Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024 Rektora UPJPII
z dnia 9 lipca 2024 r.

**STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
OBOWIĄZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE**

**SPIS TREŚCI**

[WSTĘP 2](#_Toc176025985)

[I. Podstawy prawne Standardów 2](#_Toc176025986)

[II. Osoby odpowiedzialne za realizację Standardów 3](#_Toc176025987)

[III. Zasady weryfikacji społeczności Uniwersytetu 4](#_Toc176025988)

[IV. Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy dorosłymi a małoletnimi 4](#_Toc176025989)

[V. Procedury interwencji w przypadku podejrzenia lub zgłoszenia krzywdzenia osoby małoletniej 5](#_Toc176025990)

[VI. Koordynator UPJPII ds. ochrony małoletnich 8](#_Toc176025991)

[VII. Upowszechnianie wiedzy o Standardach 9](#_Toc176025992)

[VIII. Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów 9](#_Toc176025993)

# WSTĘP

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;

do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,13)

Godność każdego człowieka, a szczególnie dziecka, objawiona w Ewangelii i strzeżona przez prawo kościelne i państwowe, stanowi źródło i gwarancję bezpieczeństwa każdej osoby małoletniej tworzącej społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (zwanego dalej Uniwersytetem lub UPJPII) bądź objętej jej statutowym działaniem.

Jako społeczność uniwersytecką jesteśmy świadomi, że dzieci są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, z przysługującą im godnością i należnymi prawami. Przyjmujemy moralną i prawną odpowiedzialność za ochronę osób małoletnich i promowanie ich dobra. Chcemy wspierać dzieci i młodzież w ich integralnym rozwoju duchowym, etycznym, intelektualnym, psychicznym i fizycznym. Pragniemy zapewnić im bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym będą szanowani i doceniani w swoich działaniach. Chcemy zapobiegać krzywdzie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pragniemy realizować misję budowania kultury ochrony najmniejszych i najsłabszych przed wszelkimi formami przemocy.

Podejmujemy tę misję opierając się na aktualnym ustawodawstwie prawa państwowego, a także normach i przepisach prawa kościelnego. Czynimy to jednak przede wszystkim jako realizację duchowego dziedzictwa naszego patrona, św. Jana Pawła II, który przemawiając w 1979 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, powiedział: „troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

# I. Podstawy prawne Standardów

1. Niniejszy dokument „Standardy ochrony małoletnich obowiązujące społeczność Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie” (zwany dalej Standardami) stanowi realizację obowiązku prawnego dotyczącego wprowadzenia w placówce standardów ochrony małoletnich wynikającego z Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2024 poz. 560).

2. Podstawy prawne standardów ochrony małoletnich:

1. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku;
2. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r;
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
4. Reguła poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych w Archidiecezji Krakowskiej ustanowioną przez Metropolitę Krakowskiego Dekretem z dnia 15 grudnia 2021 r.;
5. Standardy Ochrony Małoletnich Archidiecezji Krakowskiej ustanowione przez Metropolitę Krakowskiego Dekretem z dnia 2 sierpnia 2024 r.;
6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
7. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
8. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich;
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
13. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

# II. Osoby odpowiedzialne za realizację Standardów

Za zapoznanie się z treścią niniejszych Standardów i ich realizację są odpowiedzialne:

1) osoby, z którymi został nawiązany stosunek pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego mogące mieć, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracowniczych lub działalności dodatkowej związanej z zatrudnieniem w Uniwersytecie, kontakt z małoletnimi;

2) zleceniobiorcy mogący mieć w związku z realizacją umowy z UPJPII na prowadzenie zajęć dydaktycznych kontakt z małoletnimi;

3) osoby studiujące mogące mieć, w związku z realizacją programu studiów lub w związku z działalnością np. w organizacjach studenckich lub kołach naukowych, kontakt z małoletnimi;

4) osoby kształcące się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu mogące mieć, w związku z realizacją programu kształcenia lub w związku z działalnością np. w organizacjach doktoranckich/studenckich, kontakt z małoletnimi;

5) osoby uczestniczące w studiach podyplomowych, kształceniu specjalizacyjnym i innych formach kształcenia oraz osoby prowadzące te zajęcia mogące mieć, w związku z realizacją programu studiów podyplomowych, kształcenia specjalizacyjnego i innych form kształcenia, kontakt z małoletnimi;

6) osoby uczestniczące w wymianie akademickiej mogące mieć, w związku z realizacją umowy w ramach wymiany akademickiej kontakt z małoletnimi;

7) osoby inne niż wskazane w pkt., pkt. 1) - 6) powyżej, które z racji powierzenia im przez Uniwersytet wykonywania na rzecz Uniwersytetu innych czynności, mogą mieć kontakt z małoletnimi.

# III. Zasady weryfikacji społeczności Uniwersytetu

W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie obowiązuje Zarządzenie nr 48/2024 Rektora UPJPII z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie weryfikacji przez UPJPII w Krakowie osób w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochroną małoletnich wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część (zwane dalej łącznie Zarządzeniem).

# IV. Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy dorosłymi a małoletnimi

1. Bezpieczeństwo małoletnich w relacjach z osobami dorosłymi jest priorytetem wszystkich tworzących społeczność uniwersytecką.

2. W kontaktach z małoletnimi:

1. zachowujemy podstawowe zasady w relacjach dorosły – małoletni poprzez:
	* 1. równe traktowanie wszystkich osób,
		2. poszanowanie nietykalności cielesnej,
		3. poszanowanie prawa do prywatności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa,
		4. dostosowanie sposobu wchodzenia w relacje z małoletnimi do ich wieku;
2. stosujemy właściwe sposoby komunikacji z małoletnimi poprzez:
	* 1. dostosowanie przekazywanych treści i ich formy do wieku małoletnich,
		2. zwracanie się do małoletnich z szacunkiem,
		3. używanie form dyscyplinujących z poszanowaniem dla godności małoletnich,
		4. organizowanie spotkań indywidualnych z małoletnimi tylko wtedy, gdy mają uzasadnienie z perspektywy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej oraz gdy spełnione są odpowiednie warunki bezpieczeństwa,
		5. odpowiedzialne korzystanie z urządzeń elektronicznych, mediów społecznościowych i komunikatorów;
3. niezwłocznie reagujemy na sytuacje niejednoznaczne, które mogłyby zostać zinterpretowane jako nieodpowiednie zachowanie (np. przypadkowy kontakt fizyczny z małoletnim, który mógłby zostać potraktowany jako naruszenie nietykalności cielesnej) i je wyjaśniamy. W zależności od sytuacji sporządzana jest notatka służbowa lub/oraz poinformowany zostaje o tym fakcie koordynator UPJPII ds. ochrony małoletnich.

# V. Procedury interwencji w przypadku podejrzenia lub zgłoszenia krzywdzenia osoby małoletniej

1. Krzywdzeniem osoby małoletniej jest każde zamierzone bądź niezamierzone działanie lub zaniechanie działania osoby, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, które naruszają prawa, swobody i dobra osobiste osoby małoletniej i/lub zakłóca jej optymalny rozwój. Krzywdzenie może stanowić czyn zabroniony, jeśli spełnia jego znamiona, czyli odpowiada zachowaniom określonym w ustawie karnej.

2. Wyróżnia się podstawowe formy krzywdzenia[[1]](#footnote-1):

1. **przemoc fizyczna** – naruszanie nietykalności cielesnej lub zachowanie niosące takie ryzyko. Może to być m.in. bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie lub obezwładnianie;
2. **przemoc psychiczna** – wywieranie presji na osobę w celu sprawowaniu nad nią kontroli i podporządkowania jej swojej woli. Istotą tej formy krzywdzenia jest naruszenie godności osobistej. Wyraża się to np. poprzez izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie lub poniżanie;
3. **przemoc seksualna** – naruszanie intymności, zmuszanie osoby do aktywności seksualnej (obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej) wbrew jej woli, kontynuowanie aktywności seksualnej, gdy osoba się temu sprzeciwia bądź nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Może być przemocą z kontaktem fizycznym (np. dotykanie intymnych części ciała, stosunek seksualny) lub bez kontaktu fizycznego (np. ekshibicjonizm, podglądanie, werbalna przemoc seksualna).

W tym: **wykorzystywanie seksualne dziecka** – włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy.

1. **zaniedbywanie** – niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych drugiego człowieka. Odnosi się do dzieci, osób starszych czy z niepełnosprawnością lub chorych, których stan wymaga opieki ze strony domowników lub innych osób odpowiedzialnych. Polega m.in. na braku zainteresowania potrzebami innej osoby, świadomym ich ignorowaniu, pozbawianiu środków na utrzymanie, jedzenia, ubrania czy schronienia. Do zaniedbywania dziecka dochodzi w jego relacji z osobą, która jest zobowiązana do opieki, wychowania, troski i ochrony dziecka.
2. **przemoc rówieśnicza (agresja rówieśnicza, *bullying*)** – doświadczanie różnych form przemocy ze strony rówieśników, bezpośrednio lub z użyciem technologii komunikacyjnych (Internetu i urządzeń mobilnych). Ma miejsce wtedy, gdy działanie ma na celu wyrządzenie komuś przykrości lub krzywdy (intencjonalność), ma charakter systematyczny (powtarzalność), a ofiara jest słabsza od sprawcy bądź grupy sprawców. Obejmuje przemoc werbalną (np. przezywanie, dogadywanie, ośmieszanie), relacyjną (np. wykluczenie z grupy, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko osobie), fizyczną (np. pobicie, kopanie, popychanie, szarpanie), materialną (np. kradzież, niszczenie przedmiotów) oraz cyberprzemoc (złośliwy SMS lub e-mail, wpis w serwisie społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających osobę krzywdzoną), a także przemoc podczas randki ze strony chłopaka/dziewczyny, wykorzystanie seksualne przez rówieśnika.

3. Osoby małoletnie są prawnie chronione przed następującymi formami wykorzystania seksualnego[[2]](#footnote-2):

1. **wykorzystanie seksualne osoby małoletniej poniżej 15. roku życia:** osoba małoletnia, która nie ukończyła 15. roku życia, nie ma zdolności prawnej do wyrażenia zgody na aktywność seksualną, dlatego obcowanie seksualne z taką osobą i inne czynności seksualne, a nawet namawianie do nich są zakazane, niezależnie od tego, czy dziecko było zmuszone czy dobrowolnie się na tę czynność zgodziło (zob. art. 200 Kodeksu karnego). Każdy obywatel (poza wyjątkami określonymi w ustawie), który uzyskał wiarygodną wiadomość o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej poniżej 15. roku życia, ma obowiązek zawiadomienia organów ścigania – niewypełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (zob. art. 240 k.k.);
2. **wykorzystanie seksualne osoby powyżej 15. roku życia:** polskie prawo chroni przed przestępstwami w sferze seksualnej również osoby powyżej 15. roku życia, więc ochronie prawnej podlegają także starsi uczniowie. Zakazane jest doprowadzenie do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, stosując przemoc, groźbę lub podstęp (zob. art. 197 k.k.). Karane jest także doprowadzenie do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej poprzez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia innej osoby (zob. art. 199 k.k.). Stosunkiem zależności jest na przykład relacja pomiędzy nauczycielem a uczniem, wykładowcą a studentem. Stąd takie relacje seksualne należy uznać za zakazane. Ponadto surowo karane jest także wykorzystanie bezradności, upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej w celu doprowadzenia do czynności seksualnych (zob. art. 198 k.k.);
3. **wykorzystanie seksualne rówieśnicze:** osoby małoletnie mogą doświadczać wykorzystania seksualnego nie tylko ze strony osób pełnoletnich, ale także swoich rówieśników. Wyżej wymienione przepisy dotyczą także sytuacji przestępstwa popełnionego przez osobę małoletnią. Sprawca czynu zabronionego będącego przestępstwem podlega, co do zasady, pełnej odpowiedzialności po ukończeniu 17. roku życia, natomiast przed ukończeniem 17 lat odpowiada według zasad określonych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

4. Podstawowe zasady interwencji:

1. Interwencja, o której mowa w tym rozdziale, służy ujawnieniu krzywdzenia i zatrzymaniu go, a także zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wypracowaniu – we współpracy z kompetentnymi do tego instytucjami - indywidualnej ścieżki pomocy osobie małoletniej.
2. Interwencja może dotyczyć krzywdy wyrządzonej osobie małoletniej na terenie Uniwersytetu lub poza nim w ramach działalności związanej z funkcjonowaniem Uniwersytetu (np. w czasie wycieczek) bądź dziejącej się w innym miejscu i niezwiązanej z Uniwersytetem. Interwencja może dotyczyć przemocy zadawanej przez pracownika Uniwersytetu lub innej osoby wymienionej w Zarządzeniu, opiekunów dzieci lub inne osoby dorosłe bądź rówieśnika/rówieśników (niekoniecznie będących studentami Uniwersytetu).
3. Informacja o krzywdzie może pochodzić od samej krzywdzonej osoby małoletniej, jej rodziców lub opiekunów prawnych lub innych osób posiadających wiedzę o krzywdzie. Przemoc może zostać wykryta również poprzez obserwację symptomów krzywdzenia. Każda osoba, której dotyczy Zarządzenie, reaguje na wszelkie zgłoszenia i oznaki mogące wskazywać na to, że osoba małoletnia doświadcza jakiejkolwiek formy krzywdzenia.
4. Każda osoba, której dotyczy Zarządzenie, ma obowiązek przyjęcia zgłoszenia o podejrzeniu krzywdzeniu małoletniego w przypadku, gdy zgłosi się do niego osoba doświadczająca przemocy bądź inna osoba będąca tego świadkiem. Osoba przyjmująca zgłoszenie odpowiada za podjęcie właściwych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i procedurami przyjętymi na Uniwersytecie. Nie rozstrzyga, czy podejrzenia lub oskarżenia są zasadne, lecz zgłasza informację zgodnie z niniejszą procedurą.
5. Powzięcie podejrzenia, że osoba małoletnia doświadcza przemocy, lub przyjęcie zgłoszenia o krzywdzie, zobowiązuje osobę przyjmującą informację do sporządzenia notatki służbowej, której wzór określa Rektor w drodze zarządzenia i przekazania jej koordynatorowi UPJPII ds. ochrony małoletnich.
6. Koordynator niezwłocznie powiadamia Rektora o zgłoszeniu bądź podejrzeniu krzywdzenia osoby małoletniej.
7. Jeżeli osobą podejrzaną o krzywdzenie jest koordynator, osoba mająca informację o możliwym krzywdzeniu osoby małoletniej informuje bezpośrednio Rektora, który prowadzi interwencję lub wyznacza do tego inną osobę.
8. Jeżeli podejrzanym o krzywdzenie jest Rektor, koordynator powiadamia o tym fakcie Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu.
9. Rektor we współpracy z koordynatorem w zależności od sytuacji: składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury/policji, wysyła wniosek o wgląd w sytuację rodziny do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego, kontaktuje się z ośrodkiem pomocy społecznej lub wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
10. W przypadku gdy krzywdzenia osoby małoletniej dopuściła się osoba duchowna lub konsekrowana, dokonuje się również zgłoszenia - za pośrednictwem właściwego delegata ds. ochrony dzieci młodzieży - odpowiednim władzom kościelnym.
11. Dalsze postępowanie mające zweryfikować, czy faktycznie doszło do przemocy, należy do właściwej instytucji państwowej lub/i kościelnej.
12. Z każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór określa Rektor w drodze zarządzenia**.** Karta znajduje się w rejestrze interwencji prowadzonym przez Uniwersytet. Dokumentacja jest poufna i przechowywana w sekretariacie Rektoratu.
13. Wszyscy tworzący społeczność uniwersytecką reagują na każdą sytuację krzywdzenia osoby małoletniej w cyberprzestrzeni bądź jego kontakt ze szkodliwymi treściami w Internecie. Podejmowane są działania adekwatne do indywidualnej sytuacji. Stosuje się przy tym obowiązujące przepisy prawa, m.in. w zakresie ochrony wizerunku, ochrony przed wykorzystaniem seksualnym i cyberprzemocą. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu sprawa jest zgłaszana na policję lub do prokuratury. Interwencja prowadzona jest zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszych Standardach.
14. Każdą osobę, która w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zapoznała się z informacją o krzywdzeniu osoby małoletniej, obowiązuje zachowanie poufności, czyli nieudostępnianie informacji osobom oraz podmiotom nieuprawnionym, niezaangażowanym w interwencję i wsparcie małoletniego.

# VI. Koordynator UPJPII ds. ochrony małoletnich

1. W celu koordynowania działań służących ochronie małoletnich w ramach statutowej działalności Uniwersytetu, rektor powołuje koordynatora UPJPII ds. ochrony małoletnich.

2. Dane kontaktowe koordynatora: ochronamaloletnich@upjp2.edu.pl

3. Do zadań koordynatora należą w szczególności:

1. wspieranie władz Uniwersytetu w interweniowaniu na wszelkie podejrzenia lub zgłoszenia krzywdzenia osoby małoletniej oraz dokumentowanie ww. interwencji,
2. upowszechnianie wiedzy na temat Standardów, w tym organizowanie szkoleń dla wszystkich tworzących społeczność uniwersytecką,
3. Systematyczne ewaluowanie znajomości i stosowania Standardów oraz ich aktualności.

# VII. Upowszechnianie wiedzy o Standardach

1. Niniejsze Standardy są powszechnie dostępne, aby każdy tworzący społeczność uniwersytecką wiedział, w jaki sposób osoby małoletnie są chronieni przed przemocą oraz do kogo należy się zwracać o pomoc w przypadku doznania jakiejkolwiek krzywdy.

2. Standardy są dostępne w wersji wydrukowanej w Rektoracie UPJPII, a także zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu.

3. Standardy są przekazane osobom odpowiedzialnym za ich realizację drogą elektroniczną. Osoby te są zobowiązane do uważnego zapoznania się z treścią Standardów i potwierdzenia tego w formie pisemnej (wzór potwierdzenia określa Rektor w drodze zarządzenia, zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 Zarządzenia).

4. W celu upowszechniania znajomości Standardów, a także rozwijania kompetencji służących zwiększeniu bezpieczeństwa małoletnich, Uniwersytet organizuje szkolenia dla wszystkich tworzących społeczność uniwersytecką z zakresu profilaktyki przemocy. Szkolenia obejmują przede wszystkim następujące zagadnienia:

* + 1. symptomy wskazujące na możliwość doznania krzywdy przez małoletniego,
		2. reakcje emocjonalne i zachowania osób, które doznały przemocy oraz ich rodzin,
		3. rozmowa z osobą pokrzywdzoną oraz jej rodzicami,
		4. strategie używane przez sprawców do krzywdzenia dzieci i młodzieży, w szczególności zachowania sprawców wykorzystania seksualnego,
		5. obowiązujące normy prawne oraz procedury związane z ochroną małoletnich.

# VIII. Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów

1. Koordynator UPJPII ds. ochrony małoletnich dokonuje raz na dwa lata ewaluacji Standardów. Po przeprowadzeniu ankiety skierowanej do społeczności uniwersyteckiej ocenia poziom ich znajomości i przestrzegania, a także dostosowania do aktualnych potrzeb. Weryfikuje również ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym w razie zmiany przepisów prawa w okresie krótszym niż dwa lata, o których mowa w zdaniu pierwszym tego ustępu, koordynator rekomenduje Rektorowi zmianę regulacji obowiązujących na UPJPII w oparciu o zmianę przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Koordynator w formie pisemnej przekazuje Rektorowi wnioski z oceny Standardów i ewentualny projekt ich aktualizacji.

3. Rektor, po ewentualnym zasięgnięciu opinii Senatu, podejmuje decyzję odnośnie do wprowadzenia zmian w Standardach i ich zatwierdzenia. Zmiany zostają wprowadzone zarządzeniem Rektora i zakomunikowane drogą e-mailową społeczności uniwersyteckiej, a także opublikowane na stronie internetowej.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2024 Rektora UPJPII
z dnia 9 lipca 2024 r.

# Notatka służbowa z przyjęcia zgłoszenia przemocy wobec osoby małoletniej

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Data i godzina zgłoszenia |   |
| 2. Dane osoby małoletniej, której dotyczy zgłoszenie  |  |
| 3. Dane osoby zgłaszającej (jeśli nie była to sama osoba małoletnia) |  |
| 4. Forma krzywdzenia, miejsce, okoliczności towarzyszące  |  |
| 5. Świadkowie |   |
| 6. Podjęte działania przed przekazaniem zgłoszenia koordynatorowi UPJPII ds. ochrony małoletnich  |  |

 …….……………………………………

 data, imię i nazwisko (czytelny podpis)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2024 Rektora UPJPII
z dnia 9 lipca 2024 r.

# Karta interwencji

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Imię i nazwisko osoby małoletniej |  |
| 2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) |  |
| 3. Osoba składająca zawiadomienie o podejrzeniu krzywdzenia |  |
| 4. Opis działań podjętych przez koordynatora UPJPII ds. ochrony małoletnich lub inne osoby:  | Data | Działanie |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 5. Spotkania z rodzicami ucznia | Data | Opis spotkania |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 6. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe) | 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2. Wniosek o wgląd w sytuację małoletniego/rodziny
3. Inny rodzaj interwencji. Jaki?
 |
| 7. Dane dotyczące zgłoszenia krzywdzenia (nazwa organu, do którego zgłoszono krzywdzenie, data zgłoszenia) |  |
| 8. Wyniki zgłoszenia interwencji: (działania organów wymiaru sprawiedliwości, o ile placówka otrzymała informacje)  | Data | Działanie |
|  |  |
|  |  |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/2024 Rektora UPJPII
z dnia 9 lipca 2024 r.

# Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami ochrony małoletnich

Ja, ……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

legitymujący(-a) się dowodem osobistym/paszportem o nr …………………………………… oświadczam, że zapoznałem się ze Standardami ochrony małoletnich obowiązujących społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…………………………………… …………………………………………………

miejscowość, data imię i nazwisko (czytelny podpis)

1. Definicje zaczerpnięte z materiałów Niebieskiej Linii (https://www.niebieskalinia.pl/) oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (https://fdds.pl/). [↑](#footnote-ref-1)
2. Opisy zaczerpnięte z publikacji „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej” opracowanej przez Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. [↑](#footnote-ref-2)