**Zarządzenie Nr 1877/2024/2025**

**Rektora Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego**

**z dnia 17 września 2024 roku**

w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, t. j. z późn. zm.) w związku z art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560 t. j. z późn. zm.)

***zarządzam, co następuje:***

§ 1

Na mocy niniejszego zarządzenia wprowadza się Standardy Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr **1874/2024/2025 z dnia 11 września 2024 roku** w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rektor**

**Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego**

 **dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. UBB**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych

Załącznik do zarządzenia nr 1877/2024/2025 z dnia 17 września 2024 r.

**STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W UNIWERSYTECIE**

**BIELSKO – BIALSKIM**

**SPIS TREŚCI:**

Postanowienia ogólne

Podstawy prawne

Rozdział I. Objaśnienie terminów

Rozdział II. Weryfikacja osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz zasady bezpiecznego dopuszczania osób do pracy związanej z kontaktem z małoletnimi

Rozdział III. Zasady zapewniające bezpieczne relacje Pracownika z małoletnimi

Rozdział IV. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi oraz zachowania niedozwolone

Rozdział V. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

Rozdział VI. Zasady ustalania planu wsparcia małoletnich po ujawnieniu krzywdzenia

Rozdział VII. Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów

Rozdział VIII. Zasady i sposób udostępniania Standardów

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

Wykaz załączników

**Postanowienia ogólne**

Mając na celu ochronę godności małoletnich i poszanowanie ich praw wprowadza się w Uniwersytecie Bielsko – Bialskim Standardy Ochrony Małoletnich (zwane dalej „Standardami”). Standardy Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko – Bialskim zostały opracowane zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560) oraz udostępnione publicznie w dwóch wersjach: zupełnej oraz skróconej. Z dokumentem zapoznaje się w szczególności nauczycielki i nauczycieli akademickich oraz administrację akademicką Uniwersytetu Bielsko – Bialskiego, a także osoby współpracujące, studiujące i kształcące się w szkole doktorskiej.

Podstawy prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.);

2) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.);

3) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809);

4) Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606);

5) Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560);

6) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

7) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17, ze zm.);

8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.).

**Rozdział I**

**Objaśnienie terminów**

§ 1

Ilekroć w niniejszych Standardach mowa jest o:

1) Uniwersytecie – oznacza to Uniwersytet Bielsko – Bialski;

2) małoletnim – oznacza to każdą osobę do ukończenia 18 roku życia, kształcącą się w Uniwersytecie, rekrutującą się do Uniwersytetu, kontaktującą się z pracownikami Uniwersytetu lub przebywającą na terenie Uczelni;

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione, współpracujące lub kształcące się w Uniwersytecie, które w ramach swojej działalności uniwersyteckiej mają lub mogą mieć kontakt z osobami małoletnimi;

4) opiekunie małoletniego – oznacza to osobę uprawnioną do reprezentacji małoletniego, w szczególności rodzica lub innego opiekuna prawnego;

5) krzywdzeniu – należy przez to rozumieć każde zamierzone lub niezamierzone działanie albo zaniechanie, które może doprowadzić do wyrządzenia szkody małoletnim, bądź stanowić zagrożenie względem dobra małoletnich i ich praw;

6) Rejestrze – należy przez to rozumieć Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy;

7) KRK – oznacza to Krajowy Rejestr Karny;

8) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Rektora ds. ochrony małoletnich;

9) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

**Rozdział II**

**Weryfikacja osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz zasady bezpiecznego dopuszczania osób do pracy związanej z kontaktem z małoletnimi**

§ 2

1. W Uniwersytecie istnieje obowiązek weryfikacji osób zatrudnianych lub dopuszczanych do innej działalności związanej z kontaktem z małoletnimi.

2. Zasady bezpiecznego dopuszczania osób zatrudnianych lub dopuszczanych do innej działalności, związanej z kontaktem z małoletnimi określa Rektor w formie zarządzenia.

3. Każdy Pracownik zobowiązany jest zapoznać się ze Standardami przed podjęciem zatrudnienia lub innej działalności związanej z kontaktem z małoletnimi, potwierdzić zapoznanie się ze Standardami, a także stosować się do postanowień tych Standardów.

4. Treść oświadczenia o zapoznaniu się ze Standardami i przyjęciu ich stosowania stanowi załącznik nr 1 do Standardów.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, może stanowić integralną część umowy o odbycie stażu, umowy wolontariatu lub innej umowy cywilnoprawnej.

6. Podpisane oświadczenia załącza się do akt osobowych osoby zatrudnionej, a w przypadku pozostałych osób – do teczki osobowej studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, dokumentacji danego wydarzenia lub dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy cywilnoprawnej, z zastrzeżeniem ust. 5.

7. Pracownikom mającym podejmować zatrudnienie lub inną działalności związaną z kontaktem z małoletnimi umożliwia i zaleca się udział w szkoleniu z zakresu stosowania Standardów w praktyce. Za organizację i treść szkolenia odpowiada Pełnomocnik.

**Rozdział III**

**Zasady zapewniające bezpieczne relacje Pracownika z małoletnimi**

§ 3

1. Pracownicy postępując w zgodzie z prawem powszechnie obowiązującym, wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu, w tym z niniejszymi Standardami oraz w ramach swoich uprawnień i kompetencji, zobowiązani są do utrzymywania profesjonalnej relacji z małoletnimi, działania w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, adekwatny do sytuacji, bezpieczny, uzasadniony i sprawiedliwy wobec małoletnich.

2. Pracownicy traktują małoletnich z szacunkiem oraz uwzględniają ich potrzeby i prawa. Niedopuszczalne jest krzywdzenie małoletnich w jakiejkolwiek formie.

§ 4

1. W kontakcie z małoletnimi niedopuszczalne jest w szczególności:

1) stosowanie wobec małoletnich przemocy fizycznej lub nadużywania przewagi fizycznej np.: bicia, popychania, szturchania, ograniczania swobody ruchu;

2) stosowanie wobec małoletnich przemocy psychicznej lub nadużywania pozycji władzy, np.: poniżania, wyśmiewania, zastraszania, grożenia, pomijania, izolowania, dyskryminowania, wyzywania;

3) formułowanie negatywnych uwag lub komentarzy na temat wyglądu, pochodzenia, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, sytuacji ekonomicznej lub stanu zdrowia i sprawności małoletnich;

4) proponowanie małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywania ich wspólnie z małoletnimi lub w ich obecności;

5) nawiązywanie z małoletnim jakichkolwiek relacji romantycznych, emocjonalnych lub seksualnych, składanie mu propozycji tego typu relacji lub kontaktu, kierowanie do niego komentarzy, żartów, gestów o seksualnym charakterze oraz udostępnianie uczniom treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;

6) zatajanie informacji na temat nawiązania relacji romantycznej lub seksualnej pomiędzy małoletnim a osobą dorosłą, w szczególności Pracownikiem Uniwersytetu, lub jej nawiązanie, a także ukrywanie wiadomości dotyczących możliwości jednostronnej romantycznej lub seksualnej fascynacji na linii małoletni – osoba dorosła;

7) wręczanie i przyjmowanie prezentów od małoletniego lub jego opiekunów innych niż symboliczne;

8) zachowywanie się w obecności małoletnich w sposób nieobyczajny lub niestosowny, np. poprzez używanie wulgaryzmów, czynienie obraźliwych uwag oraz odnoszenie się do atrakcyjności seksualnej;

9) ujawnianie informacji wrażliwych, w szczególności dotyczących sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, prawnej małoletniego osobom nieuprawnionym, w tym wobec innych małoletnich;

10) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat małoletniego, a także wszelkiego rodzaju poniżających, obraźliwych, ośmieszających małoletniego materiałów;

11) podnoszenie głosu na małoletnich w sytuacjach, które nie wynikają z bezpieczeństwa małoletniego lub innych małoletnich;

12) faworyzowanie niektórych małoletnich;

13) upublicznianie wizerunku małoletniego bez pisemnej zgody opiekunów małoletniego, z wyjątkiem sytuacji, gdy jego wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; zgoda na publikację wizerunku małoletniego stanowi załącznik nr 2 do Standardów.

2. Formy i przejawy krzywdzenia/przemocy wobec małoletniego: fizyczne, psychiczne, seksualne, zaniedbywanie – jako niedopuszczalne wobec małoletniego zachowania lub sytuacje określa załącznik nr 3 do Standardów.

§ 5

Relacje między małoletnimi a Pracownikami powinny obejmować:

1) działanie dla dobra małoletnich, w ich najlepszym interesie, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy uwzględnieniu ich emocji i potrzeb;

2) działanie wobec małoletnich w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji zachowania;

3) utrzymywanie profesjonalnej relacji z małoletnimi i zachowywanie się względem nich w sposób niezagrażający, sprawiedliwy, odpowiedni do ich wieku, poziomu dojrzałości oraz sytuacji;

4) ustalanie reguł i zasad działania, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec małoletnich, odpowiednie do poziomu dojrzałości małoletnich ich wyjaśnianie oraz stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane;

5) okazywanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z małoletnimi oraz poszanowanie opinii wyrażanych przez małoletnich;

6) szanowanie prawa do prywatności małoletnich;

7) docenianie i szanowanie wkładu małoletnich w podejmowane działania;

8) informowanie małoletnich o decyzjach ich dotyczących, branie pod uwagę ich oczekiwań;

9) zapewnienie małoletnich o możliwości uzyskania pomocy ze strony Pracowników w sytuacjach odczuwanego dyskomfortu psychicznego i/lub fizycznego;

10) prowadzenie rozmów z małoletnimi wyłącznie przy otwartych drzwiach bądź w obecności osób trzecich, z wyłączeniem sytuacji, gdy prywatność lub inne dobro małoletniego mogłaby zostać naruszona;

11) reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości małoletnich, w tym dostosowanie poziomu komunikacji do małoletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych;

12) równe traktowanie małoletnich bez względu na płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd;

13) fizyczny kontakt z małoletnimi jedynie w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w tym bezpieczeństwem oraz realnymi potrzebami małoletnich, przy uwzględnieniu ich wieku, poziomu dojrzałości, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego, z poszanowaniem granic intymności i w sposób, który nie może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny. O ile to możliwe, kontakt fizyczny powinien być zawsze poprzedzony wyraźną zgodą małoletnich.

§ 6

1. Pracownik informuje małoletniego o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez małoletniego podczas zajęć.

2. O każdym przypadku wystąpienia cyberprzemocy powiadamiani są opiekunowie małoletnich, a jeśli wymaga tego sytuacja angażowane są odpowiednie instytucje.

**Rozdział IV**

**Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi**

§ 7

1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi jest postępowanie względem siebie z szacunkiem, przy uwzględnianiu godności i potrzeb innych małoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie przez małoletniego jakichkolwiek form krzywdzenia wobec innego małoletniego. Małoletni powinni szanować prawo innych małoletnich do prywatności.

2. W relacjach między małoletnimi niedozwolone jest w szczególności:

1) używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag;

2) wzajemne zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie, obrażanie i krzyczenie na innych małoletnich;

3) nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej;

4) wykorzystywanie wobec innych małoletnich przewagi fizycznej w postaci zachowań takich jak bicie, popychanie, przewracanie, ciągnięcie za części garderoby oraz ciała, ograniczanie wolności fizycznej, itp.;

5) utrwalanie wizerunku innych małoletnich (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) w sytuacji, gdy nie wyrazili oni na to zgody i w sytuacjach, które mogą ich zawstydzić lub obrazić;

6) nieuprawnione upowszechnianie wizerunków innych małoletnich;

7) udostępnianie między małoletnimi alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, a także używanie ich w obecności innych małoletnich;

8) utrzymywanie relacji intymnych i dopuszczanie się zachowań seksualnych mogących stanowić czyn zabroniony przez Ustawę.

3. Małoletni w kontakcie z innym małoletnim:

1) nie stosuje przemocy w jakiejkolwiek formie;

2) odnosi się do małoletniego z szacunkiem oraz nie narusza jego poczucia godności;

3) respektuje prawa i wolności innego małoletniego w ramach społecznie przyjętych norm i wartości;

4) zachowuje życzliwość oraz kulturę osobistą;

5) kontroluje swoje zachowania pod kątem wyrażania poglądów i opinii;

6) wypowiada się w sposób, który nikogo nie krzywdzi, nie stygmatyzuje, nie obraża;

7) reaguje na przemoc, której jest świadkiem lub, o której posiada informację, w szczególności poprzez poinformowanie o niej Pracownika Uniwersytetu.

4. Zgłoszenia jakichkolwiek form krzywdzenia wobec innego małoletniego może dokonać sam małoletni, opiekun małoletniego lub świadek zdarzenia. Do zgłoszeń, o których mowa w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio § 8 Standardów.

**Rozdział V**

**Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego**

§ 8

1. Informację o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia małoletniego należy niezwłocznie zgłosić Pełnomocnikowi Rektora na adres podany na stronie internetowej Uniwersytetu oraz bezpośredniemu organizatorowi wydarzenia.

2. Postępowanie interwencyjne w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego prowadzi Pełnomocnik Rektora.

3. W przypadku powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik Rektora dokonuje rozpoznania sytuacji oraz udziela niezbędnego wsparcia małoletniemu lub jego opiekunowi, w tym kieruje wyżej wymienionych do właściwych instytucji publicznych lub zwraca się do takich instytucji.

4. W przypadku stwierdzenia podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego mogącym stanowić przestępstwo Rektor lub Pełnomocnik Rektora niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby oraz organy ścigania lub sąd opiekuńczy, w razie potrzeby składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

5. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia małoletniego należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby.

6. W przypadku, kiedy małoletni zgłasza osobie studiującej przebywającej na praktyce lub stażu, że doświadcza przemocy, ma ona obowiązek niezwłocznie zgłosić sprawę opiekunowi praktyki, dyrekcji placówki lub innej osobie odpowiedzialnej za kwestie bezpieczeństwa małoletnich.

7. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez Pracownika, Rektor natychmiast odsuwa taką osobę od wszelkich form kontaktu z małoletnim, do czasu wyjaśnienia sprawy.

8. Dokumentację dotyczącą ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego przechowuje się zgodnie z przepisami wewnętrznymi, w szczególności z Instrukcją o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego Uniwersytetu Bielsko - Bialskiego.

**Rozdział VI**

**Zasady ustalania planu wsparcia małoletnich po ujawnieniu krzywdzenia**

§ 9

1. Uniwersytet w swoich działaniach dąży do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony małoletnich.

2. Pracownik, który zauważył lub podejrzewa u małoletniego symptomy krzywdzenia zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia małoletniego przed dalszym krzywdzeniem. Jeśli jest to możliwe, Pracownik Uniwersytetu może zaoferować wsparcie emocjonalne małoletniemu, okazując empatię, wysłuchując uważnie małoletniego oraz okazując mu zaufanie i podstawowe wsparcie.

3. Przykłady symptomów krzywdzenia wyszczególniono w załączniku nr 4 do Standardów.

§ 10

1. Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia ustalany jest przez Pełnomocnika Rektora w konsultacji ze specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w porozumieniu z opiekunem małoletniego.

2. Plan wsparcia małoletniego zawiera ustalenia dotyczące w szczególności:

1) sytuacji małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, w tym jego sytuacji psychologicznej, bezpieczeństwa, sytuacji rodzinnej i możliwości uzyskania wsparcia od członków rodziny;

2) konieczności podjęcia działań interwencyjnych w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa, w tym ewentualnego zgłoszenia krzywdzenia lub podejrzenia odpowiednim organom, instytucjom;

3) udzielenia informacji oraz potrzeby pomocy w skontaktowaniu małoletniego, jego opiekunów z odpowiednimi instytucjami;

4) współpracy z opiekunami małoletniego w zakresie zapewnienia mu pomocy.

**Rozdział VII**

**Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów**

§ 11

1. Standardy podlegają regularnemu przeglądowi, przeprowadzanemu nie rzadziej niż raz na 2 lata, pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem oraz uzasadnionymi potrzebami ochrony małoletnich w ramach działań związanych z kontaktem z małoletnimi, a w razie potrzeby aktualizacji w tym zakresie.

2. Osobą odpowiedzialną za dokonywanie przeglądu, o którym mowa w ust. 1, reagowanie na przypadki naruszenia Standardów oraz proponowanie zmian Standardów jest Pełnomocnik Rektora. Działania te prowadzone są w konsultacji z członkami Wspólnoty Akademickiej, którzy prowadzą działania związane z kontaktem z małoletnimi.

3. Wnioski z przeprowadzonej oceny Standardów dokumentuje Pełnomocnik Rektora.

**Rozdział VIII**

**Zasady i sposób udostępniania** **Standardów**

§ 12

1. Standardy są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich. Wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich oraz ich opiekunów.

2. Standardy w wersji papierowej dostępne są również do wglądu w Biurze Rektora Uniwersytetu.

**Rozdział IX**

**Postanowienia końcowe**

§ 13

Integralną część Standardów stanowią załączniki do niniejszego załącznika:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko – Bialskim;

2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO dotycząca publikacji wizerunku małoletniego wraz ze Zgodą na publikację wizerunku małoletniego;

3) Załącznik nr 3 – Formy i przejawy krzywdzenia/przemocy wobec małoletniego: fizyczne, psychiczne, seksualne, zaniedbywanie – jako niedopuszczalne wobec małoletniego zachowania lub sytuacje;

4) Załącznik nr 4 – Rozpoznanie sygnałów wskazujących na krzywdzenie małoletniego.

Załącznik nr 1 do Standardów Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko - Bialskim

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko - Bialskim

…………………………………………………………………………………….…………….

imię i nazwisko

Ja, niżej podpisany(-a) oświadczam, że zapoznałem(-am) się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko – Bialskim, opublikowanymi na stronie internetowej Uniwersytetu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 …………………………………………………………………………………….…………

(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Standardów Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko – Bialskim

Klauzula informacyjna RODO dotycząca publikacji wizerunku małoletniego

1. **Administrator danych osobowych**.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Bielsko – Bialski. Z administratorem można się skontaktować:

- listownie – na adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

1. **Inspektor ochrony danych**

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- listownie – na adres: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

- drogą elektroniczną – adres e-mail: iod@ubb.edu.pl

1. **Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.**

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku, w celu dokumentacji wydarzeń/sesji fotograficznych organizowanych przez Uniwersytet Bielsko – Bialski, która obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację, w tym ewentualnie w zestawieniu z wizerunkami innych osób (zdjęcia grupowe, filmy), za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej oraz w formie drukowanej.

- Twoja zgoda na udostępnienie danych osobowych w zakresie wizerunku, mediom lokalnym i ogólnopolskim lub zagranicznym.

1. **Okres przechowywania danych osobowych.**

Będziemy przechowywać dane osobowe w zakresie wizerunku do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

1. **Odbiorcy danych.**

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom trzecim oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

1. **Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji.**

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@ubb.edu.pl ;

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

**Zgoda na publikację wizerunku małoletniego**

Imię i nazwisko małoletniego…………………………………………….………………..……

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………,

Imię i nazwisko rodzica (lub opiekuna prawnego) małoletniego: ……………….…………….

………………………………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego nieletniego dziecka znajdującego się pod moją opieką, na zdjęciach dokumentujących (wydarzenie/sesję fotograficzną/film): ….......……………………………….…… z (data) ... r.

Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację, w tym ewentualnie w zestawieniu z wizerunkami innych osób (zdjęcia, filmy grupowe), za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej oraz w formie drukowanej, w celu promocji wyżej wymienionego wydarzenia Uniwersytetu Bielsko – Bialskiego. Wizerunek małoletniego nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla małoletniego lub naruszającej w inny sposób jego dobra osobiste.

Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą publikacji wizerunku małoletniego oraz z powyższą treścią zgody i w pełni ją rozumiem.

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody\*\*

…..……………………………………………………………….……………………………

Czytelny podpis rodzica (lub opiekuna prawnego małoletniego)

 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody\*\* na udostępnienie danych osobowych w zakresie wizerunku mojego dziecka, mediom lokalnym i ogólnopolskim lub zagranicznym.

…..……………………………………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica (lub opiekuna prawnego małoletniego)

 \* adres e-mail jednostki, która pozyskała zgody

\*\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Standardów Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko – Bialskim

Formy i przejawy krzywdzenia/przemocy wobec małoletniego: fizyczne, psychiczne, seksualne, zaniedbywanie – jako niedopuszczalne wobec małoletniego zachowania lub sytuacje.

1. KRZYWDZENIE / PRZEMOC FIZYCZNA – obejmuje wszelkie nieprzypadkowe użycie siły fizycznej wobec małoletniego, w wyniku czego doznaje on bólu fizycznego i (ewentualnie) urazów lub zachowania, które mogą spowodować takie konsekwencje (stwarzają takie ryzyko).

Przemocą wobec małoletnich są kary fizyczne. Kara fizyczna to jakiekolwiek karanie z użyciem siły fizycznej, które ma na celu spowodowanie pewnego nawet niewielkiego bólu lub dyskomfortu. Obejmuje wszelkie uderzanie małoletniego ręką lub jakimkolwiek innym przedmiotem oraz kopanie, potrząsanie, rzucanie w niego przedmiotami, drapanie go, szczypanie, gryzienie, ciągnięcie za włosy lub uszy, nakazywanie utrzymywania jakiejś niewygodnej pozycji (np. klęczenie, stanie z podniesionymi rękami), oparzenie czy przypalenie bądź w postaci bolesnych czynności (np. szorowanie ust mydłem, zmuszanie do połykania gorących potraw, karmienie na siłę) i inne podobne akty.

1. KRZYWDZENIE / PRZEMOC PSYCHICZNA – wszelkie zachowania prowadzące do niszczenia lub zaburzenia u małoletniego konstruktywnego obrazu własnej osoby, wszelkie zachowania, które powoduję lub mogą powodować u małoletniego (w sensie bezpośrednim lub odległym w czasie) różne problemy emocjonalne lub psychospołeczne, w tym zaburzenia emocjonalne, poznawcze, zaburzenia zachowania oraz problemy psychiczne. Są to wszelkie zachowania, które w ocenie społecznej i naukowych standardów są psychologicznie destrukcyjne. Mogą to być zarówno powtarzające się zachowania jak i pojedyncze akty, mające na celu wywołanie u małoletniego przykrości, poczucia małej wartości bycia niekochanym, niechcianym, nieakceptowanym, itp.

W szczególności przemoc psychiczna obejmuje takie zachowania jak:

a) wyzwiska i inne formy agresji werbalnej,

b) terroryzowanie, straszenie, w tym grożenie lub sugerowanie użycia siły fizycznej w celu wyrządzenia bólu, grożenie zabiciem, wyrzuceniem z zajęć, szkoły, placówki, domu lub grożenie umieszczeniem małoletniego w miejscu, którego nie lubi lub się boi, straszenie lub akty zniszczenia ulubionych rzeczy małoletniego bądź wyrządzenie krzywdy ulubionym zwierzętom,

c) izolowanie,

d) szantażowanie,

e) nadmierne wymagania, nieliczenie się z możliwościami rozwojowymi małoletniego,

f) nadmierna kontrola, nadmierne ograniczanie swobody,

g) wzbudzanie poczucia winy, stałe obwinianie i krytykowanie, czynienie z małoletniego kozła ofiarnego,

h) upokarzanie, stosowanie poniżających porównań, zawstydzanie, wyśmiewanie, stawianie małoletniego w sytuacji sprzecznych wymagań,

i) ignorowanie, demonstrowanie odrzucenia, celowe niedostrzeganie małoletniego,

j) niereagowanie na potrzeby emocjonalne małoletniego,

k) korumpowanie, przekupywanie,

l) namawianie do lub zachęcanie małoletniego do niewłaściwych społecznie i moralnie zachowań (autodestrukcyjnych, antyspołecznych, przestępczych, dewiacyjnych i ryzykownych, społecznie nieaprobowanych).

3. WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE – obejmuje jakikolwiek typ zachowań wykorzystujących małoletniego do stymulacji i satysfakcji seksualnej przez osobę dorosłą lub znacząco starszą, które mogą obejmować różne zachowania z kontaktem fizycznym z małoletnim lub bez fizycznej styczności. Oznacza wciąganie osoby małoletniej w jakąkolwiek aktywność seksualną, która ma na celu satysfakcję erotyczną innej osoby, a której małoletni nie rozumie i nie ma możliwości obrony i którą odbiera jako krzywdzącą w chwili zajścia lub później. Zachowania molestowania seksualnego obejmują: stosunki seksualne (genitalne, oralne, analne, udowe), pobudzanie i dotykanie intymnych miejsc małoletniego, masturbacja przy użyciu małoletniego lub w jego obecności. Obejmują także rozmowy, komentarze, insynuacje lub żarty o treści seksualnej, ekshibicjonizm, podglądanie, prezentowanie małoletniemu wykonania czynności seksualnej a także nakłanianie do oglądania pornografii lub udostępnianie mu treści mających taki charakter, lub umożliwianie małoletniemu zapoznanie się z nimi. Obejmują także dziecięcą pornografię rozumianą jako wszelkie materiały ukazujące małoletniego uczestniczącego w rzeczywistych lub symulowanych zachowaniach o wyraźnie seksualnym charakterze oraz dziecięcą prostytucję. Molestowanie seksualne oznacza więc nie tylko zgwałcenie czy inną napaść seksualną, ale również zachowania, których skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie osoby małoletniej, do której są kierowane. To zachowania seksualne oraz inne zachowania związane z płcią, które są wrogie, obraźliwe lub poniżające. Może to być również nękanie małoletniego ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową. Przykłady naruszeń seksualnych:

a) niestosowne żarty o seksualnym podtekście,

b) robienie uwag i aluzji o charakterze seksualnym, gesty o wydźwięku seksualnym,

c) lubieżne przyglądanie się,

d) niepożądane zaloty seksualne, wielokrotne namawianie na randkę,

e) wyśmiewanie lub nieodpowiednie uwagi o kontekście seksualnym w stosunku do osoby małoletniej (jej ubioru, uczesania, wieku, życia prywatnego i seksualnego),

f) sugerowanie, że przychylność seksualna może wiązać się z gratyfikacją,

g) dopominanie się gratyfikacji seksualnych, np. pocałunków, rozebrania się, przytulania,

h) nieuzasadniony kontakt fizyczny (np. dotykanie, obejmowanie, poklepywanie bez wyraźnej zgody osoby, która osiągnęła wiek zgody; w przypadku małoletnich poniżej 15 roku życia za nieistotny uznaje się fakt, że małoletni wyraził zgodę),

i) demonstrowanie treści o charakterze pornograficznym (fotografie, rysunki, teksty),

j) molestowanie z wykorzystaniem mediów elektronicznych, takie jak przesyłanie niechcianych wiadomości o charakterze seksualnym, zamieszczanie gróźb lub poniżających komentarzy w mediach społecznościowych, tworzenie fałszywej persony, by znęcać się nad kimś w Internecie, tworzenie strony internetowej o ofierze, aby kpić z niej i poniżać ją oraz stawiać fałszywe oskarżenia w Internecie.

4. ZANIEDBYWANIE I NIEDBAŁE TRAKTOWANIE – oznacza brak należnych małoletniemu zachowań, co powoduje niezaspokajanie niezbędnych dla prawidłowego rozwoju potrzeb egzystencjalnych małoletniego związanych z odżywianiem, ubiorem, schronieniem, higieną, opieką medyczną oraz kształceniem, ale też narażanie małoletniego na jakiekolwiek niebezpieczeństwo i brak zapewniania bezpieczeństwa przez osoby odpowiedzialne za jego dobro. Zaniedbywanie może być intencjonalne lub niezamierzone, a wręcz nieświadome co do konsekwencji powodowania sytuacji. W rozumieniu czym jest zaniedbywanie istotną rolę pełnią obowiązujące standardy społeczne, kultura i przekonania dotyczące właściwej opieki nad małoletnim.

Rodzaje zaniedbywania:

a) Fizyczne: nieodpowiednie odżywianie, ubiór, higiena, schronienie oraz brak nadzoru i opieki, a także narażanie zdrowia i życia małoletniego na niebezpieczeństwo;

b) Medyczne: nieszukanie pomocy medycznej lub poważne opóźnienie w jej szukaniu w sytuacji poważnych urazów czy chorób bądź problemów zdrowotnych małoletniego, brak podejmowania czynności zalecanych na bazie wiedzy medycznej w leczeniu małoletniego;

c) Edukacyjne i wychowawcze: brak stymulacji poznawczej małoletniego, brak realizacji obowiązku szkolnego, przyzwolenie na wagarowanie, na nieuzasadnione opuszczanie szkoły, przyzwolenia i brak działań w sytuacji występowania u małoletniego różnych zachowań problemowych (alkohol i inne), brak dbałości o zapewnienie specjalnych działań edukacyjnych małoletniego i któremu zalecono takie wskazania, brak zapewnienia pomocy psychopedagogicznej, odmowa poddania małoletniego zabiegom korekcyjnym, terapeutycznym w sytuacjach występowania u niego problemów z zachowaniem, zaburzeń emocjonalnych i innych, brak zainteresowania sytuacją szkolną małoletniego, całkowity brak współpracy i zainteresowania rodziców/opiekunów sytuacją szkolną małoletniego;

d) Emocjonalne: brak wsparcia małoletniego w sytuacjach trudnych dla niego, brak zainteresowania małoletnim, niezwracanie uwagi na małoletniego, brak nawiązywania z małoletnim kontaktu/wchodzenia w interakcje z małoletnim, dopuszczanie do przebywania przez małoletniego w sytuacjach, które są dla niego szkodliwe w sensie psychologicznym (np. przemoc pomiędzy rodzicami, przemoc w mediach, itp.);

e) Porzucanie: pozostawienie małoletniego bez opieki i nadzoru na długi czas lub z intencją pozbycia się małoletniego, w tym wyrzucanie (z domu lub odmowa przyjęcia małoletniego po ucieczce).

Załącznik nr 4 do Standardów Ochrony Małoletnich w Uniwersytecie Bielsko - Bialskim

**ROZPOZNAWANIE SYGNAŁÓW WSKAZUJĄCYCH NA KRZYWDZENIE MAŁOLETNIEGO**

Rozpoznawanie sytuacji występowania krzywdzenia/przemocy wobec małoletniego przeprowadzane w Uniwersytecie ze względu na działania związane z kontaktem z małoletnimi może wynikać ze zgłoszenia/sygnalizowania krzywdzenia ze strony małoletniego, jego rodziców lub opiekunów, Pracowników Uniwersytetu, innych małoletnich oraz innych osób, które powzięły wiedzę o krzywdzeniu lub podejrzewają jego wystąpienie. Może to mieć miejsce ze względu na zaobserwowanie u małoletniego symptomów fizykalnych lub zachowaniowych. Ważnym kontekstem rozpoznania krzywdzenia jakiego małoletni może doświadczać w domu może też być wiedza o sytuacji rodzinnej małoletniego.

Rozpoznanie w pełniejszej formie, jeśli jest możliwe, przeprowadzane jest przez Pełnomocnika Rektora. Pełnomocnik Rektora może w tym względzie współpracować z dobranym zespołem specjalistów (psychologów lub pedagogów) w oparciu o pozyskane osobiście lub od innych informacje. W częściowej formie (wiedza o poszczególnych cechach lub zachowaniach) rozpoznania może dokonać członek Wspólnoty Akademickiej, przekazując tę wiedzę Pełnomocnikowi Rektora.

W oparciu o rozpoznanie (jeśli jest ono możliwe) Pełnomocnik Rektora podejmuje decyzję o interwencji, w tym zgłoszeniu krzywdzenia Rektorowi i/lub zewnętrznym instytucjom publicznym, w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji.

Symptomy krzywdzenia:

1. Obserwacja objawów fizycznych, takich jak:

- zasinienia, złamania, oparzenia i inne obrażenia oraz ślady na ciele małoletniego, które mogą wskazywać na przemoc fizyczną;

- noszenie ubrań zakrywających ciało nawet w upalne dni;

- problemy zdrowotne, takie jak niedożywienie, zaniedbanie higieny, ubranie niewłaściwe do warunków atmosferycznych.

2. Zmiany w zachowaniu małoletniego:

- wycofanie się, lękliwość, pasywna postawa lub nadmierna agresja, napady złości i złego humoru;

- zmiany w apetycie czy rytmie snu, trudne do wytłumaczenia zmiany zachowań i przyzwyczajeń;

- ciągłe (bardzo częste) zmęczenie, apatia, brak radości życia, obojętność jako ogólna postawa wobec rzeczywistości, uciekanie od rzeczywistości;

- unikanie pewnych osób lub miejsc, lęk przed jakimiś osobami lub miejscami;

- nagłe pojawienie się trudności szkolnych, pogorszenie wyników w nauce, zmiana stylu funkcjonowania małoletniego, nagłe porzucenie dotychczasowych zainteresowań;

- odosobnienie, izolowanie się od rówieśników;

- poszukiwanie stałej uwagi prowadzącego zajęcia, ciągłe zwracanie na siebie uwagi, „przyklejanie się” do prowadzącego zajęcia;

- nadmierna ostrożność, stałe napięcie, postawa „wyczekiwania”;

- ogólny brak zaufania do innych;

- kradzieże, kłamstwa, oszukiwanie;

- wyrażanie niechęci, lęku przed powrotem do rodziców, do domu;

- specyficzne dla wykorzystania seksualnego małoletniego: pseudodojrzałe zachowania o seksualnym charakterze, zachowania prowokujące seksualnie, agresywne zachowania seksualne wobec dorosłych lub rówieśników, symulowanie, naśladowanie czynności seksualnych, przedstawianie treści seksualnych w zachowaniach lub wytworach, kompulsywna masturbacja, drapanie się w miejscach intymnych.

3. Sygnalizowanie krzywdzenia/przemocy przez małoletniego:

- bezpośrednie wyrażanie przez małoletniego, że jest/zostało skrzywdzone, bądź wskazywanie na doświadczanie przemocy poprzez rysunki, opowieści czy zachowania;

- wypowiedzi małoletniego, które mogą wskazywać na przemoc, nawet jeśli są wyrażone pośrednio np. małoletni opowiada, że to się zdarzyło/zdarza koledze/koleżance.

4. Czynniki rodzinne związane z występowaniem przemocy wobec małoletniego:

- przemocowe zachowanie rodziców/opiekunów wobec małoletniego;

- zauważalne napięcia w relacji między małoletnim a rodzicem/opiekunem, widoczny lęk małoletniego przed rodzicem/opiekunem;

- brak reakcji rodziców/opiekunów na potrzeby emocjonalne i fizyczne małoletniego;

- rodzina w stanie stresu społeczno-ekonomicznego lub psychospołecznego, w tym pogorszenie statusu ekonomicznego, utrata pracy, zmiana miejsca życia rodziny, nagłe negatywne zdarzenia w rodzinie (rozwód, śmierć, ciężka choroba, nowe dziecko w rodzinie);

- zaburzone relacje, konflikty między rodzicami/opiekunami;

- rodzice doświadczali przemocy w dzieciństwie;

- negatywne lub nierealistyczne spostrzeganie małoletniego;

- problemy uzależnieniowe rodziców/opiekunów;

- problemy psychologiczne rodziców/opiekunów oraz kwestie osobowościowe (np. duży autorytaryzm, surowość, niska kontrola impulsów, tendencje depresyjne).

**STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W UNIWERSYTECIE**

**BIELSKO-BIALSKIM**

**WERSJA SKRÓCONA DLA MAŁOLETNICH**

1. **Postanowienia ogólne**

Uniwersytet Bielsko-Bialski (dalej: Uniwersytet) mając na uwadze ochronę Waszej godności i poszanowanie Waszych praw, a także stojąc na straży Waszego bezpieczeństwa, wprowadził Standardy Ochrony Małoletnich, aby zapewnić Wam sprzyjające warunki realizacji kształcenia oraz rozwoju, zgodnie z Waszymi indywidualnymi możliwościami i potrzebami, w atmosferze życzliwości, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

**II. Objaśnienie terminów**

1. Małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

2. Przez krzywdzenie małoletniego powinniście rozumieć każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej lub innego małoletniego, które może doprowadzić do wyrządzenia Wam szkody i stanowić dla Was zagrożenie, a także brak należnej Wam opieki ze strony rodziców lub opiekunów.

Chodzi tu o:

1) przemoc fizyczną (wszelkie formy zadawania bólu);

2) psychiczną (obrażanie, poniżanie, wyśmiewanie);

3) wykorzystywanie seksualne (naruszenie Waszej sfery intymnej);

4) zaniedbywanie i niedbałe traktowanie (sytuacje, gdy Wasze podstawowe potrzeby życiowe nie są zaspokajane).

**III. Zachowania niedozwolone wobec małoletnich**

Pracownicy Uniwersytetu w ramach wykonywania swoich obowiązków zwracają uwagę kiedy Tobie lub innemu małoletniemu dzieje się krzywda. Niedopuszczalne jest krzywdzenie Was w jakiejkolwiek formie.

Nikt nie ma prawa w szczególności:

1) stosować wobec Was przemocy fizycznej lub nadużywać przewagi fizycznej np.: bić, popychać, szturchać, ograniczać swobody ruchu;

2) stosować wobec Was przemocy psychicznej lub nadużywać pozycji władzy, np.: poniżać, wyśmiewać, zastraszać, grozić, pomijać, izolować, dyskryminować, wyzywać;

3) formułować negatywnych uwag lub komentarzy na temat Waszego wyglądu, pochodzenia, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, sytuacji ekonomicznej lub stanu zdrowia i sprawności;

4) proponować Wam alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji psychoaktywnych;

5) nawiązywać z Wami jakichkolwiek relacji romantycznych, emocjonalnych lub seksualnych;

6) zachowywać się w Waszej obecności w sposób nieobyczajny lub niestosowny, np. poprzez używanie wulgaryzmów, czynienie obraźliwych uwag oraz odnoszenie się do atrakcyjności seksualnej;

7) ujawniać informacji wrażliwych, w szczególności dotyczących Waszej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, prawnej osobom nieuprawnionym, w tym wobec innych małoletnich;

8) rozpowszechniać nieprawdziwych informacji na Wasz temat, a także wszelkiego rodzaju poniżających, obraźliwych, ośmieszających Was materiałów;

9) upubliczniać bez zgody Waszej oraz Waszych opiekunów Waszego wizerunku, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wasz wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

W kontakcie z innym małoletnim:

1) nie stosujecie przemocy w jakiejkolwiek formie;

2) odnosicie się do małoletniego z szacunkiem oraz nie naruszacie jego poczucia godności;

3) respektujecie prawa i wolności innego małoletniego w ramach społecznie przyjętych norm i wartości;

4) szanujecie prawo innych małoletnich do prywatności;

5) zachowujecie życzliwość oraz kulturę osobistą;

6) kontrolujecie swoje zachowania pod kątem wyrażania poglądów i opinii;

7) wypowiadacie się w sposób, który nikogo nie krzywdzi, nie stygmatyzuje, nie obraża, w tym nie używacie wulgarnych słów, gestów i żartów, nie czynicie obraźliwych uwag;

8) reagujecie na przemoc, której jesteście świadkiem lub, o której posiadacie informację, informujecie o niej Pracownika Uniwersytetu.

**IV. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia małoletniego**

1. W przypadku doświadczenia jakiejkolwiek z form krzywdzenia ze strony osób dorosłych lub innych małoletnich lub podejrzenia o takim krzywdzeniu innego małoletniego, zawiadom Pełnomocnika Rektora ds. ochrony małoletnich (dane do kontaktu dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu) lub innego Pracownika Uniwersytetu, w celu uruchomienia odpowiedniej procedury.

2. Nie bójcie się zgłaszać przypadków krzywdzenia, nie spotkają Was za to żadne przykre konsekwencje. To też nie powód do wstydu.

**V. Zasady i sposób udostępniania Standardów**

1. Standardy są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu, w wersji zupełnej oraz skróconej.

2. Standardy w wersji papierowej dostępne są również do wglądu w Rektoracie Uniwersytetu.