом на інформуванні громадськості про серйозні проблеми домашнього насильства;
* сприяти ненасильницькій поведінці в сім'ї;
* створити житлові райони для забезпечення тимчасового і безпечного притулку для постраждалих жінок;
* посилити покарання для порушників;
* покладатися на досвід зарубіжних центрів ліквідації кризи;
* використовувати новітні та сучасні методи допомоги;
* проводити тренінги, семінари, акції, навчальні програми та лекції для підвищення кваліфікації персоналу кризових центрів;
* створити кімнату відпочинку для співробітників кризових центрів для полегшення психологічного стресу;
* вирішити проблему підвищення заробітної плати персоналу в кризових центрах;
* проводити підвищення кваліфікації та іспити для вивчення знань та навичок працівників установ, які надають допомогу жінкам, що постраждали від домашнього насильства;
* у разі необхідності, організовувати персонал соціальних агентств для надання допомоги у вирішенні внутрішніх проблем і запобігання емоційного горіння шляхом особистих консультацій;
* надання можливостей для професійного зростання та розвитку кар'єри шляхом участі у тренінгах, семінарах та конференціях, пов'язаних з даною темою;
* організовувати навчальні курси для покращення атмосфери в організації;
* розроблення єдиної політики взаємодії з національними організаціями.

Реалізація вищезазначених заходів значною мірою сприятиме покращенню ситуації безпеки жінок, які є жертвами домашнього насильства. Крім того, постійна увага до домашнього насильства може знизити рівень нападу на жінок. Посилення покарання правопорушників може певною мірою перешкодити чоловікам кривдити жінок, оскільки розглядатимуться серйозні наслідки та покарання.

**ВИСНОВКИ**

В наш час, одним із найактуальніших питань, щодо захисту прав людини виявляються питання, які відносяться до ролі та становища жінки у сучасному суспільстві. Значну увагу цьому питанню приділяють і Українські соціологи. Ця ситуація залишається повністю не вирішеною, не зважаючи на зусилля української влади.

Зазначити потрібно те, що жіночий соціальний статус досить уразливий та у більшості випадків має чутливу реакцію на інтенсивні зміни в усіх сферах, цінних орієнтаціях, суспільній свідомості тощо.

Виникає соціальна дискримінація, яка означає обмеження або втрату прав за гендерною ознакою у всіх сферах життя: трудовій, соціально-економічній, політичній, духовній, побутовій. Соціальна дискримінація призводить до зниження соціального статусу і є однією з форм насилля над особистістю.

 У сучасному суспільстві не менш актуальною соціальною проблемою жінок являється розповсюдження насильства в сім’ї. Згідно статистичних даних було зрозуміло, що ця проблема стає більш гострою з кожним роком, оскільки чоловіки проявляють в родині свою жорстокість, а в результаті цього жінки страждають і у деяких випадках стають навіть агресивними.

Спираючись на соціологічні та статистичні дані, саме жінки стають найчастіше жертвами сімейного, фізичного, економічного та психологічного насильства.

Зауважимо, що сімейне чи домашнє насильство являє собою цілу поведінкову систему членів сім’ї по відношенню один до одного. Головною причиною за якої чоловік проявляє агресію до своєї дружини, збереження та відстоювання контролю та влади.

Фізичне насильство є однією з найбільш поширених форм насильства щодо жінок. Фізичне насильство включає такі дії чоловіків: побиття, ножові поранення, метання предметів, перешкоди для виходу з приміщення, заборона медичної допомоги, заборона сну на ніч, відмова від покупки продуктів і предметів для сім'ї, заподіяння шкоди речам і майну, погрози про пошкодження родичів та близьких людей.

Сексуальне насильство над жінок є формою насильства по відношенню до жінок, яка належить до насильницького характеру і в кінцевому рахунку призводить до примусових статевих стосунків жінок без їхньої згоди. Крім того, ця категорія передбачає здійснення статевого акту з хворою або жінкою з інвалідністю. Цей вид злочину охоплює велику кількість жінок, які просто не хочуть звертати уваги на проблему і не розмовляти про це. Як наслідок, постраждалі жінки зрештою позбавили права суворо карати вчинені злочини.

Психологічне насильство означає реалізацію словесного образу, шантажування, насилля жінок з метою отримання контролю над нею, погрози про насильство проти себе, жертв чи іншої особи, залякування внаслідок насильства над худобою або знищення власності. Головною особливістю психологічного насильства є те, що його важко побачити і діагностувати.

Економічне насильство - це можливість одного члена сім'ї намагатися позбавити іншу особу сімейного бюджету, право розпоряджуватися цим бюджетом, економічний тиск на неповнолітніх дітей. Економічне насильство над жінками відбувається, коли користатися грошима заборонено. Таке насильницьке виконання є злочином і дуже небезпечним. Економічне насильство є основою психічного, фізичного та сексуального насильства, що викликає безкарність, оскільки жертва залежить від свого злочинця.

 Емоційне насильство в сім'ї також є однією з найбільш поширених форм насильства в сучасному суспільстві. Ця форма насильства над жінками проявляється через крики, загрозливі, непристойні та прокляті слова та підвищення голосу. Соціологічне дослідження показало, що дані показали, що велика кількість чоловіків і жінок не розглядають цю поведінку як емоційне насильство в сім'ї.

Згідно із Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. Подружнє насильство є різновидом сімейного насильства, під яким розуміють дії чоловіка чи дружини (одиничні чи такі, що повторюються), які спричиняють фізичну шкоду або викликають психічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригнічення і т. д.) у партнера.

Емпіричне дослідження насильства в сім'ї проти жінок, призвело до нерозвиненого і неефективного покарання за соціальну відповідальність сучасного соціуму, як наступального і нестабільного суспільства.

Згідно зі статистичними даними та результатами соціальних досліджень, жінки та діти є найбільш вразливими особами. Було встановлено, що майже 75% жінок та дітей стають жертвами домашнього насильства.

Вітчизняні психологи підсумували можливі методи реабілітації та допомогу жінкам, які зазнали насильства в сім'ї. У цих методологічних рекомендаціях щодо надання допомоги в кризових ситуаціях, цей підхід психологічного саморегулювання рекомендується, як основний засіб реабілітації жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ці методи використовуються для особистої роботи з клієнтами.

Психологи виявили, що реабілітаційні заходи з метою запобігання насильства в сім'ї можуть бути ефективними. Також важливо пам'ятати, що забороняється ігнорувати насильство, тому що в довгостроковій перспективі це може призвести до насильства, яке почне процвітати в сім'ї і переступатиме його кордони. Тому, щоб запобігти цьому, було створено різні тренінги та семінари для попередження будь-якої деструктивної поведінки.

Після внесення змін до Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» особливої важливості набула необхідність створення системи роботи з особами, які вчиняють насильницькі дії щодо членів своєї родини. Незважаючи на це, в Україні і досі немає системи надання корекційних послуг кривдникам (слід зауважити, що й система допомоги постраждалим також знаходиться в зародковому стані), хоча вона є вкрай необхідною. Бракує спеціалістів по роботі з постраждалими та агресорами, не вистачає методичної літератури та освітніх програм, тощо. Але разом із тим, існує та потребує узагальнення вдалий досвід функціонування окремих спеціальних кризових центрів, притулків для постраждалих жінок та дітей, телефонів довіри, розробки реабілітаційних програм для постраждалих та корекційних програм для осіб, які чинять насильство в сім'ї.

Дослідження показує, що той факт, що Україна має систему допомоги жертвам домашнього насильства, є надзвичайно важливою складовою поліпшення становища жінок. Навіть для тих, хто не шукає допомоги, існування цих організацій говорить про те, що можна змінити ситуацію щодо домашнього насильства. На даному етапі українського суспільного розвитку ця освітня діяльність, безперечно, є важливим чинником допомоги жертвам і тим, хто може бути постраждалим від домашнього насильства. Незважаючи на це, українська система далека від досконалості, і в дослідженні багато недоліків.

Вітчизняним медичним центрам слід брати приклад з зарубіжних установ, які розробляють та впроваджують спеціальні реабілітаційні програми (наприклад робота з сім’єю, робота зі злочинцем, як окремий вид реабілітації) для жінок постраждалих від насильства в сім’ї.

Постійна увага до домашнього насильства може знизити рівень нападу на жінок. Посилення покарання правопорушників може певною мірою перешкодити чоловікам кривдити жінок, оскільки розглядатимуться серйозні наслідки та покарання.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

1. Аніщук Н. В. Специфіка розв’язання проблеми ґендерного насильства у сім’ї за законодавством України та зарубіжних країн: компаративістський аналіз. / Н. В. Аніщук. – Київ: Форум права, 2008. – 14-17 с.

2. Антонян, Ю.М. Преступная жестокость / Ю.М. Антонян. – С. : Просвещение, 1994, – 342 с.

3. Архіпова С.В. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. / С.В. Архіпова. – Черкаси-Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 268 с.

4. Бандура А.О. Теория социального научения / А.О. Бандура. – М. : Директ-медиа, 2008. – 532 с.

5. Бодров В. А. Психологические механизмы адаптации человека / В. А. Бодров – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – 624 с.

6. Бреслав, Г.М. Эмоциональные отклонения как первичный показатель деформации процесса формирования личности / Г.М. Бреслав – М. : МГУ, 1983. – 276 с.

7. Брутман, В.И., Ениколопов, С.Н., Радионова, М.С. Нежелательная беременность у жертв сексуального насилия (психолого – психиатические аспекты проблемы) / В.И. Брутман, С.Н. Ениколопов, М.С. Радионова – Вопросы психологии, 1995. – С. 33 – 40.

8. Василюк, Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М. : Изд-во Московсьго університету, 1990 – 124 с.

9. Вербан Е.О. Типологія критичних життєвих ситуацій та психологічні особливості реагування на них / Е.О. Вербан. – Вісник АПСВ ФПУ, 1999. – С. 176 – 183.

10. Говорун Т.В. Гендерна психологія: Навч. посіб. / Т.В. Говорун. – К. : Академія, 2004 – 308 с.

11. Градскова Ю.В. Женщина как объект домашнего насилия: гендерные аспекты / Ю.В. Градскова. – МГУ им. Ломоносова, 2000 – 346 с.

12. Данилова О.Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный аспекты / О.Л. Данилова. – СПб. : Питер, 2003. – С.388-403.

13. Джилліген Д. Запобігання насильству-пер. з англ. В. В. Штенгелов. / Д. Джилліген. – К. : Сфера, 2004. – 168 с.

14. Забелина Т.А. Женщина и насилие / Т.А. Забелина. – М. : ЭКСМО-Пресс, 1995. – 105 с.

15. Запобігання та протидія насильству в сім’ї : методичні рекомендації для соціальних працівників. – К. : ДЦССМ, 2004. – 192 с.

16. Злобина О.Ю. Программы профилактики домашнего насилия для профессиональных сообществ / О.Ю. Злобина. – Иркутск, 2003 г. – 123 с.

17. Івченко Ю. Історичний аналіз ролі жінки в суспільстві: економіка, фінанси, право / Ю. Івченко. – Київ, 2007. – С. 25-28.

18. Клименкова Т. Насилие как основа культуры патриархального типа: гендерный подход к проблеме / Т. Клименкова. – М., 2001. – 150 с.

19. Максимова Н. Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н. Ю. Максимова. – К. : Комітет сприяння захисту прав дітей, 2003. – С. 203.

20. Орлов, А.Б. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты / А.Б.Орлов. 2000. – С.182-187.

21. Писклакова М. История одной семьи: История, культура, политика и домашнее насилие / М. Писклакова. 2008. – С. 44–47.

23. Посилення регіональних соціальних служб. Програма технічної допомоги Європейського Союзу в Україні: Звіт з реалізації проекту. 2006. – 85 с.

24. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. – СПб. : Питер, 2000. – 275 с.

25. Резнік Г.О. Становище жінки в Українському суспільстві / Г.О. Резнік. – 2001. – С. 16-19.

26. Саблина Н.А. Проблема преодоления насилия в семье в контексте социального управления: нормативно-правовой аспект / Н.А. Саблина – Иркутск: ИГЛУ, 2004. – 54 с.

27. Серова Е.А. Отдел по проблемам женщин и детей, переживших насилие в семье: важное подразделение центра социальной защиты / Е.В. Серова – Московський університет, 2003. – С. 31-36.

28. Соколова Е.Т. Роль эмоционального опыта жертв насилия для самоидентификации женщин, занимающихся проституцией / Е.Т. Соколова – Психологический журнал: Вып. 5, 2000. – 15 с.

29. Солодун Ю.В. Судебно-экспертные оценки причиненного вреда здоровью в случаях домашнего насилия: Методическое руководство. / Ю.В. Солодун – Иркутск: Иркутский государственный технический университет, 2000. – 134 с.

30. Тунтуєва С.В. Соціально-педагогічна робота з особами, постраждалими від насильства сім’ї : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Тунтуєва – Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – 172 с.

31. Хасина А. Насилие и социальные изменения: Теория, Практика, Исследования. / А. Хасина – М. : Центр АННА, 2000. – 163 с.

32. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. / В.М. Шахрай. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

33. Шестаков. Д.А. Криминология. Краткий курс. Преступность как свойство общества / Д.А. Шестаков. – СПб. : Лань, 2001. – 264 с.

34. Bagshaw, D. & Chung, D. (2000). Women, Men and Domestic Violence. University of South Australia.

35. Brown, T., Fredrico, M., Hewitt, L. & Sheehan, R. (1998). Violence in Families: The Management of Child Abuse Allegations in Custody and Access Disputes before the Family Court of Australia. The Family Violence and Family Court Research Program.

36. Fairclough, N. 2003a [1992]. First published 1992, third impression 1998, transferred to digital print on demand 2003. Introduction. Teoksessa: Critical Language Awareness. Ed. Norman Fairclough. London and New York: Longman.

37. Gelles R.J., Straus M.A. Determinants of violence in the family: Toward a theoretical integration // Contemporary theories about the family. – New York: Free Press, 1979. – 549-581 р.

38. Patton, S. (2003). Pathways: How Women Leave Violent Men. Women Tasmania, Department of Premier and Cabinet.

39. The Global Gender Gap Report 2017 ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

40. Tually, S., Faulkner, D., Cutler, C. & Slatter, M. (2008). Women and Domestic and Family Violence and Homelessness: A Synthesis Report, Flinders University for Housing, Urban and Regional Research, Adelaide

41. Домашнє насильство в США: вчора та сьогодні ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.russian-bazaar.com/ru/content/122231.htm

42. Закон про насилля проти жінок в США ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://ru.myattorneyusa.com/zakon-o-nasilii-protiv-zhenshchin-v-ssha

43. Канада та проблеми і сім’ї ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.owl.ru/win/research/kanada.htm

44. Кожна третя жінка у світі потерпає від насильства – ВООЗ ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/06/130620\_women\_violence\_hk

45. Насилие в семье - У психолога ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: https://upsihologa.com.ua/Nasilie-v-semye.html

46. Насильство в сім'ї: види, форми, наслідки ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.borisovgymnasia3.by/spps-for-parents/816-nasilie-v-seme-vidy-formy-posledstvija

47. Північноамериканський досвід боротьби з насильством в сім'ї ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.center-bereg.ru/d482.html

48. Роль женщины в современном обществе ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://globaltalents.ru/works/rol-zhenshchiny-v-sovremennom-mire/rol-zhenshchiny-v-sovremennom-obshchestve-zhudeeva-valentina/

49. Становище жінки в Українському суспільстві ─ [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2.\_SND\_2007/Pravo/19226.doc.htm

50. Топ-10 нарушений прав женщин в Украине ─ [Електронний ресурс].─ Режим доступу: https://humanrights.org.ua/ru/material/top10\_porushen\_prav\_zhinok\_v\_ukrajini\_garjachi\_fakti

51. Фалалеев, М. 2008. Бьет – не значит любит МВД ужесточает меры против домашнего насилия. Элекронная газета Российская Газета, Федеральный выпуск №4594. [http://www.rg.ru/2008/02/21/nasilie.html. Дата ссылки 26.2.2008](http://www.rg.ru/2008/02/21/nasilie.html.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8%2026.2.2008).

**ДОДАТКИ**