**Program prewencyjny „Bezpieczne Miasto”**

1. Założenia ogólne programu:

Jest to program stałego partnerskiego współdziałania Policji ze społeczeństwem, który poprzez swoje wyspecjalizowane agendy i instytucje przyczyniać się ma do poprawy bezpieczeństwa w zagrożonym rejonie.

W ramach realizacji programu Bezpieczne Miasto prowadzone są następujące przedsięwzięcia: „Dziecko pod parasolem prawa”, „Powrót z ulicy”.

Płaszczyzną działań jest :

* wypracowanie stałej formuły współpracy zezwalającej na realizację

programów cząstkowych;

* stworzenie stałego forum policyjno-społecznego dla optymalnej realizacji założeń programowych;
* uzyskanie gwarancji, że powyższe formy działania zezwolą na racjonalne wykorzystanie sil i środków zaangażowanych w strategie zapobiegawcze.

2.Cele główne programu:

* ograniczenie przestępczości;
* zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
* podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia;
* stworzenie „bezpiecznego miasta” do prowadzenia działalności

gospodarczej i życia społecznego, przy odpowiednio dobranych i

proporcjonalnych do podjętych działań środkach finansowych.

3.Cele pośrednie programu:

* kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa;
* pobudzenie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz

poprawy bezpieczeństwa;

* zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską

współpracę międzyinstytucjonalną z Policją w zakresie realizacji

programów zapobiegawczych;

* prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i

zasadność podjęcia działań programowych poprzez: analizę

dynamiki przestępczości, geografii czasowo przestrzennej zdarzeń,

rozpoznawanie czynników warunkujących stopień zagrożenia

przestępczością, a także badaniu opinii środowiska w przedmiocie

czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa;

* opracowanie na bazie tak skonstruowanego planu – „mapy przestępczości” właściwych propozycji programowych, adekwatnych do zagrożenia, uwzględniających odczucie społeczne oraz infrastrukturę terenu;
* zabezpieczenie funduszu dyspozycyjnego niezbędnego dla realizacji

programu „Bezpieczne Miasto.”

4. Autor programu:

* Komenda Główna Policji.

5. Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:

* Urząd Miasta Poznania;
* samorządy pomocnicze;
* radni;
* Komisje ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
* pełnomocnicy Urzędu Miasta ds. programu „Bezpieczne Miasto”

ds. Uzależnień;

* Kuratoria Oświaty;
* przedstawiciele szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
* wymiaru Sprawiedliwości;
* organizacje samopomocowe, charytatywne, fundacje;
* spółdzielnie mieszkaniowe;
* agencje ochrony, zrzeszenia Radio-taxi;
* przedstawiciele masmediów.

6. Czas rozpoczęcia realizacji programu oraz przewidywany czas zakończenia:

Komenda Miejska Policji w Poznaniu realizację programu Bezpieczne Miasto kontynuuje od jej powstania czyli od 01.01.1999r.

7.Kierunki działania :

Program zakłada ukierunkowanie działań profilaktycznych na:

* Wtórną prewencję kryminalną ( redukującą liczbę przestępstw) zwaną

prewencją fizyczną. Obejmuje ona między innymi :

* inspirowanie oraz inicjowanie fizycznej i technicznej ochrony mienia poprzez wprowadzanie metod znakowania przedmiotów i upowszechniania technik zabezpieczenia;
* eliminowanie błędów i niedociągnięć w projektowanych urządzeniach służących zabezpieczeniu mienia;
* korektę rozwiązań komunikacyjnych;
* tworzenie bezpiecznych przejść;
* korektę zabudowy osiedli mieszkaniowych;
* rozpoznanie stanu zabezpieczenia oraz wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony mieszkań i poprawę zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych (głównie osób starszych i samotnych);
* popularyzację i wprowadzanie nowych systemów zabezpieczeń obiektów handlowych, banków, kantorów, parkingów poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów sygnalizacji włamania i napadu –SSWN;
* poradnictwo w zakresie stosowania środków zabezpieczających;
* zacieśnianie współpracy z firmami ubezpieczeniowymi na rzecz prawidłowo prowadzonej polityki ubezpieczeniowej’
* wywoływanie aktywności społecznej w podejmowaniu bezpośrednich działań ochronnych.
* Prewencję społeczną o bardzo szerokim zasięgu społecznym, mającym na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc społeczną w określonym zakresie. Obejmuje ona między innymi:
* problematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich;
* sprawy rodziny i dziecka w rodzinie;
* ochronę kobiet;
* ochronę ofiar przestępstw;
* opiekę osób starszych i niepełnosprawnych;
* ochronę bezpieczeństwa podróżnych w środkach komunikacji oraz na szlakach turystycznych;
* poradnictwo zawodowe (branżowe) np. dla doręczycieli pocztowych, właścicieli sklepów, stacji pali płynnych, baz transportowych, straży przemysłowych itp.;
* zapobieganie patologiom społecznym poprzez tworzenie programów pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, członków subkultur młodzieżowych;
* tworzenie programów wczesnej edukacji dla dzieci i młodzieży;
* działania na rzecz redukcji przestępczości ( np. rozbojów, włamań, kradzieży samochodów, rowerów) poprzez propagowanie zasad prewencji kryminalnej;
* współpracę ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, TV) na rzecz kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji wiktymologicznej;
* poradnictwo społeczne w szerokim zakresie poprzez działalność wydawniczą: informatory, poradniki, ulotki ostrzegawcze.

8.Metody i sposoby realizacji programu:

* spotkania ze społeczeństwem (festyny, szkoły, rady osiedli, inne);
* uczestnictwo w komisjach bezpieczeństwa;
* sondaże opinii publicznej;
* ankiety wstępne określające problem i poczucie bezpieczeństwa;
* realizacja akcji i projektów prewencyjnych;
* określenie zasad współpracy międzyinstytucjonalnej i sformalizowanie jej w porozumieniach;
* podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wykonawcze.

* **Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego**

21 września 2010r. Rada Miasta Poznania uchwałą nr LXXVII/1168/V/2010 przyjęła *Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego*. Program ten obejmuje całokształt działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Głównymi założeniami Programu jest:

* Ograniczenie przestępczości i demoralizacji;
* Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;
* Wzrost skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców;
* Stworzenie miejskiego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W programie duże znaczenie przywiązuje się do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw, a także znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta Poznania.

W realizacji programu ważne znaczenie ma także usuwanie przyczyn zagrożeń. Wymaga to podejmowania obok działań represyjnych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych we współpracy ze służbami miejskimi i państwowymi, samorządami pomocniczymi, instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami.

W ramach Miejskiego Programu (...) podejmowana jest realizacja kierunkowych programów cząstkowych, takich jak:

* Program Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy (przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich).
* Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych).

Bardzo ważną rolę spełniają także programy zwiększające poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych i grup mieszkańców. Program to działania opierające się na współpracy z samorządami pomocniczymi oraz aktywizowaniu społeczności lokalnych w działaniach zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców:

* w zakresie określenia zagrożeń szczególnie niebezpiecznych i najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa (tworzenie i aktualizacja map zagrożeń wspólnie z Policją i Strażą Miejską),
* opracowanie propozycji przeciwdziałania zagrożeniom uznawanym za najważniejsze dla społeczności lokalnych:
* wspieranie inicjatyw rozbudowy monitoringu lokalnego;
* wspieranie (wspólnie z Radami Osiedla) inicjatyw zmierzających do tworzenia alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież (doposażenie przy osiedlowych i przyszkolnych ośrodków sportowych w stacjonarny sprzęt sportowy).

Celem wspierania działań profilaktycznych i represyjnych podejmowanych przez Policję, budowane są elementy infrastruktury technicznej mające wspierać działanie służb i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz rozszerzana jest baza możliwości alternatywnego spędzania czasu przez młodzież:

* system monitoringu wizyjnego Miasta Poznania, obejmujący najbardziej zagrożone miejsca;
* doposażenie kuratorskich ośrodków kuratorskich dla dzieci i młodzieży w sprzęt RTV i AGD oraz sprzęt sportowy;
* doposażenie osiedlowych i przyszkolnych ośrodków sportowych w stacjonarny sprzęt sportowy.
* **Projekt prewencyjny „Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec”**

Cel główny projektu:

* Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania.

Priorytety projektu:

* Tworzenie map zagrożeń;
* Obniżenie stopnia przestępczości;
* Ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkańców w życiu codziennym;
* Inicjowanie i rozwijanie współpracy między społecznością lokalną a jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa;
* Wspólne wytypowanie i zrealizowanie zadań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa;
* Projekt zakłada rozszerzenie współdziałania Policji ze społecznościami lokalnymi. Powyższe jest realizowane poprzez utworzenie Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych – Społecznych Rad Bezpieczeństwa działających przy Komisariatach miasta Poznania przy wiodącej roli Komendanta Komisariatu. W skład rad wchodzą przedstawiciele rad osiedli, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych miasta oraz w zależności od potrzeb innych miejskich jednostek organizacyjnych.

Podmioty uczestniczące w realizacji projektu:

* Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania;
* Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
* Straż Miejska Miasta Poznania;
* Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych miasta;
* Samorządy pomocnicze;
* inne instytucje i wydziały UMP zgodnie z potrzebami.

* **Projekt Prewencyjny „Akademia Bezpiecznej Kobiety”**

1. Założenia projektu:

Projekt na terenie miasta Poznania realizowany jest od 2010 roku. Założeniem głównym projektu jest edukacja i zdobycie umiejętności mających na celu wzrost bezpieczeństwa osobistego i zapobiegania przestępczości wobec kobiet. Sukcesywnie do lutego 2011r. biorą w nim udział pełnoletnie poznanianki - grupy dziewcząt ze szkół średnich i studentki, kobiety z poszczególnych dzielnic miasta Poznania oraz seniorki. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz zajęć praktycznych.

1. Cele pośrednie projektu:

* Wzmocnienie i poszerzenie działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa kobiet;
* Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet;
* Zwiększenie świadomości kobiet o zjawiskach patologicznych i przestępczych;
* Zdobycie umiejętności dot. radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących;
* Promowanie wśród kobiet zdrowego i aktywnego trybu życia.

1. Podmioty realizujące projekt:

* Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu;
* Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu;
* Urząd Miasta Poznania- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
* Bank Zachodni WBK w Poznaniu;
* Centrum Innowacji Społecznej SIC w Poznaniu;
* Dominikańskim Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Poznaniu.
* Zespół Ratownictwa Medycznego.

1. Metody i sposoby realizacji programu:

* Organizowanie serii wykładów, warsztatów oraz pokazów dla kobiet, podczas których nabywają umiejętności jak nie stać się ofiarą przestępstwa, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poszerzają wiedzę w zakresie zdrowego i aktywnego trybu życia; W trakcie zajęć kobiety uczestniczą w warsztatach pn. „ABC Bezpieczeństwa na co dzień” dotyczących prewencji kryminalnej oraz zdarzeń przestępczych wobec kobiet tj. :
* „Obroń się sama” – techniki samoobrony z elementami Krav Mage;
* „Kobieta i Stres” – dot. metod i technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i stresem;
* „ABC Bezpieczeństwa na co dzień” - dot. prewencji kryminalnej zdarzeń przestępczych wobec kobiet – w trakcie wykładów poruszane są następujące tematy:
  + Jak zachować się w przypadku rozboju.
  + Jak nie stać się ofiarom oszusta.
  + Gdy krzywdzą najbliżsi. Jak rozpoznać przemoc w rodzinie.
  + Zasady bezpieczeństwa kobiet na drodze.
  + Substancje psychoaktywne a prawo.
  + Bezpieczny Internet.
  + Handel ludźmi.

Warsztaty w ramach Akademii Bezpiecznej Kobiety prowadzą:

* policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, oraz podległych Komisariatów Policji realizujący działania w zakresie prewencji kryminalnej;
* psychologowie;
* instruktorzy samoobrony;

1. Adresaci projekt:

* kobiety, mieszkanki miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pracujących w urzędach, bankach, szpitalach, studentek oraz grup kobiet które były ofiarami przestępstw.

1. Materiały informacyjno-edukacyjne do wdrażania projektu:

* poradnik „ABC Bezpiecznej Kobiety”;
* plakaty prewencyjne
* gadżety prewencyjne

* **Projekt prewencyjny „Dziecko pod Parasolem Prawa”**
  1. Założenia projektu:

„Dziecko Pod Parasolem Prawa” jest projektem nowatorskim (realizowanym na ternie miasta Poznania od 2007 roku) ściśle wpisuje się w obecne potrzeby działań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Uwzględnia on różnorodne strategie: interwencyjne, interwencyjne oraz zmiany środowiskowe. Realizacja projektu jest skoncentrowana na ochronie dobra dziecka w rodzinie, gdyż właśnie w niej powinien odbywać się wszechstronny rozwój dziecka. Do tego typu działań zarówno policjantów jak i pracowników socjalnych zobowiązują stosowne regulacje prawne. Projekt od czterech lat jest finansowany przez Urząd Miasta Poznania na podstawie Porozumienia i funkcjonuje na zasadzie tzw. „patroli płatnych”. Zadania projektowe realizowane są przez tzw. „przyjazne patrole” składające się z pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz policjanta ds. nieletnich.

* 1. Cel główny projektu:
* Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób będących uczestnikami interwencji Policji w miejscu zamieszkania, w szczególności zwiększenie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci;
* Patrole pojawiają się w sytuacji gdy zagrożone jest dobro dziecka np.:
* gdy dziecko jest pozostawione bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione);
* gdy dziecko jest świadkiem/uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym przemocy domowej;
* gdy dziecko jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego w wyniku którego zostało pozbawione opieki;
* gdy dziecko jest uczestnikiem sytuacji zagrażającej mu w inny sposób ( np. libacji alkoholowej, kłótni rodziców itp.).
  1. Cele pośrednie:
* Zapewnienie profesjonalnej, interdyscyplinarnej pomocy rodzinom w których doszło do interwencji Policji, związanej z brakiem zapewnienia opieki nad małoletnim dzieckiem lub przemocy domowej;
* Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki rodziców poprzez rozpoznanie i zapewnienie optymalnego dla ich potrzeb środowiska zapewniającego niezbędna opiekę (w kolejności: rodzina, rodzinne formy opieki zastępczej o charakterze interwencyjnym np. pogotowie rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze).
* Zwiększenie poziomu wiedzy MOPR o funkcjonowaniu rodzin (szczególnie małoletnich dzieci w godzinach popołudniowo-wieczornych) a w konsekwencji rozszerzenie zakresu działania w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.
  1. Metody i sposoby realizacji programu:
* Projekt realizowany jest poprzez system „przyjaznych patroli” które pracują w godzinach popołudniowo-wieczornych - w piątki oraz soboty w godz.17.00-1.00 - w czasie nasilenia domowych interwencji Policji.
* Patrole pełnią dyżury w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 i realizują zadania zlecone przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu oraz zlecone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
* W przypadku stwierdzenia podczas interwencji podjętej przez patrol Policji, że zagrożone zostało dobro małoletniego dziecka (np. poprzez pozostawienie go bez odpowiedniej opieki bądź wystąpienie wobec dziecka aktu przemocy) zostaje wezwany „przyjazny patrol”, który porusza się wozem-taksówką (wyklucza się zastosowanie oznakowanych radiowozów policyjnych ze względu na zapobieganie wtórnej wiktymizacji ofiary). W jego skład wchodzą pracownik MOPR oraz nieumundurowany policjant. Poosiadają oni również zabawkę – maskotkę przyjazną dla dziecka, a także sprzęt pozwalający na udokumentowanie stanu trzeźwości opiekunów dziecka- alkomat. Pracownik MOPR podejmuje działania związane z zapewnieniem właściwej opieki nad dzieckiem, natomiast policjant czynności związane z zabezpieczeniem materiałów dowodowych oraz inne czynności prawne. Uczestnicy patrolu w prowadzeniu tych działań ściśle ze sobą współdziałają, mając na względzie przede wszystkim dobro małoletniego dziecka oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.
* Każdorazowo po zakończeniu interwencji sporządzona dokumentacja zostaje przekazana przez koordynatora projektu do właściwego miejscowo Komisariatu Policji i filii ośrodka pomocy rodzinie. Na podstawie powyższej dokumentacji podejmowane są dalsze czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim; tj. wizyty kontrolne policjantów z komórek ds. nieletnich, pracowników socjalnych oraz przesłanie spraw do Sądu Rodzinnego. Podczas interwencji policjanci i pracownicy socjalni przeprowadzają także rozmowy profilaktyczne z rodzicami małoletnich, udzielają porad, a także przekazują informatory i ulotki dla ofiar przemocy w rodzinie i osób mających problem z uzależnieniem.

* 1. Podmioty współpracujące w projekcie:
* Policja;
* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
* Komitet Ochrony Praw Dziecka;
* Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu;
* Urząd Miasta Poznania – Wydziały;
* Sądy Rejonowe Wydziały Rodzinne i Nieletnich.
  1. Funkcjonowanie „przyjaznych patroli” uznać należy za ważny element realizacji społecznych oczekiwań i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób małoletnich. Projektowane zadania przyczyniają się do realizacji następujących celów :
* Wzrost realnego poczucia bezpieczeństwa poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb małoletnich uczestników interwencji Policji.
* Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa małoletnich dzieci, a także ich opiekunów w przypadku interwencji w których dziecko było świadkiem, uczestnikiem przemocy (np. w sytuacji kiedy ofiarą przemocy jest matka dziecka, która może podjąć działania związane z jej udziałem w sprawie lub w niektórych sytuacjach- leczenie szpitalne ze świadomością, że jej dziecku zapewniona została właściwa opieka).
* Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.
* Utworzenie systemu „przyjaznych patroli” jest innowacyjną formą działania i współpracy pomiędzy Policją a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. System ten zapewnia komplementarny i interdyscyplinarny zakres pomocy świadczonej podczas interwencji policji. Współpraca Policji z MOPR pozwala nie tylko na akcyjną pracę z rodziną (podczas interwencji „przyjaznego patrolu”) ale również zapewnia dalsze rozpoznanie i pracę z rodziną przez właściwą Filię MOPR, dzięki automatycznemu powzięciu podczas interwencji informacji o potrzebie rozpoznania potrzeb rodziny i udzielenia jej pomocy.

**w ramach zagadnień patologii społecznych :**

* **Projekt prewencyjny „Powrót z ulicy”- Ograniczanie procederu żebractwa na terenie miasta Poznania.**

Proceder żebractwa jest społecznie nagannym zjawiskiem, szczególnie jeśli jest uprawiany przez dzieci i młodzież, która w ten sposób uczy się niewłaściwego zdobywania pieniędzy, praktycznie bez wysiłku. Proceder żebractwa wśród dzieci i młodzieży jest objawem dysfunkcji rodziny, w której funkcjonuje dziecko, niezaspokojenia przez rodziców jego podstawowych potrzeb oraz brakiem zainteresowania rodziców formami spędzania przez małoletnich czasu wolnego.

Projekt prewencyjny „Powrót z ulicy” na terenie miasta jest realizowany od 2007 roku i jest on finansowany z wydatków Urzędu Miasta Poznania. Naczelną zasadą interwencji, których uczestnikami są żebrzące dzieci jest rozpoznanie sytuacji dziecka i jego rodziny. Ustalenie przyczyn żebractwa dziecka oraz wspólne sporządzenie planu pomocy dziecku i rodzinie, zgodnie z kompetencjami uczestniczących w działaniach podmiotów i zdiagnozowanymi potrzebami nieletnich i ich rodzin.

Jednym z ważniejszych elementów projektu jest wzrost wiedzy policjantów i pracowników MOPR o środowiskach zagrożonych żebractwem. Dzięki nabyciu tej wiedzy potwierdzonej przez dokumentację patroli, policjanci oraz pracownicy socjalni mogą pracować z rodzinami w ramach swoich kompetencji.

1. Cele główne projektu:

* Rozpoznanie, ograniczanie zjawiska żebractwa dziecięcego;
* Zapobieganie zachowaniom dysfunkcyjnym wśród dzieci i młodzieży;
* Rozpoznanie, ograniczanie zjawiska żebractwa osób dorosłych na terenie miasta Poznania.

1. Cele operacyjne:

* Zdiagnozowanie zjawiska żebractwa wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Poznania;
* Kontrola i obserwacja miejsc w których uprawiany jest proceder żebractwa;
* Legitymowanie osób nieletnich które w różnych formach zajmują się żebractwem i zagrożonych demoralizacją;
* Szczegółowe rozpoznanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej nieletnich, ustalenie przyczyn żebrania, /dysfunkcja socjalna rodziców, przemoc domowa, przymuszanie do żebractwa przez osoby dorosłe, grupę rówieśniczą itp./ Sprawdzenie czy nieletni realizują obowiązek szkolny;
* Ustalenie planu pomocy zgodnie z kompetencjami uczestniczących w działaniach podmiotów;
* Skierowanie oferty alternatywnej dla nieletnich zajmujących się żebractwem dotyczącej spędzania wolnego czasu;
* Zapewnienie profesjonalnej, interdyscyplinarnej pomocy rodzinom w których dzieci zajmują się żebractwem;
* Zwiększenie poziomu wiedzy Policji i MOPR o funkcjonowaniu rodzin, szczególnie nieletnich dzieci zagrożonych demoralizacją w godzinach popołudniowo- wieczornych, a w konsekwencji rozszerzenie zakresu działania w oparciu o zdiagnozowane potrzeby;
* Uświadomienie dzieciom i młodzieży zajmujących się żebractwem, że ich działania są niezgodne z prawem i stanowią wykroczenie przeciwko porządkowi publicznemu;
* Przekazanie do Sądów ds. Rodzinnych i Nieletnich przez Policję wniosków o zbadanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinnej dzieci żebrzących;
* Przekazanie rodzicom dzieci żebrzących informacji o możliwości skorzystania z pomocy MOPR i innych instytucji pomocowych;
* Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Poznaniu, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
* Nakładanie mandatów karnych oraz kierowanie wniosków o ukaranie do Sądów Grodzkich w sprawach dorosłych żebrzących;

1. Formy żebrania ogółem :

- mycie szyb,

- prośba o wsparcie w zamian za popilnowanie auta i wskazanie

miejsca na parkingu,

- prośba o wsparcie – deklarowany cel leki,

- prośba o wsparcie finansowe na jedzenie,

- prośba o zakup jedzenia,

- prośba do przechodniów o wsparcie na „życie”,

- prośba o wsparcie karma dla psa,

- prośba o wsparcie na węgiel.

1. Partnerzy Projektu:

* Wydział Prewencji KMP w Poznaniu;
* Dział Metodyczny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
* Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

1. Metody oraz formy realizacji projektu:

* Głównym założeniem projektu jest powołanie i wdrożenie systemu dwuosobowych patroli w składzie: pracownik socjalny MOPR i policjant specjalista ds. nieletnich /nieumundurowany /w piątki 16.00 – 24.00 oraz soboty 11.00 – 19.00, a więc w czasie nasilenia zjawiska żebractwa dziecięcego.
* Każdorazowo w działaniach uczestniczy patrol zmotoryzowany nieoznakowany – który patroluje ciągi komunikacyjne oraz miejsca w których dochodzi do mycia szyb pojazdów oczekujących na zmianę sygnalizacji świetlnej, czy żebrania na skrzyżowaniach.
* Pracownicy patrolu realizują zadania zgodnie z kompetencjami poszczególnych służb. Pracownik MOPR podejmuje działania związane z rozpoznaniem sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, socjalnej rodziny oraz w razie potrzeby zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem. Natomiast policjant realizuje czynności związane z zabezpieczeniem materiałów dowodowych oraz czynności prawne.
* Patrole z przeprowadzonych działań sporządzają dokumentację która kierowana jest do właściwych filii MOPR oraz do Referatów Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatów miasta Poznania celem monitorowania sytuacji nieletnich oraz jego rodziny.

**2.Program prewencyjny „Bezpieczna Szkoła”**

* 1. Założenia programu:
* Promowanie tematyki prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w trakcie spotkań w szkołach oraz w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych poprzez kampanie informacji medialnych;
* Stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły oraz rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znaczącego ograniczenia wszelkich zagrożeń.
  1. Cele programu:
* Uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń na drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy oraz przebywania w domu;
* Wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożeń;
* Zwrócenie uwagi na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach;
* Przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych;
* Wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń;
* Wzbogacenie rodziców o informacje związane ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania oraz zachowania, które pozwoli uchronić dzieci przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców;
* Wprowadzenie jednolitego algorytmu postępowania rodziców i nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia-ofiary przestępstwa lub ucznia sprawcy czynu zabronionego;
* Przekazanie wiedzy dotyczącej praw dzieci ofiar przestępstw i odpowiedzialności prawnej ucznia sprawcy czynu zabronionego.
  1. Adresaci programu:
* Dzieci i młodzież z terenu miasta Poznania oraz powiat poznańskiego.
  1. Autor programu;
* Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – Wydział Prewencji.
  1. Metody oraz sposoby realizacji programu:
* Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu przez dzielnicowego;
* Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń programowych dla specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych z nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi;
* Uczestniczenie specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych w spotkaniach z rodzicami w szkołach;
* Współdziałanie instytucji i organizacji wspierających realizację programu w zakresie profilaktyki uzależnień;
* Wypracowanie odpowiednich form przekazu informacji pomiędzy Sądem Rodzinnym a Policją w sprawach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz małoletnich pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej;
* Prowadzenie działań prewencyjnych przez dzielnicowych i kuratorów sądowych m.innymi poprzez kontrole miejsc zagrożonych, gdzie grupują się nieletni, wspólne wizyty w domach podopiecznych podlegających kurateli sądowej;
* Pozyskiwanie instytucji i organizacji pozapolicyjnych do współpracy w opracowaniu i wydaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem dzieci;
* Współdziałanie w realizacji programu instytucji i organizacji działających na rzecz zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa dzieciom.
  1. Podmioty współuczestniczące w realizacji programu:
* Policja;
* Kuratorium Oświaty;
* Urząd Miasta;
* Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
* Placówki Oświatowe;
* Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych;
* Poradnie Uzależnień;
* Sądy Rodzinne;
* Straż Miejska ;
* Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze;
* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
* Domy Kultury, Parafie, PCK

7.Czas rozpoczęcia programu:

Na terenie jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu program „Bezpieczna szkoła” jest realizowany od 2002 roku.

* **Program „Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy”**

Program Przeciwdziałania i Ograniczania Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich „SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY” do realizacji został wdrożony w 2007 roku. Jego głównym przesłaniem jest ochrona dzieci i młodzieży przed zjawiskami patologicznymi.

Program uwzględnia różnorodne strategie - informacyjne, edukacyjne, alternatywne, wczesną interwencję, zmiany środowiskowe. Działania te mają charakter systemowy dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w działania wychowawcze i profilaktyczne.

Realizację programu po podpisaniu porozumień pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu, a Dyrektorami Gimnazjów rozpoczęto od miesiąca października 2007 (13 gimnazjów) oraz września 2008r (7 gimnazjów).W roku szkolnym 2009/2010 do projektu dołączyło kolejnych 9 gimnazjów z terenu miasta Poznania, natomiast w roku 2010/2011 decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oraz z - cy Prezydenta Miasta Poznania programem zostały objęte wszystkie gimnazja z terenu miasta Poznania oraz 4 szkoły ponadgimnazjalne.

1. Założenia ogólne programu:

Program zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców, uczniów oraz policji i straży miejskiej, zmierzających do przeciwdziałaniu uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom związanym ze środkami psychoaktywnymi oraz przemocą wśród nieletnich.

1. Cele główne programu:

* Zahamowanie dynamiki wzrostu używania narkotyków przez młodzież oraz podniesienie świadomości adresatów Programu w zakresie zagrożeń związanych z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród nieletnich;
* Promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym i niepożądanym, a także promocja zasad bezpieczeństwa w szkołach

1. Cele operacyjne:

* Zbieranie danych oraz informacji na temat skali zjawisk związanych z substancjami narkotycznymi i przestępczością wśród młodzieży;
* Uwrażliwienie adresatów programu w zakresie zagrożeń związanych z substancjami narkotycznymi oraz przemocą wśród nieletnich;
* Wdrożenie i stosowanie rozszerzonych *„Procedur do działań profilaktycznych, interwencyjnych w ograniczaniu zjawiska narkomanii oraz przeciwdziałaniu przestępczości wśród nieletnich”;*
* Organizacja programu terapii dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem („eksperymentującej” z narkotykami).

1. Sposoby realizacja Programu:

* Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o badania ankietowe dot. zjawisk związanych z narkotykami i bezpieczeństwem, informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu przez dzielnicowego, strażników szkolnych.
* Organizowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjnych z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i rodzicami na temat zagrożeń związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.
* Przedstawienie uczniom przez funkcjonariuszy Policji zakresu odpowiedzialności prawnej za popełniane czyny karalne (w czasie „Tygodnia Bezpieczeństwa”).
* Wdrożenie i realizacja jednolitych procedur interwencyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk negatywnych w szkole.
* Prowadzenie działań prewencyjnych przez dzielnicowych i strażników miejskich poprzez kontrolę miejsc zagrożonych, gdzie grupują się nieletni, wspólne wizyty dzielnicowych i kuratorów sądowych w domach podopiecznych podlegających kurateli sądowej;
* Przeprowadzenie w szkole działań pod nazwą „Tydzień Bezpieczeństwa” swym zakresem obejmującej:
* spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
* warsztaty tematyczne,
* debaty,
* konkursy tematyczne,
* inscenizacje teatralne,
* pokazy z użyciem psa służbowego do wyszukiwania zapachów

narkotyków.

* Określenie zasad współpracy i współdziałania instytucji i organizacji wspierających realizację Programu w zakresie profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
* Stworzenie warunków do stosowania w gimnazjach bezpłatnych badań immuno-chemicznych (narkotestów wykrywających obecność narkotyków w ślinie).W przypadkach podejrzenia zażywania przez uczniów substancji psychoaktywnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi (za zgodą rodziców, a także zgoda nieletniego jeśli ukończył on 16 lat.).
* Młodzieży eksperymentującej z środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzinom poprzez wskazanie poradni udzielających profesjonalnej pomocy medycznej, prowadzących poradnictwo oraz terapię.

1. Adresaci programu:

* Młodzież z poznańskich gimnazjów;
* Rodzice młodzieży;
* Nauczyciele i kadra szkół.

1. Podmioty realizujące Program:

* Dyrektorzy szkół;
* Wychowawcy klas;
* Pedagog/psycholog szkolny;
* Uczniowie;
* Rodzice uczniów;
* Policja- specjaliści ds. nieletnich, dzielnicowy;
* Straż Miejska Miasta Poznania;
* Instytucje oraz organizacje współdziałające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
* Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
* Urząd Miasta Poznania:
* Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
* Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
* Wydział Oświaty,
* Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Dział Oświaty i Promocji

Zdrowia w Poznaniu;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani- Wydział Nauk

Edukacyjnych;

* Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
* Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu;

Program Pomocy Rodzinie z Problemem Alkoholowym I Narkotykowym

Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie w Poznaniu.

Ponadto w ramach Programu promowany jest (stworzony specjalnie dla młodzieży, rodziców, pedagogów) policyjny adres e –mailowy niebieska skrzynka na który można przesyłać zapytania lub informacje o niepokojących sytuacjach związanych z przemocą, czy narkotykami. „Skrzynkę” obsługują policyjni specjaliści ds. nieletnich z Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu.

* **Projekt Prewencyjny „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”**

W ramach realizacji założeń Programu Bezpieczna Szkoła w poznańskich przedszkolach od 2009 roku realizowany jest projekt prewencyjny „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”. Realizacja projektu polega na przeprowadzenie szeregu spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych /miasteczko ruchu drogowego, gry prewencyjne, książeczki edukacyjne, kolorowanki dla dzieci, poradnik prewencyjny dla rodziców, elementy odblaskowe oraz pokazy prewencyjne i inscenizacje. Podczas spotkań poruszane są zagadnienia w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Istotnym elementem tego programu jest pozyskanie u dzieci zaufania oraz umiejętności zwracania się o pomoc do rodziców, wychowawców, policjantów oraz zapoznanie ich z zasadą ograniczonego zaufania wobec osób „obcych”.

|  |  |
| --- | --- |
| W ramach projektu dzieci maja możliwość przystąpienia do Klubu Przyjaciół Zwierząt „Przyjazna Łapa” w ramach którego zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami i prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia. |  |

Cele główne projektu:

* Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym;
* Edukacja nauczycieli wychowania przedszkolnego na temat zagrożeń

na jakie mogą być narażone przedszkolaki;

* Edukacja rodziców przedszkolaków dotycząca bezpieczeństwa ich

dzieci.

1. Cele operacyjne projektu:
   * Zwiększenie wiedzy dzieci na temat przepisów ruchu drogowego;
   * Zwiększenie świadomości dzieci na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowym korzystaniem z dróg publicznych;
   * Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego kontaktu z psem;
   * Kreowanie wśród dzieci zachowań umożliwiających unikanie zagrożeń;
   * Przekazanie dzieciom informacji w zakresie niebezpieczeństw z jakimi mogą się spotkać w domu;
   * Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych oraz związanych z tym niebezpieczeństw;
   * Zapoznanie dzieci z zasadą ograniczonego zaufanie wobec „obcych”;
   * Przybliżenie dzieciom zasad funkcjonowania Policji jako instytucji oraz policjanta jako opiekuna i przyjaciela.
2. Metody i formy realizacji projektu:

* Przeprowadzenie szeregu spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (miasteczka ruchu drogowego, gier prewencyjnych, książeczek edukacyjnych, kolorowanek dla dzieci, poradniki dla rodziców, elementy odblaskowe oraz pokazy prewencyjne oraz inscenizacje).
* W ramach projektu opracowano:
* książeczkę edukacyjną dla dzieci;
* specjalny poradnik bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym;
* ulotkę na temat rozpoznawania objawów przemocy wobec dzieci.

1. Organizatorzy projektu:

* Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu;
* Enea Operator;
* PGNiG

1. Partnerzy projektu:

* Komitet Ochrony Praw Dziecka- Odział regionalny w Poznaniu;
* Bridgestone;
* Skanska