**BIURO**

Warszawa, 25 sierpnia 2015 r.

**RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**

**Krajowy Mechanizm Prewencji**

**KMP.401.5.2015.WS**

W dniach 10 - 13 sierpnia 2015 r. przedstawiciel Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji wziął udział w letniej szkole prewencji tortur nt.: *Preventing torture and ill-treatment of female detainees through gender-sensitive monitoring*. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Penal Reform International, Uniwersytet w Bristolu oraz Stowarzyszenie na rzecz Prewencji Tortur (APT). Zajęcia odbywały się na terenie Uniwersytetu w Bristolu.

Celem kursu było zwiększenie zdolności uczestników uwzględnienia aspektów związanych z uwięzieniem kobiet, w celu zapobiegania torturom i złemu traktowaniu. Program kursu opierał się na międzynarodowych standardach, w szczególności Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia16 marca 2011 r. w sprawie traktowania więźniów kobiet i poza więziennych środków karania kobiet przestępców (*Zasady z Bangkoku*).

W ciągu czterech dni uczestnicy zgłębiali różne aspekty monitorowania sytuacji kobiet w miejscach pozbawienia wolności, w tym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami, zdrowia i higieny. Zajęcia obejmowały również metodologię monitorowania, techniki rozmów, sporządzania raportów, formułowania zaleceń i monitorowania ich realizacji.

Kurs dał możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów reprezentujących m.in. Podkomitet do spraw Zapobiegania Torturom (SPT), American Civil Liberties Union, Światową Organizację Zdrowia, Instytut Ludwika Boltzmana w Wiedniu.

Podczas obrad podkreślano, że do więzień trafia więcej (w porównaniu z męską populacją) kobiet uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, ofiar przemocy oraz o niższym wykształceniu. Skutkuje to tym, że grupa ta napotyka w miejscu pozbawienia wolności na liczne trudności natury zdrowotnej lub psychologicznej, a programy resocjalizacyjne opracowane dla całego systemu penitencjarnego bezrefleksyjnie przenoszone są do więzień dla kobiet. Właśnie z tego powodu tak istotne są *Zasady z Bangkoku*, standardy, które skierowane są właśnie do tej szczególnie narażonej na zagrożenia w więzieniach grupy jaką są kobiety. Realizowane ćwiczenia miały pokazać uczestnikom jak praktycznie zastosować standardy zawarte ww. dokumencie.

Ponadto zaproszeni eksperci wskazywali na rozwiązania systemowe służące przeciwdziałaniu torturom. W zakresie opieki medycznej dr Eamon O`moore (m.in. WHO) podkreślił jak ważne jest aby więzienna służba zdrowia stanowiła część powszechnej służby zdrowia, penitencjarne placówki medyczne powinny podlegać pod właściwe ministerstwo zdrowia, a nie resort odpowiedzialny za więzienia i areszty śledcze. Zaznaczył także, że lekarz w więzieniu jest odpowiedzialny na swoich pacjentów i w tym musi ustanowić właściwą relację zaufania. W związku z tym niedopuszczalne jest aby brał udział w procesie karania (np. weryfikował czy wobec osadzonego może być wykonany konkretny środek dyscyplinarny). Oczywiście nie oznacza to, że nie może monitorować stanu pacjenta podczas wykonywania kary.

Zwracano także uwagę na potrzebę zapewniani kobietom równego dostępu do zajęć oraz programów zawodowych, np. odstąpienia od ograniczania kursów do zawodów kulturowo przypisanych do płci żeńskiej (szycie).

Opracował: Wojciech Sadownik