ZATWIERDZAM:

Katarzyna Kotula

Ministra ds. Równości

**PROGRAM OSŁONOWY
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY DOMOWEJ
JAKO PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ”**

Spis treści

[I. WSTĘP 3](#_Toc202267730)

[II. CELE PROGRAMU I SPOSÓB JEGO REALIZACJI 6](#_Toc202267731)

[III. PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE I TRYB WYBORU PROJEKTÓW 8](#_Toc202267732)

[IV. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW 9](#_Toc202267733)

[V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 9](#_Toc202267734)

[VI. ZAKŁADANE REZULTATY PROGRAMU 10](#_Toc202267735)

[VII. MONITOROWANIE PROGRAMU 10](#_Toc202267736)

# WSTĘP

Skala przemocy domowej jest alarmująca – zgodnie z najnowszym badaniem opublikowanym w listopadzie 2024 r. przez Eurostat, Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), prawie 1/5 badanych kobiet w Polsce (19,6%) doświadczyła przemocy domowej w formie przemocy fizycznej, gróźb lub przemocy seksualnej w czasie swojego życia. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej to obowiązek państwa wynikający nie tylko z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673, z późn. zm.), ale także z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 961, dalej jako: konwencja stambulska). Dodatkowo, ten obowiązek nakłada na Polskę także dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1385 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, której termin wdrożenia upływa 14 czerwca 2027 r.

Przemoc domowa jako naruszenie praw człowieka jest przedmiotem zaleceń wydanych wobec Polski przez międzynarodowe organy ochrony praw człowieka. Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w uwagach końcowych z dnia 24 października 2024 r., wyraził zaniepokojenie doniesieniami, że nadal istnieje szereg luk w zakresie, zasięgu i egzekwowaniu przepisów dotyczących przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej. Zaniepokojenie utrzymującą się praktyką stosowania kar cielesnych, głównie w domach, oraz przemocą domową wobec dzieci, wyraził Komitet Praw Dziecka w uwagach końcowych z dnia 6 grudnia 2021 r. Wreszcie cały szereg zaleceń zawiera raport Grupy Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) opublikowany 16 września 2021 r.

Od 1 lipca 2024 r. za przeciwdziałanie przemocy domowej jako Krajowa Koordynatorka Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej – ale także realizowanie polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania[[1]](#footnote-2) – odpowiada Ministra ds. Równości. Jednym z jej priorytetów jest dostosowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej do konwencji stambulskiej, wdrożenie rekomendacji Komitetu GREVIO i zaadresowanie problemu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć, doświadczanej przez kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu niż mężczyźni i stanowiącej przejaw dyskryminacji wobec kobiet. Te priorytety znajdują odzwierciedlenie w nowym programie osłonowym, ogłoszonym przez Ministrę ds. Równości Katarzynę Kotulę na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Program osłonowy ma na celu wdrożenie omówionych niżej rekomendacji Komitetu GREVIO, ale także pracowniczek i pracowników socjalnych, specjalistek i specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej oraz organizacji pozarządowych.

Problemy w zapewnieniu adekwatnego wsparcia osobom doznającym przemocy domowej zidentyfikowane zostały m.in. w raporcie GREVIO – GREVIO w szczególności zachęca polskie władze, by zwalczały wielorakie formy dyskryminacji w dostępie do ochrony i wsparcia, której doświadczają różne grupy kobiet doznających przemocy, w szczególności kobiety z niepełnosprawnościami, migrantki, kobiety romskie, kobiety starsze, kobiety LBTI (lesbijki, kobiety biseksualne, transpłciowe i interpłciowe) i kobiety pracujące seksualnie. GREVIO zaleca polskim władzom uznanie niezależnych, kobiecych organizacji pozarządowych za kluczowych partnerów w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Wzywa do podjęcia działań na rzecz zapobiegania wszystkim formom przemocy wobec kobiet.

Niezależnie od powyższego, na konieczność zapewnienia wsparcia specjalistkom i specjalistom udzielającym wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, a także pracującym z osobami stosującymi przemoc domową, zwraca uwagę raport opublikowany przez Zespół ds. analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (dalej jako: Zespół ds. analizy zdarzeń). Jak wynika z pierwszej analizy tego Zespołu z dnia 28 lutego 2025 r.[[2]](#footnote-3), eksperci rekomendują umożliwienie korzystania z superwizji pracy socjalnej pracownikom socjalnym, a także rekomendują superwizję dla asystentów rodziny. Wśród rekomendacji sektorowych znalazły się ponadto rekomendacje w obszarze szkoleń – merytorycznych i świadomościowych dla oświaty, świadomościowych dla pracowników socjalnych i kuratorów w zakresie priorytetyzowania dobra dziecka nad inne względy i podnoszące kompetencje w zakresie rozpoznawania nieoczywistych symptomów przemocy. Wreszcie Zespół sformułował szereg uwag dotyczących wdrażania idei pracy interdyscyplinarnej.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie wyników kontroli „Przeciwdziałanie przemocy domowej” z listopada 2024 r., wskazuje m.in. na:

* brak narzędzi do identyfikowania rodzin zagrożonych przemocą domową,
* nierzetelną realizację obowiązków opracowania programów przeciwdziałania przemocy domowej – w szczególności nierzetelną diagnozę problemów,
* brak skoordynowanej współpracy jednostek w ramach przeciwdziałania przemocy domowej, tj. ogólnych zasad, wytycznych, standardów współpracy.

Rekomendacje NIK zostały szczegółowo omówione podczas spotkania Wiceprezesa NIK, Piotra Miklasa, i Ministry ds. Równości Katarzyny Kotuli z udziałem przedstawicieli Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Wojewódzkich Koordynatorów Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz przedstawicielek i przedstawiciela Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej podczas spotkania w KPRM w dniu 15 maja 2025 r.

Opisane wyżej zastrzeżenia Zespołu ds. analizy zdarzeń i NIK wskazują m.in. na potrzebę superwizji zawodowej, rozumianej także jako możliwość omówienia z superwizorką lub superwizorem wątpliwości i trudności merytorycznych.

Pozostałe rekomendacje zostały zebrane podczas spotkań Ministry ds. Równości Katarzyny Kotuli i obsługującego ją Departamentu ds. Równego Traktowania w KPRM z:

* przewodniczącymi Zespołów Interdyscyplinarnych z miast wojewódzkich,
* Wojewódzkimi Koordynatorami Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (programowi osłonowemu poświęcone było spotkanie w styczniu 2025 r.),
* superwizorkami i superwizorami w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
* Zespołem Monitorującym do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (programowi osłonowemu poświęcone było posiedzenie Zespołu w styczniu 2025 r.),
* Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
* Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

W lutym 2025 r. Ministra ds. Równości Katarzyna Kotula uruchomiła także ankietę dla pracowniczek i pracowników socjalnych, którzy zgłaszali do niej pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Otrzymała 1600 odpowiedzi, z których wynika, że pracowniczki i pracownicy socjalni nie mają niekiedy dostępu do podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów i standardów, których powinni przestrzegać w swojej pracy.

Podsumowując cały rok spotkań, dyskusji i informacji zwrotnych – niewątpliwie należy dojść do wniosku, że system przeciwdziałania przemocy domowej jest niedofinansowany, a także – co podkreślał NIK – nieprzeznaczanie środków finansowych na przeciwdziałanie przemocy domowej świadczy o niskim priorytecie samego problemu wśród władz lokalnych i samorządowych. Z tej perspektywy kwota 3 mln zł rocznie, zabezpieczone w ustawie budżetowej na realizację programów Ministra ds. Równości, jest niewątpliwie niewystarczająca, nawet na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Z tego powodu celem Programu Osłonowego jest także wyznaczanie pewnego standardu, który powinien osiągnąć system przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym. Ten standard to zarówno standard wsparcia udzielanego osobom doznającym przemocy, jak i standard warunków pracy dla przedstawicielek i przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, którego spełnienie jest warunkiem koniecznym udzielania jakościowego i adekwatnego wsparcia osobom pokrzywdzonym.

# CELE PROGRAMU I SPOSÓB JEGO REALIZACJI

**Cel główny**

Głównym celem Programu jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań wynikających zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jak i z konwencji stambulskiej, poprzez udzielenie im finansowego wsparcia umożliwiającego:

* wsparcie osób doznających przemocy domowej, w szczególności likwidacja barier w korzystaniu z tego wsparcia przez kobiety z niepełnosprawnościami, migrantki, kobiety romskie, kobiety starsze, kobiety LBTI (lesbijek, kobiet biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych), kobiety z terenów wiejskich i kobiety pracujące seksualnie,
* wsparcie przedstawicielek i przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,

i tym samym wdrożenie rekomendacji Komitetu GREVIO, a także omówionych wyżej rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli i Zespołu ds. analizy zdarzeń. Celem programu jest także uznanie niezależnych organizacji pozarządowych za kluczowych partnerów w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć.

**2. Priorytety:**

**Priorytet I**

**Superwizja zawodowa i wsparcie psychologiczne dla specjalistek i specjalistów udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy domowej i pracujących z osobami stosującymi przemoc domową**

Zarówno z raportu NIK, raportu Zespołu ds. analizy zdarzeń oraz przeprowadzonych przez Ministrę ds. Równości Katarzynę Kotulę konsultacji wynika olbrzymia potrzeba superwizji zawodowej i wsparcia psychologicznego przedstawicielek i przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Dodatkowo, na potrzebę szkoleń dotyczących radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, superwizji zawodowej i wsparcia psychologicznego wskazał NIK także w wynikach kontroli z 2021 r. „Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach”.

Mając to na uwadze, przykładowe działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu I to:

* superwizja zawodowa dla pracowniczek i pracowników socjalnych, ale także przedstawicielek i przedstawicieli innych służb wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, a także ich przełożonych,
* wsparcie psychologiczne dla pracowniczek i pracowników socjalnych, ale także przedstawicielek i przedstawicieli innych służb wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, a także ich przełożonych,
* szkolenia w obszarze radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym pracowniczek i pracowników socjalnych, ale także przedstawicielek i przedstawicieli innych służb wchodzących w skład zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, a także ich przełożonych.

**Priorytet II**

**Zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej, w szczególności dla kobiet z niepełnosprawnością, kobiet starszych, kobiet LBTI, kobiet pracujących seksualnie, migrantek, uchodźczyń, kobiet romskich i kobiet z terenów wiejskich**

Komitet GREVIO wezwał polskie władze do tego, by zapewniły równy dostęp do specjalistycznego wsparcia wszystkim kobietom doznającym przemocy, w tym m.in. kobietom z niepełnosprawnościami, kobietom z terenów wiejskich, starszym kobietom, migrantkom, kobietom romskim, kobietom LGBTI i pracownicom seksualnym. Jednostki samorządy terytorialnego, w oparciu o doświadczenie lokalnych organizacji społecznych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i na rzecz różnych grup mniejszościowych, powinny zapewnić faktyczny dostęp do oferowanych usług poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, zapewniając tym samym wsparcie w usamodzielnianiu się osób doznających przemocy domowej – zgodnie z rekomendacjami.

Mając to na uwadze, przykładowe działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu II to:

* zapewnienie dostępności ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie dostępności architektonicznej (np. oznaczenie pomieszczeń),
* zapewnienie dostępności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej dla osób doznających przemocy domowej w formie przemocy seksualnej – zakup środków antykoncepcyjnych, antykoncepcji awaryjnej, testów i leków na choroby przenoszone drogą płciową, środki ochrony osobistej, testy ciążowe,
* zapewnienie dostępności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej dla osób doznających przemocy domowej z terenów wiejskich, z niepełnosprawnościami, starszych – opłacenie komunikacji publicznej lub transportu do ośrodka dla osoby doznającej przemocy domowej i jej dzieci,
* zapewnienie dostępności poradnictwa, informacji publikowanych na stronach internetowych, w broszurach, publikacjach, ulotkach, poprzez zapewnienie tłumaczenia na Polski Język Migowy, alternatywne metody komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością, tłumaczenia na język ukraiński, rosyjski, angielski, języki rzadkie – np. wietnamski, romani, zapewnienie wersji łatwej do czytania (easy to read),
* przeszkolenie i zatrudnienie asystentek towarzyszących osobom doznającym przemocy domowej, w szczególności w formie przemocy seksualnej, w kontakcie ze służbami, Policją i prokuraturą, z lokalnych organizacji pozarządowych i społeczności reprezentujących różne grupy marginalizowane,
* szkolenia prowadzone przez lokalne organizacje mniejszościowe uwrażliwiające na potrzeby doznających przemocy migrantek, kobiet z mniejszości narodowych i etnicznych, religijnych, kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami, z terenów wiejskich, pracujących seksualnie, kobiet LBTI.

**Priorytet III**

**Współpraca międzyinstytucjonalna**

Jednym z omówionych wyżej wniosków z przeprowadzonej przez NIK kontroli jest brak skoordynowanej współpracy jednostek w ramach systemu przeciwdziałania przemocy domowej, tj. ogólnych zasad, wytycznych, standardów współpracy. Zastrzeżenia do pracy interdyscyplinarnej ma także Zespół ds. analizy zdarzeń – w jego ocenie wdrażanie idei pracy interdyscyplinarnej jest częściowe, a grupy specjalistów pracujące z rodziną rzadko faktycznie współpracują i podejmują wspólne działania rozpoznająco-projektujące pomoc. Wreszcie GREVIO zachęcał polskie władze, by włączyły do procedur ocenę ryzyka i stosowanie środków ochronnych.

Mając to na uwadze, przykładowe działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu III to:

* szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć,
* facylitacja, konsultacje, w celu opracowania zasad, wytycznych, procedur, standardów współpracy służb w ramach procedury „Niebieskie karty” lub w celu realizowania innych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i jej aktów wykonawczych, np. zabezpieczenia dziecka na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
* szkolenia, facylitacja, konsultacje, w celu wdrożenia lub opracowania kwestionariuszy oceny ryzyka.

**Priorytet IV**

**Działania profilaktyczne uwzględniające źródła przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć**

Jak wynika z raportu NIK system przeciwdziałania przemocy domowej jest skoncentrowany na reagowaniu na przemoc, a nie na jej zapobieganiu – skuteczność działań profilaktycznych omówiono w raporcie. Do podjęcia działań na rzecz zapobiegania – a nie wyłącznie zwalczania – wszystkich form przemocy wobec kobiet, o których mowa w konwencji stambulskiej, wezwał polskie władze Komitet GREVIO. W szczególności, działania profilaktyczne powinny:

* promować zmianę mentalności oraz postaw, indywidualnych i zbiorowych, przyczyniających się do usprawiedliwiania i utrwalania przemocy wobec kobiet,
* być nakierowane na zlikwidowanie źródeł przemocy, to jest nierówności strukturalnych między kobietami a mężczyznami,
* promować programy i działania na rzecz wzmacniania samodzielnej pozycji kobiet.

Mając to na uwadze, przykładowe działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu IV to:

* lokalne spotkania zwiększające świadomość – czym jest przemoc domowa i przemoc ze względu na płeć i różne jej formy, w szczególności adresowane do osób z grup mniejszościowych,
* badania, jakościowe i ilościowe, umożliwiające sporządzenie rzetelnej diagnozy umożliwiającej zaprojektowanie adekwatnych działań profilaktycznych,
* działania edukacyjne, zgodnie z rekomendacjami Komitetu GREVIO – promujące zasadę równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowe role płciowe, wzajemny szacunek, rozwiązanie konfliktów w stosunkach międzyludzkich bez użycia przemocy, prawo nietykalności osobistej, informacje o różnych formach przemocy wobec kobiet uwarunkowanych płcią społeczno-kulturową,
* inne działania, kampanie, zwiększające świadomość na temat form przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć.

# PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE I TRYB WYBORU PROJEKTÓW

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się **jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego**. Jednostki te mogą realizować projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491, z późn. zm.).

Projekty mogą być realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej lub podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Środki finansowe będą przyznawane na podstawie otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Ministry ds. Równości [*www.gov.pl/web/minister-ds-rownosci*](file:///C%3A%5CUsers%5Camazurczak%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CV80PY2L4%5Cwww.gov.pl%5Cweb%5Cminister-ds-rownosci)*.*

W ogłoszeniu o konkursie zostaną wyznaczone priorytety, w ramach których jednostki samorządu terytorialnego będą wnioskować o dofinansowanie projektów, a także szczegółowe zasady dofinansowania projektów.

Podstawą aplikowania o środki finansowe na realizację projektów w ramach Programu jest **gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej**, przyjęty uchwałą właściwych organów gminy lub powiatu, natomiast w przypadku samorządu województwa − **wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej**, przyjęty właściwą uchwałą Sejmiku lub Zarządu Województwa.

Oceny formalnej złożonych wniosków dokonuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, oceny merytorycznej – Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Każdy wniosek merytorycznie oceniany będzie przez dwie osoby − członkinie i członków Zespołu Monitorującego, a ostateczna punktacja wniosku będzie średnią punktów przyznanych przez obie osoby.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków zawiera karta oceny załączona do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Środki finansowe przyznawane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a podmiotem, którego projekt w ramach Programu został pozytywnie oceniony przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny formalnej i merytorycznej wraz z podaniem liczby przyznanych punktów, oraz zostanie im przekazana merytoryczna informacja zwrotna o ocenie członków Zespołu Monitorującego. Informacja ta zostanie również opublikowana na stronie internetowej Ministry ds. Równości [*www.gov.pl/web/minister-ds-rownosci*](http://www.gov.pl/web/minister-ds-rownosci)*.*

# ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Projekt realizowany w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie od 20 000 zł do 200 000 zł. Wnioskowana kwota na dofinansowanie projektu (kwota dotacji celowej) nie może być wyższa niż 80% całkowitego kosztu realizacji projektu, zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, z późn. zm.). Podmioty, które będą aplikowały o dofinansowanie projektu, zobowiązane są do zapewnienia finansowego wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu projektu. Finansowanie nie może być przeznaczone na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

Całkowity koszt projektu jest rozumiany jako suma kwoty dotacji celowej (kwota dofinansowania projektu przez Ministrę do spraw Równości) oraz kwoty wkładu własnego (finansowy wkład własny wnioskodawcy)*.* Nie jest możliwe wniesienie wkładu rzeczowego do projektu.

Podmiot uprawniony, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany przedstawić szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na formularzu określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację projektów w ramach Programu.

# ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Ministra do spraw Równości przeznacza w danym roku budżetowym środki finansowe na realizację projektów w ramach Programu.

Kwota środków finansowych na realizację projektów w ramach Programu określana jest corocznie w oparciu o środki przyznane Ministrowi do spraw Równości w ustawie budżetowej, a ich podział jest zgodny z przyjętymi priorytetami. Projekty mogą być realizowane do końca danego roku budżetowego.

# ZAKŁADANE REZULTATY PROGRAMU

1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i negatywnym konsekwencjom psychicznym ponoszonym przez specjalistki i specjalistów udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy domowej i stosującym przemoc domową.
2. Zwiększenie dostępności usług kierowanych do osób doznających przemocy domowej, w szczególności dla kobiet z niepełnosprawnością, kobiet starszych, kobiet LBTI, kobiet pracujących seksualnie, migrantek, uchodźczyń, kobiet romskich i kobiet z terenów wiejskich.
3. Zwiększenie jakości udzielanego wsparcia, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami przeciwdziałającymi przemocy domowej.
4. Zmniejszenie skali przemocy domowej ze względu na zaprojektowanie i zrealizowanie adekwatnych działań profilaktycznych.

# MONITOROWANIE PROGRAMU

Monitorowanie Programu odbywać się będzie na podstawie sprawozdań składanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty w ramach Programu Osłonowego oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych udostępnionych beneficjentkom i beneficjentom Programu Osłonowego po jego zakończeniu.

1. Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2024 r. poz. 1175, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-2)
2. https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dsrin-vi07112024 [↑](#footnote-ref-3)