**არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ინდიკატორები და მათი განმარტებები**

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს სისხლის სამართალწარმოების პროცესის მონაწილე არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სისტემის გაუმჯობესებას. რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილია არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სისტემის კონცეფციის, შესაბამისი ინდიკატორებისდა მეთოდოლოგიის შემუშავება. მონაცემთა სისტემის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მტკიცებულებებზე, კვლევასა და ანალიზზე დაფუძნებული პრევენციული და სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას.

2016 წელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შეიქმნა ქვეჯგუფი, რომელიც მუშაობს სისხლისსამართალწარმოების პროცესის მონაწილე არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სისტემის გაუმჯობესებაზე.

წინამდებარე დოკუმენტი შემუშავებულია ზემოხსენებული სამუშაო ქვეჯგუფის მიერ, გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით.

დოკუმენტი ეფუძნება სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვებთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვების და ანალიზის კონცეფციას, საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო გამოცდილებას.

დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი არასრულწლოვან, და ზოგიერთ შემთხვევაში, 18-დან 21 წლამდე პირებზე შესაგროვებელი მონაცემები (ინდიკატორები), განმარტებულია მათი მნიშვნელობა და შეგროვების მეთოდოლოგია, ასევე განსაზღვრულია მონაცემების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი უწყებები[[1]](#footnote-2).

დოკუმენტში წარმოდგენილი ინდიკატორები დაყოფილია ექვს ნაწილად:

I. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვები

II. პრევენცია

III არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების მიერ ჩადენილი დანაშაული

IV. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

V.თავისუფლება შეზღუდული არასრულწლოვნები და ახალგაზრდები

VI.პრობაციონერი ან სხვა ალტერნატიულ (არასაპატიმრო) სასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნები.

|  |
| --- |
| 1. **განმარტებები: ზოგადი საკითხები** 2. **ა.ბავშვი.** 3. ბავშვი არის 18 წელს მიუღწეველი პირი.   **ბ. ასაკობრივი ჯგუფები**  ასაკობრივი ჯგუფი მოიცავს პირებს, რომლებმაც მიაღწიეს შესაბამის ასაკს, მაგალითად 14-17 წლის ასაკობრივი ჯგუფი, გულისხმობს ბავშვებს, რომელთაც ჰქონდათ მე-14-ე და მე-17-ე დაბადების დღე, მაგრამ ჯერ არ ჰქონიათ მე-18-ე დაბადების დღე.  ინდიკატორის მიზნიდან და შესაგროვებელი ინფორმაციის ბუნებიდან გამომდინარე, გამოიყენება სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები. ასაკობრივი ჯგუფები 0-6, 7-13 და 14-17 გამოიყენება დაზარალებული ბავშვების თავში გამოყენებულ ინდიკატორებთან მიმართებით. ბავშვის ასაკი ამ ინდიკატორებისათვის არის ასაკი დანაშაულის ან სხვა მარლთსაწინააღმდეგო ქმედების მომენტისთვის.  იგივე ასაკობრივი ჯგუფი (0-6, 7-13 და 14-17) გამოიყენება მიუსაფარი ბავშვების (ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე), პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი ბავშვების და მოწმე ბავშვების ინდიკატორებთან მიმართებით.  ასაკობრივი ჯგუფები 0-9 და 10-13 გამოიყენება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ასაკს მიუღწეველ იმ ბავშვებთან მიმართებით, რომლებმაც სავარაუდოდ ჩაიდინეს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება.  ასაკობრივი ჯგუფი 10-11, 12-13, 14-15, და 16-17 გამოიყენება ბავშვებთან მიმართებით, რომლებიც გადამისამართდნენ დანაშაულებრივი ან ანტი-სოციალური ქმედების გამო.[[2]](#footnote-3)ამ ინდიკატორებისთვის შესაბამისი ასაკი არის ინდიკატორის მიერ საზომი მოვლენის ან ქმედების ჩადენის მომენტისთვის არსებული ასაკი. ამ ინდიკატორებისთვის შესაბამისი ასაკი არის ინდიკატორის მიერ საზომი მოვლენის ან ქმედების ჩადენის მომენტისთვის არსებული ასაკი.  არასრულწლოვნის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის მიმართ გამოყენებული ასაკობრივი ჯგუფი, როგორც წესი, არის 14-15 და 16-17 ასაკობრივ ჯგუფი. ეს არის დამნაშავის ასაკი დანაშაულის ჩადენის მომენტისთვის.  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაის თავში გამოყენებული ინდიკატორების უმეტესობა იყენებს სამ ასაკობრივ ჯგუფს: 14-15, 16-17, და 18-20.[[3]](#footnote-4) ამის მიზეზი კი მდგომარეობს იმაში, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 18—20 წლის პირებს (ახალგაზრდებს) ანიჭებს მსგავს უფლებებს, რასაც არასრულწლოვნებს იურიდიული დახმარების და განრიდების საკითხებში.[[4]](#footnote-5)  თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ ინდიკატორების უმეტესობა ასევე იყენებს 18-20 წლის ასაკობრივ ჯგუფს, ვინაიდან გარკვეულ გარემოებებში, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი არასრულწლოვანს აძლევს უფლებას დარჩეს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში 21 წლამდე.[[5]](#footnote-6)ვინაიდან გარკვეულ გარემოებებში, არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსი არასრულწლოვანს აძლევს უფლებას დარჩეს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში 21 წლამდე.[[6]](#footnote-7) მიუხედავად ამისა, არასრულწლოვანი პატიმრები, ვინც 18 წლის ასაკს აღწევენ, შეიძლება გადაყვანილ იყვნენ ზრდასრულთა დაწესებულებაში. უნდა დავითვალოთ 18 წლის ასაკის ზემოთ დამნაშავეები, რომლებიც განთავსებული არიან არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში და არა 18-დან 20 წლის პირები, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ განთავსებული სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში. გამონაკლისი მოქმედებს ქალი დამნაშავეებისთვის: მონაცემები გროვდება ყველა ქალი პატიმრის შესახებ, რომელთაც სასჯელის სახით დაეკისრათ თავისუფლების აღკვეთა არასრულწლოვნების დროს. მონაცემი გროვდება მიუხედავად იმისა, რა ასაკის არიან სასჯელის მოხდის პერიოდში. შესაბამისად, ინდიკატორებში ასაკობრივი ჯგუფი 18-20 უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ იმ პატიმრებისთვის, რომლებიც გასამართლდნენ დანაშაულისთვის, რომელიც ჩაიდინეს 18 წლამდე ასაკში.  ასაკობრივი ჯგუფი 18-20 ასევე გამოიყენება არასაპატიმრო სასჯელის ინდიკატორებთან მიმართებით. ბევრი არასრუწლოვანი, რომელსაც დაეკისრა არასაპატიმრო სასჯელი აგრძელებს სასჯელის მოხდას მას შემდეგ, რაც მიაღწევს 18 წლის ასაკს, ვინაიდან ასეთი სასჯელის მაქსიმალური ვადა 3 წელია[[7]](#footnote-8).  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი შედარებით უფროსი არასრულწლოვნებისთვის (16-17) ითვალისწინებს სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნას 12 წლამდე ვადით. შესაბამისად, მსჯავრდებული არასრულწლოვანის მიერ სასჯელის ხანგრძლივობის გამოთვლის მიზნით, საჭიროა დავითვალოთ დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებული ყველა პატიმარი, რომელთაც დანაშაული ჩაიდინეს არასრულწლოვნების დროს, მიუხედავად მათი ასაკისა მონაცემების შეგროვების მომენტში. თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემები გროვდება ინდიკატორების მიხედვით, რომელიც საჭიროებს სასჯელის ხანგრძლივობას იმ მომენტისთვის, როდესაც ხდება პატიმრის განთავისუფლება. ამ ინდიკატორისთვის გამოყენებული ერთ-ერთი ასაკობრივი ჯგუფი არის 18 წელს ზემოთ პირები. წელს ზემოთ პირები.  ზოგიერთი ინდიკატორი მოითხოვს ბავშვების ან არასრულწლოვნების რაოდენობას მოცემულ სიტუაციაში (მაგ: დანაშაულის შედეგად დაზარალებული არასრულწლოვნები ან არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაული) 100 000 მოსახლეზე იგივე ასაკობრივ ჯგუფში.[[8]](#footnote-9)  **გ. დანაშაული, სამართალდარღვევა და დანაშაულის ტიპები**  „*დანაშაული“* გულისხმობს ქმედებას, რომელიც ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით, როდესაც ეს ქმედება ჩადენილია არასრულწლოვნის (14-17 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) ან სრულწლოვანი პირის მიერ.  „*სამართალდარღვევა“* გულისხმობს ქმედებებს, რომელიც იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხსიმგებლობას 16 წლის ასაკიდან.  ტერმინები *„ძალადობა“ და „ძალადობის მსხვერპლი“* გამოიყენება ისეთ ქმედებებთან მიმართებით, რომელიც შეიძლება იყოს ბუნებით სისხლის სამართლებრივი, თუმცა შეგროვებული ინფორმაცია პირდაპირ არ ეხება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებას (მაგალითად სოციალურ ან სამედიცინო სერვისებში გაცხადებული ძალადობის შემთხვევები, ძალადობის მსხვერპლი, რომელიც სარგებლობს სამედიცინო ან სოციალური დამხარებით).  ტერმინი *„სისხლის სამართლებრივი ქმედება“* გამოიყენება ისეთ ინდიკატორებთან მიმართებით, რომელიც მოითხოვს ინფორმაციას ბავშვების შესახებ, რომელთაც არ მიუღწევიათ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობს ასაკისთვის, თუმცა ჩაიდინეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მარლთმსაწინააღმდეგო ქმედება.  *„არასათანადო მოპრობა“* - საქართველოს სისხლის სამართლოს კოდექსის 1441 -ე (წამება) 1442- ე (წამების მუქარა) და 1443-ე (დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყობა) მუხლებით დასჯადი ქმედებები.  ზოგიერთი ინდიკატორი საჭიროებს „დანაშაულის ტიპის“ მიხედვით დამუშავებულ მონაცემებს, რაც გულსხმობს დანაშაულის კლასიფიკაციას კატეგორიების და სახეობების მიხედვით. დანაშაულის კატეგორიის მიხედვით დაყოფა გულისხმობს დანაშაულების დაყოფას განსაკუთრებით მძიმე, მძიმე და ნაკლებად მძიმე დანაშაულების მიხედვით. დანაშაულთა სახეობებად დაყოფა კი შეესაბამება სისხლის სამართლის კოდექსის თავებს: დანაშაულის კატეგორიის მიხედვით დაყოფა გულისხმობს დანაშაულების დაყოფას განსაკუთრებით მძიმე, მძიმე და ნაკლებად მძიმე დანაშაულების მიხედვით. დანაშაულთა სახეობებად დაყოფა კი შეესაბამება სისხლის სამართლის კოდექსის თავებს:    დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ   * დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ (სისხლის სამართლის კოდექსი; თავი XIX); * დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ (თავი. XX); * ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნა (თავი XXI) ; * დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ (თავი. XXII ); * დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ, (თავი. XXIII); * დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ (თავი. XXII ); * დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ, (თავი. XXIII); * დანაშაული ოჯახის და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ (თავი XXIV); * დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ (თავი. XXV); * სსკ-ის სხვა თავებით გათვალისწინებული დანაშაული.   ცალკეული ინდიკატორებისთვის უნდა მოხდეს ინფორმაციის დამუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლის, მუხლის ნაწილის და ქვეპუნქტის მიხედვით (მაგ. სსკ 177-ე მუხლი - ქურდობა და ა.შ.).  **დ. გეოგრაფიული მდებარეობა**  ინდიკატორების უმეტესობა მოითხოვს მონაცემების დამუშავებას გეოგრაფიული მდებარეობის მიეხდვით, რაც გულისხმობს მონაცემების დამუშავებას საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის -თვითმმართველი ქალაქების (მაგ. თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი) და მუნიციპალიტეტების (მაგ. ზესტაფონის, ბაღდათის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი)მიხედვით.მიეხდვით, რაც გულისხმობს მონაცემების დამუშავებას საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის - თვითმმართველი ქალაქების (მაგ. თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი) და მუნიციპალიტეტების (მაგ. ზესტაფონის, ბაღდათის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი) მიხედვით.  **ე. მოქალაქეობა**  ზოგიერთი ინდიკატორი ითვალიწინებს მონაცემების დამუშავებას საქართველოს მოქალაქეების, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების (პირი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი) და მოქალაქეობის არმქონე პირების (პირი, რომელსაც არცერთი სახელმწიფო არ მიიჩნევს თავის მოქალაქედ საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად)[[9]](#footnote-10) მიხედვით.  **„საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი ბავშვი“**-- ლტოლვილი, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ან დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანი.  **„ლტოლვილი ბავშვი“**- არასრულწლოვანი, რომელსაც მინიჭებული აქვს ლტოლვილის სტატუსი „საერთშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე--15 მუხლის შესაბამისად.  **ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე ბავშვი**-**ბავშვი** - არასრულწლოვანი, რომელსაც „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე მიენიჭა ჰუმანიტარული სტატუსი;  **„დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი ბავშვი“**- არასრულწლოვანი, რომელსაც „საერთაშორისო დაცვის **ბავშვი“** - არასრულწლოვანი, რომელსაც „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის საფუძველზე მიენიჭა დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსი;  **ვ. თავისუფლების შეზღუდვა**  „თავისუფლების შეზღუდვა“ - სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 170 - 175-ე მუხლების საფუძველზე პირის დაკავება, მისი დაპატიმრება ან პირისთვის თავისუფლების აღკვეთა.  „თავისუფლებაშეზღუდული პირი“ - სისხლის სამართლებრივი წესით დაკავებული, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი და თავისუფლებააღკვეთილი პირი.  **ზ. პატიმარი**  „პატიმარი“- პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ბრალდებული ან მსჯავრდებული პირი.  **თ. სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირები**  „სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირები“ – „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის „ო“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბავშვები (ობოლი და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მარჩენალდაკარგული და მიუსაფარი ბავშვები)  **ი. დროის მონაკვეთი, რომელშიც ხდება მონაცემთა შეგროვება**  თითოეული ინდიკატორის მიხედვით მონაცემები გროვდება 1 კალენდარული წლის (1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი) განმავლობაში, თუკი კონკრეტული ინდიკატორით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. |

|  |
| --- |
| **ნაწილი I. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვები** |

1. **მონაცემები ბავშვის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ**

ა) ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის რაოდენობა;

ბ) ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ტიპები და კონკრეტული დანაშაულები;

გ) ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის თანაფარდობა ქვეყანაში მცხოვრებ 100 000 ბავშვთან მიმართებით;

დ) დანაშაულთა რაოდენობა გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ე) დაზარალებულ ბავშვთა რაოდენობა;

ვ) დაზარალებული ბავშვების სქესი;

ზ) დაზარალებული ბავშვების მოქალაქეობა;

თ)დაზარალებული ბავშვების ასაკი(0-6; 7-13; 14-17);

ი) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე დაზარალებული ბავშვების რაოდენობა;

კ) საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი დაზარალებული ბავშვების რაოდენობა.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა.**

|  |
| --- |
| 1. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის დაზარალებულად ითვლება პირი, რომელიც დაზარალებულად იქნა ცნობილი პროკურორის დადგენილების საფუძველზე და დანაშაულთა რაოდენობა ითვლება დაზარალებულად ცნობის დადგენილებებიდან.    დანაშაულთა რაოდენობა ყოველთვის შეიძლება არ დაემთხვას დაზარალებულთა რაოდენობას, რადგან ერთი დანაშაულის ფაქტზე, შესაძლოა რამდენიმე დაზარალებული არსებობდეს და პირიქით, ერთი დაზარალებულის მიმართ შესაძლოა რამდენიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი.  1.7 ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის **დანაშაულის ტიპების** მიხედვით დაყოფა გულისხმობს კლასიფიკაციას დანაშაულის კატეგორიების და სახეობების მიხედვით. **სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების** მიხედვით დაყოფა გულისხმობს, დანაშაულის კლასიფიკაციას კონკრეტული დანაშაულების მიხედვით, მაგალითად - სსკ-ის 177-ე მუხლი (ქურდობა), სსკ-ის 178-ე მუხლი (ძარცვა) და ა.შ.  გეოგრაფიული მდებარეობა განისაზღვრება დანაშაულის ჩადენის ადგილის მიხედვით. |

1. **ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულებთან დაკავშირებით დამატებით უნდა დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები:**

ა) პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართაც დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა ბავშვების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის;

ბ) პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნა დისკრეცია და განრიდება ბავშვების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის და მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულები;

გ) ბავშვის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებულ/განრიდებულ პირთა სქესი (ცალკე დევნადაწყებულების, ცალკე განრიდებულების);

დ) ბავშვის მიმართ დანაშაულის ჩადენაში ბრალდებულ/განრიდებულ პირთა ასაკი (14-17 წლის ან 18 წლის ზემოთ), (ცალკე დევნადაწყებულების, ცალკე განრიდებულების);

ე)ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირების რაოდენობა სქესის და ასაკის მიხედვით (14-17 წლის ან 18 წლის ზემოთ);

ვ) ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულისთვის პირზე დაკისრებული სასჯელის სახეები;

**ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა (ა, ბ, გ, დ), უზენაესი სასამართლო (ე,ვ).**

|  |
| --- |
| 3.ა) აღნიშნული ინდიკატორის მიზნებისთვის, აღირიცხება იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართაც გამოტანილ იქნა ბრალდების დადგენილება ბავშვის მიმართ ჩადენილი დანაშაულებისათვის სისხლის სამართლის კოდექსის 169-ე.მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.  3. გ) და დ) ბრალდებული პირის ქვეშ იგულისხმება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის219-ედა 211-ე მუხლებით განსაზღვრული სტატუსის მქონე პირი.  3. ე) ‘მსჯავრდებული პირები წლის განმავლობაში“ არიან ის ადამიანები, რომელთა მიმართაც სასამართლომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი არსებითი განხილვის შემდეგ ან საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე. სისხლის სამართლის კოდექსის 201-ე, 208-215-ედა 260-261-265-ე. მუხლების საფუძველზე. პრაქტიკული მიზნებიდან გამომდინარე აპელაციის და კასაციის შედეგები არ უნდა იყოს გათვალისწინებული მსჯავრდებული პირების დათვლისას. |

**3. ბავშვის მიმართ ფიზიკური, სექსუალური და სხვა სახის ძალადობის შემთხვევები რეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ წლის განმავლობაში, დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (0-6, 7-13 და 14-17);

გ) ძალადობის ფორმების მიხედვით (ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობა, იძულება, უგულებელყოფა);

დ) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ე) შეტყობინების წყაროს მიხედვით;

ვ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირების მიხედვით;

თ) მშობლების, ოჯახის წევრების ან მზრუნველების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი (შედარებული ერთიან მონაცემებთან);

ი) იმ შემთხვევების რაოდენობა, რომლებზეც შესაბამის სამართალდამცავ უწყებაში გაიგზავნა შეტყობინება ბავშვის მიმართ დანაშაულის ჩადენის თაობაზე.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სოციალური მომსახურების სააგენტო.**

|  |
| --- |
| 3. შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ რეგისტრირებული ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევები/საქმეები, რომელიც მოიცავს ფიზიკურ, სექსუალურ, ფსიქოლოგიურ ან სხვა სახის ძალადობას, იძულებას და უგულებელყოფას, როგორც ეს განმარტებულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N437-ე დადგენილებით დამტკიცებული „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით“.  დათვლის ერთეული არის ძალადობის შემთხვევა. ძალადობის განმეორებითი აქტი იმავე ბავშვის მიმართ ჩაითვლება, როგორც ძალადობის ცალკე შემთხვევა.  დ) გეოგრაფიული მდებარეობა - ადგილი, სადაც განხორციელდა ძალადობა.  ე) შეტყობინების წყარო - საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N437-ე დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები, სახალხო დამცველის ოფისი, სხვა. |

**4. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, რომლებმაც მიიღეს სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, სოციალური, იურიდიული და/ან სხვა ტიპის დახმარება/მომსახურება, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან, წლის განმავლობაში,** დაყოფილი:

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (0-6, 7-13, 14-17);

გ) ძალადობის ტიპის მიხედვით (ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობა, იძულება, უგულებელყოფა);

დ) მიღებული დახმარების და განხორციელებული უსაფრთხოების ღონისძიების ფორმის მიხედვით (სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, სოციალური, იურიდიული და სხვა, );

ე) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სოციალური მომსახურების სააგენტო**

|  |
| --- |
| 4. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, დათვლილი უნდა იყოს სოციალური მომსახურების სააგენტოში დაფიქსირებული დადასტურებული ძალადობის შემთხვევბის მსხვერპლი ბავშვები, რომელთაც გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და/ან სხვა დახმარება/მომსახურება სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში. ამასთან. წლის განმავლობაში დათვლილი უნდა იყოს იმ ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც მომსახურეობაც დაიწყო მიმდინარე წელს, მიუხედავად იმისა, გრძელდება თუ არა აღნიშნული მომსახურება მომდევნო წელს. წინა წლის განმავლობაში დაწყებული მომსახურეობა, რომელიც მომდევნო წელსაც გაგრძელდა, მომდევნო წლის სტატისტიკაშიც აისახება.  „ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი“ - არასრულწლოვანი, რომლის კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები დაირღვა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით და რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა). მსხვერპლად ჩაითვლება აგრეთვე ბავშვი, რომელიც სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქოსამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ან მათ გარეშე ფაქტობრივად იმყოფება/ცხოვრობს სხვა პასუხისმგებელ ან ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელმაც განახორციელა მისი კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით და რომელიც მოძალადისგან განცალკევებულ იქნა სოციალური მუშაკის მიერ(რეფერირების პროცდურების მე-3 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი).  დ) ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის მიმართ განხორციელებული უსაფრთხოების ღონისძიება - საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12 სექტემბრის N437-ე დადგენილებით დამტკიცებული ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების მე-5 მუხლის (3), მე- 8, მე-11 მუხლებითგათვალისწინებული ერთ-ერთი ღონისძიება (მაგ. ოჯახიდან გამოყვანა, სპეც. დაწესებ. განთავსება, და ა.შ  ე) სერვისის მიწოდების ადგილად ჩაითვლება მომსახურეობის გაწევის ადგილი. |

**5. 1 მონაცემები დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვების შესახებ (რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი შედარებული გაერთიანებულ მონაცემებთან), რომლებმაც მიიღეს იურიდიული დახმარება წლის განმავლობაში,** დაყოფილი:

ა) დანაშაულის შედეგად დაზარალებული იმ ბავშვების სქესი, რომელთაც გაეწიათ იურიდიული დახმარება;

ბ) დანაშაულის შედეგად დაზარალებული იმ ბავშვების ასაკი, რომელთაც გაეწიათ იურიდიული დახმარება (0-6, 7-13, 14-17);

გ) დანაშაულები, რომელზეც არასრულწლოვან დაზარალებულებს გაეწიათ იურიდიული დახმარება;

დ) სერვისის მიწოდების ადგილი (იურდიული დახმარების ბიუროების და საკონსულტაციო ცენტრების მიხედვით)

5.2 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი/სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი (შედარებული გაერთიანებულ მონაცემებთან), რომლებმაც მიიღეს იურიდიული დახმარება წლის განმავლობაში, დაყოფილი:

ა) ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი/სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის სქესი;

ბ) ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი/სავარაუდო მსხვერპლი ბავშვის ასაკი, რომელთაც გაეწიათ იურიდიული დახმარება (0–6, 7–13, 14–17);

გ) სერვისის მიწოდების ადგილი (იურიდიული დახმარების ბიუროებისა და საკონსულტაციო ცენტრების მიხედვით).

5.3

ა) არასრულწლოვანი დაზარალებულების რაოდენობა, რომლებიც საქართველოს მტავარი პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების მიერ გადამისამართდნენ სხვადასხვა სერვისების (სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, სოციალური)გასაწევად;

ბ) კოორდინატორების მიერ გადამისამართებული არასრულწლოვანი დაზარალებულების ასაკი;

გ) კოორდინატორების მიერ გადამისამართებული არასრულწლოვანი დაზარალებულების სქესი;

დ) დანაშაულები, რომლებზეც გადამისამართდნენ სხვადასხვა სერვისებში არასრულწლოვანი დაზარალებულები;

ე) სერვისების მიწოდების ადგილი.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: იურდიული დახმარების სამსახური (5.1); მთავარი პროკურატურა (5.2)**

|  |
| --- |
| 5. დანაშაულის შედეგად დაზარალებული ბავშვის ქვეშ იგულისხმება 18 წლამდე ასაკის პირი, რომელიც პროკურატურის მიერ ცნობილი არიან დაზარალებულად.  ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, წლის განმავლობაში დათვლილი უნდა იყოს იმ ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც მომსახურეობაც დაიწყო მიმდინარე წელს, მიუხედავად იმისა, გრძელდება თუ არა აღნიშნული მომსახურება მომდევნო წელს. წინა წლის განმავლობაში დაწყებული მომსახურეობა, რომელიც მომდევნო წელსაც გაგრძელდა, მომდევნო წლის სტატისტიკაშიც აისახება.  იურიდიული დახმარების ქვეშ იგულისხმება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მე–15 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად დაზარალებულისთვის, ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე–17 მუხლის პირველი ნაწილის ი) პუნქტის შესაბამისად გაწეული უფასო იურიდიული დახმარება.  სერვისის მიწოდების ადგილად ჩაითვლება მომსახურეობის გაწევის ადგილი. |

**6. ბავშვის მიმართ სექსუალური ან ძალადობის სხვა ტიპის დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირების/ყოფილი პატიმრების რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ დანაშაულის განმეორებით ჩადენის პრევენციულ პროგრამებში.** აღნიშნული ინფორმაცია დაყოფილი:

ა) მოძალადის სქესის მიხედვით;

ბ) მოძალადის ასაკის მიხედვით (14-17, 18 წლის ზემოთ);

გ) ძალადობის ტიპის მიხედვით (სექსუალური თუ ფიზიკური, ყველა სხვა ფორმის მიხედვით ჩავშალოთ).

* ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო (იმ პირების შემთხვევაში, რომლებიც სასჯელს იხდიან) და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი (ყოფილი პატიმრების ნაწილში).

|  |
| --- |
| 6.ბავშვის მიმართ სექსუალური ან ძალადობის სხვა ტიპის დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებში იგულისხმება ის პირები, რომლებმაც ჩაიდინეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულები, რომლებიც განსაზღვრული მე-2 ინდიკატორით, სადაც არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი დანაშაული არის მაკვალიფიცირებელი გარემოება.  ‘სპეციალური პროგრამები დანაშაულის განმეორებით ჩადენის პრევენციისთვის“ გულისხობს პროგრამებს, რომელიც მოძალადე პირისთვის არის შექმნილი და დაკავშირებულია - პიროვნულ, ქცევით დარღვევებთან და რომელსაც ახასიათებს განმეორების მაღალი რისკი; მაგალითად, სექსუალური და ოჯახში ძალადობა, ისეთი ღონისძიებები, რომელიც განმარტებულია„[ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422)” საქართველოს კანონის მე- 20 მუხლში.[[10]](#footnote-11) ჩვეულებრივი პროგრამები, რომელსაც სთავაზობენ სხვა დანაშაულის ჩამდენ პირებს არ უნდა იყოს დათვლილი. |

**7. მონაცემები ოჯახში ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობისას გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი ორდერების შესახებ.**

**7.1.**

ა) 1 წლის განმავლობაში გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა;

ბ) 1 წლის განმავლობაში დარღვეული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა;

გ)1 წლის განმავლობაში იმ პირთა რაოდენობა, რომლებსაც დაეკისრათ ადმინისტრაციული სახდელი შემაკავებელი ორდერის დარღვევის გამო;

დ)1 წლის განმავლობაში იმ პირთა რაოდენობა, რომელთაც დაეკისრათ სასჯელი შემაკავებელი ორდერის დარღვევის გამო.

7.2

ა) 1 წლის განმავლობაში გამოცემული დამცავი ორდერების რაოდენობა;

ბ) 1 წლის განმავლობაში დარღვეული დამცავი ორდერების რაოდენობა;

გ)1 წლის განმავლობაში იმ პირთა რაოდენობა, რომლებსაც დაეკისრათ ადმინისტრაციული სახდელი დამცავი ორდერის დარღვევის გამო;

დ)1 წლის განმავლობაში იმ პირთა რაოდენობა, რომელთაც დაეკისრათ სასჯელი დამცავი ორდერის დარღვევის გამო.

7.3

ა) არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ სოციალურ მუშაკის გადაწყვეტილებების რაოდენობა.

ბ) არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევების რაოდენობა;

გ) არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობის გამო დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელების რაოდენობა;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო (7.1 ა,ბ,), სოციალური მომსახურების სააგენტო, (7.3 ა,ბ) საქართველოს უზენაესი სასამართლო (7.1 გ, დ და 7.2; 7.3 (გ)).**

|  |
| --- |
| 7.1 და 7.2 შემაკავებული და დამცავი ორდერები, რომლებიც გაცემულია „[ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422)“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის საფუძველზე. მხოლოდ ის ორდერები უნდა იყოს დათვლილი, რომელიც ვრცელდება ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე.  7.1 ბ. დასათვლელი დარღვევები მოიცავს „[ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ](https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422)“ საქართველოს კანონის მე-16-ის მუხლის შესაბამისად პოლიციის მიერ რეგისტრირებულ და ამავე კანონის მე-8 (1)[[11]](#footnote-12) მუხლის შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ აღრიცხულ შემთხვევებს.  შემაკავებელი ორდერების დათვლა უნდა მოხდეს შეტყობინების თარიღის მიხედვით, მიუხედავად იმისა თუ როდის მოხდა დარღვევა.  7.2. ბ დასათვლელი დარღვევები მოიცავს სასამართლოში დამცავი ორდერის დარღვევის თაობაზე შესულ საქმეებს.  7.1 „გ“; „დ“ და 7.2 „გ“; „დ“ იმ პირთა რაოდენობა ვისაც დაეკისრათ სახდელი/სასჯელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 1752-ე მუხლის და ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 3811-ემუხლის დარღვევისთვის, როდესაც დაზარალებული იყო ბავშვი. |

|  |
| --- |
| **ნაწილი II. პრევენცია** |

**8. მიუსაფარი ბავშვების რაოდენობა 1 წლის განმავლობაში დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (0-6, 7-13, 14-17);

გ) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

დ) მოქალაქეობის მიხედვით;

ე) კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სოციალური მომსახურების სააგენტო.**

|  |
| --- |
| 8. მიუსაფარი ბავშვები*(ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე არასრულწლოვანი, რომელიც იდენტიფიცირებულია ასეთად, „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსებისა და ამ დაწესებულებიდან მისი გაყვანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 26 თებერვლის №52/ნ ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკის მიერ რეფერირების პროცედურების შესაბამისად)*, როგორც ეს მთავრობის N.437დადგენილების, მე-3 მუხლის (დ) პუნქტით არის განსაზღვრული.  8 გ) გეოგრაფიული მდებარეობა განისაზღვრება იმ მუნიციპალიტეტის მიხედვით, სადაც ბავშვი ატარებს უმეტეს დროს ან თუკი ასეთი ადგილის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, იმ მუნიციპალიტეტის მიხედვით, სადაც ბავშვი სერვისებს იღებს.  8 ე). კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიხედვით.  „კანონთან კონფლიქტში მყოფი“ ბავშვის ქვეშ იგულისხმება, არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის, მე-3 მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული პირი. |

9. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული ექსპერტთა ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე ანტისოციალური ქცევის და/ან მართლსაწინააღმდეგო ქმედების გამო გადამისამართებული არასრულწლოვნების რაოდენობა. აღნიშნული ინფორმაცია დაყოფილია:

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (10-11, 12-17);

გ) გადამისამართების მიზეზის მიხედვით (ცალ-ცალკე ანტისოციალური ქცევა, მართლსაწინააღმდეგო ქმედება);

დ) გამოყენებული ღონისძიების მიხედვით (სხვადსხვა პროგრამებში/ ღონისძიებებში ჩართვა; სკოლა-პანსიონში გადამისამართება, სხვა);

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირების მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: განათლების და მეცნიერების სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 9. ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მუხლი 487-ე1-3 პუნქტების შესაბამისად პანსიონში გადაყვანილი ბავშვების რაოდენობა.  9. გ) ანტისოციალური ქცევა არის ქცევა, რომელიც აშკარა საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვნის ფსიქოსოციალურ განვითარებას, მის ან სხვა ადამიანების უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას ან მართლწესრიგს და სისტემატურად ვლინდება არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში, გარდა არასრულწლოვნის მიერ მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევისა (ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 487-ემუხლის მე-2 პუნქტი).მარლთსაწინააღმდეგო ქცევა არის ისეთი ქმედება, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით და რომლის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისათვის განსაზღვრულ ასაკს მიღწეული პირის მიერ ჩადენის შემთხვევაში დადგებოდა ამ პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი (ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 487-ემუხლის მე-3 პუნქტი). |

**10.1 პრევენციულ პროგრამებში ჩართული ბავშვების რაოდენოება, დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (10-11, 12-17);

გ)პროგრამაში ჩართვის მიზეზის მიხედვით (ანტი სოციალური ქცევა/მარლთმსაწინააღმდეგო ქმედება);

დ) გეოგრაფიული მდებრაეობის მიხედვით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

10.2 სსიპ - საგანმანთლებლო დაწესებულელბის მანდატურის სამსახურის მიერ ძალადობრივი ქცევის გამო ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრში გადამისამართებული ბავშვების რაოდენობა, დაყოფილი:

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) სასწავლო კლასების მიხედვით;

დ) გეოგრაფიული მდებრაეობის მიხედვით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ- დანაშაულის პრევენციის ცენტრი (10.1) განათლების და მეცნიერების სამინისტრო (10.2).**

|  |
| --- |
| 10.1„სსიპ- დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 15 მარტის №16 ბრძანების მე-9 მუხლის საფუძველზე, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დანაშაულის მეორადი დონის პრევენციის სამმართველო უზრუნველყოფს - მეორე დონის პრევენციის პროგრამების/პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებას; ასევე რისკის ქვეშ მყოფ ჯგუფებთან სამუშაოდ რეგიონული რესურს ცენტრების შექმნასა და ფუნქციონირებას.  ამ ინდიკატორის მიზნებითვის, უნდა დამუშავდეს იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ზემოაღნიშნულ სერვისებში/პროგრამებში.  10.2 განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N74/ნ ბრძანებით დამტკიცებული მანდატურის სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, მანდატურის სამსახური უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების ფსიქოლოგიური პრობლემების, ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე მოსწავლეების, სოციალური ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროექტების მომზადებასა და განხორციელებას; |

**11. სისხლისსამართლებრივი პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი ბავშვის მიერ ან მისი მონაწილეობით ჩადენილი სისხლისსამარლებრივი მარლთსაწინააღმდეგო ქმედებები:**

ა) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი ბავშვების მიერ ან მათი მონაწილეობით ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა;

ბ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი ბავშვების მიერ ჩადენილი დანაშაულები ტიპების (ნაკლებად მძმიე, მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე და სსკ-ის თავები) და კონკრეტული მუხლების მიხედვით;

გ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი ბავშვების მიერ ჩადენილი დანაშაულების თანაფარდობა ქვეყანაში მცხოვრებ ამ ასაკის 100 000 ბავშვთან მიმართებით;

დ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი ბავშვების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობა გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ე) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი დანაშაულის ჩამდენი ბავშვების რაოდენობა;

ვ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი დანაშაულის ჩამდენი ბავშვების სქესი;

ზ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი დანაშაულის ჩამდენი ბავშვების მოქალაქეობა;

თ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი დანაშაულის ჩამდენი ბავშვების ასაკი;

ი) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი დანაშაულის ჩამდენი ბავშვების ბავშვების რაოდენობა.

კ) პასუხიმგებლობის მინიმალურ ასაკს მიუღწეველი ბავშვების მიერ ან მათი მონაწილეობით ბავშვების მიმართ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს მთავარი პროკურატურა**

|  |
| --- |
| 11. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული მარლთმსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც ჩადენილია 14 წლის ასაკს მიუღწეველი ბავშვის მიერ.  11 ე). 100 000 ბავშვთან მიმართებაში ინფორმაციის დამუშავება უნდა მოხდეს შემდეგი პრინციპით - 100 000 შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებიდან (0-13), იმავე ასაკობრივი ჯგუფის რამდენმა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა ან ჩაიდინა სისხლის სამართლებრივი მარლთსაწინააღმდეგო ქმედება. |

|  |
| --- |
| **ნაწილი III.დანაშაულის ჩადენა არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების მიერ** |

**12. არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის განმეორებით ჩადენა**

ა) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ერთი ახალი/განმეორებითი დანაშაული სამი წლის განმავლობაში;

ბ) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ორი ახალი/განმეორებითი დანაშაული სამი წლის განმავლობაში;

გ) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა სამი ან მეტი ახალი/განმერებითი დანაშაული სამი წლის განმავლობაში;

დ) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ორივე შემთხვევაში შემთხვევაში საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (ანუ პირველი და განმეორებითი დანაშაული ორივე იყო ერთი და იგივე ტიპის);

ე) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ორივე შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (ანუ პირველი და განმეორებითი დანაშაული ორივე იყო ერთი და იგივე ტიპის);

ვ) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ორივე შემთხვევაში სქესობრივი თავისუფლების და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (ანუ პირველი და განმეორებითი დანაშაული ორივე იყო ერთი და იგივე ტიპის);

ზ) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა ორივე შემთხვევაში ნარკოტიკული დანაშაული (ანუ პირველი და განმეორებითი დანაშაული ორივე იყო ერთი და იგივე ტიპის);

თ) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა საწყის ეტაპზე ნარკოტიული დანაშაული, ხოლო განმეორებით - ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;

ი) რამდენმა არასრულწლოვანმა ჩაიდინა საწყის ეტაპზე საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ხოლო განმეორებით - ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;

კ) სხვა სახის განმეორების შემთხვევები.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა**

|  |
| --- |
| 12. არასრულწლოვნის მიერ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა  დანაშაულის განმეორებით ჩადენა არის იმ პირის მიერ სამი წლის განმავლობაში[[12]](#footnote-13) ახალი დანაშაულის ჩადენა , რომელიც განრიდებული ან მსჯავრდებულია დანაშაულის ჩადენისთვის. .  ინდიკატორი ითვლის დამნაშავე/განრიდებული არასრულწლოვნების რაოდენობას, რომლებიც ჩადიან სხვა დანაშაულს პირველი დანაშაულის ჩადენიდან სამი წლის განმავლობაში. არ აქვს მნიშვნელობა ახალი დანაშაულია ჩადენისას დამნაშავე არასრუწლოვანია თუ ახალგაზრდა (18-20) ასევე არ აქვს მნიშვნელობა წარსული დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობა გაქარწყლებულია თუ არა არასრულწლოვანთა კოდექსის 12-მუხლის შესაბამისად.  პასუხისმგებლობა პირველადი და განმეორებითი დანაშაულისთვის უნდა იყოს დამტკიცებული კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით, საპროცესო შეთანხმებით ან განრიდებით. (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მუხლები 38.2, 39.2-39.3 და 47; მუხლი 57; მუხლი 59 და სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები 1681, 213 და 269).  სამწლიანი ვადის ათვლა იწყება განრიდების ხელშეკრულების დადების ან მსჯავრდების მომენტიდან, თუ დამნაშავის მიმართ სასჯელის სახით გამოყენებული არ ყოფილა თავისუფლების აღკვეთა, ან პენიტენციური დაწესებულებიდან განთავისუფლების მომენტიდან - თუ არასრულწლოვანს შეფარდებული აქვს საპატიმრო სასჯელი. ორი ან მეტი დანაშაული ჩადენილი დამნაშავის მიერ ერთი მსხვერპლის მიმართ ერთიდაიმავე დროს ჩაითვლება ერთ დანაშაულად.  სამწლიანი ვადის განრიდების ხელშეკრულების დადებიდან ათვლის შემთხვევაში, მონაცემები დამატებით უნდა იყოს დაყოფილი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე და ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაულების მიხედვით.  12 დ) ამ ინდიკატორის დამუშავების მიზნებისათვის, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები მოიცავს დანაშაულებს, რომლებიც ასახულია სისხლის სამართლის კოდექსის XXV თავში.  12 ე)ინდიკატორების დამუშავების მიზნებისთვის,ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული არის ნებისმიერი დანაშაული განმარტებული სისხლის სამართლის კოდექსის XIX ან XX თავებში.  12 ვ) ინდიკატორების დამუშავების მიზნებისთვის, სქესობრივი თავისუფლების და ხელშუხებლობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული არის ნებისმიერი დანაშაული განმარტებული სისხლის სამართლის კოდექსის XXII თავში.  12 ზ) აღნიშნული ინდიკატორისდამუშავების მიზნებისთვის, ნარკოტიკული დანაშაული არის დანაშაული განსაზღვრული სისხლის სამართლის კოდექსის XXXIII თავში.  აღნიშნული მონაცემები დამატებით უნდა იყოს დახარისხებული ასაკობრივი ჯგუფების, სქესის, გამოყენებული სასჯელის/განრიდების ღონისძიების და ხანგრძლივობის, დანაშაულის ჩადენის ადგილის მიხედვით, ასევე მოქალაქეობის და სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით. |

|  |
| --- |
| **ნაწილი IV. არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულება** |

**12. მონაცემები სისხლის სამართლის წესით პოლიციის მიერ დაკავებული არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების შესახებ, დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

გ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

დ) დაკავების ადგილის მიხედვით;

ე) განთავსების ადგილის (დროებითი დაკავების იზოლატორის და პოლიციის განყოფილებები) მიხედვით

ვ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით.

ზ) მოქალაქეობის მიხედვით

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება:საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 13. დაკავება გულისხმობს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 170-ე და 175-ე მუხლის საფუძველზე პირის დაკავებას, რომლის საფუძველზეც შედგა დაკავების ოქმი.  უნდა დაითვალოს ყველა დაკავება, რაც წლის განმავლობაში განხორციელდა, მიუხედავად დანაშაულის ჩადენის თარიღისა. თუ პირი წლის განმავლობაში ერთზე მეტჯერ დააკავეს მაშინ ითვლება თითოეული დაკავება. |

**14. მონაცემები სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ**

ა) 14-17 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა;

ბ) 18-20 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა;

გ) 14-17 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ტიპები და სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები ;

დ) 18-20 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ტიპები და სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები;

ე) 14-17 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილი ჩადენილი დანაშაულების თანაფარდობა ქვეყანაში მცხოვრებ ამ ასაკის100 000 ბავშვთან მიმართებით;

ვ) 18-20 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილი ჩადენილი დანაშაულების თანაფარდობა ქვეყანაში მცხოვრებ ამ ასაკის100 000 ბავშვთან მიმართებით;

ზ) 14-17 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობა გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

თ) 18-20 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობა გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ი) დანაშაულის ჩამდენი 14-17 და 18-20 წლის ასაკის დევნადაწყებული პირების რაოდენობა;

კ) 14-17 და 18-20 წლის ასაკის დანაშაულის ჩამდენი დევნადაწყებული პირების სქესი;

ლ) 14-17 და 18-20 წლის ასაკის დანაშაულის ჩამდენი დევნადაწყებული პირების მოქალაქეობა;

მ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე 14-17 წლის ასაკის დანაშაულის ჩამდენი დევნადაწყებული პირების რაოდენობა.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა.**

|  |
| --- |
| 14. ინდიკატორი ითვლის წლის განმავლობაში იმ არასრუწლოვნებისა და ახალგაზრდების რაოდენობას, რომელთაც ბრალი ედებათ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენაში და რომელთა მიმართაც დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. აღნიშნული ინდიკატორი აერთიანებს იმ არასრუწლოვნებისა და ახალგაზრდების საქმეებს, რომელთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია გასულ წელს, თუმცა არ დასრულებულა მიმდინარე წელსაც.  14 ე) ვ). 100 000 არასრულწლოვანთან მიმართებაში ინფორმაციის დამუშავება უნდა მოხდეს შემდეგი პრინციპით - 100 000 შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის არასრულწლოვნებიდან (14-17, 18-20), იმავე ასაკობრივი ჯგუფის რამდენმა არასრულწლოვანის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა.  14. ზ) თ) გეოგრაფიული მდებარეობა-დანაშაულის ჩადენის და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების ადგილი |

**15. მონაცემები ბრალდებული/მსჯავრდებული/გამართლებული/მოწმე არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების შესახებ, რომლებმაც ისარგებლეს იურიდიული დახმარებით,** დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

დ) მოქალაქეობის და საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირის სტატუსის მქონე ბავშვების მიხედვით;;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება:იურიდიული დახმარების სამსახური**

|  |
| --- |
| 15. ამ ინდიკარტორის მიზნებისთვის, დათვლის ერთეული არის - 1 წლის განმავლობაში განსარიდებელი, ბრალდებული, მსჯავრდებული და გამართლებული რაოდენობა, რომლებმაც არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსი მე-15 მუხლის საფუძველზე ისარგებლეს უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით;. |

**16. მონაცემები სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან განრიდებული არასრულწლოვნებისა და ახალგაზრდების შესახებ:**

ა) 14-17 წლის ასაკის განრიდებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა;

ბ) 18-20 წლის ასაკის განრიდებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობა;

გ) 14-17 წლის ასაკის განრიდებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ტიპები და სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები;

დ) 18-20 წლის ასაკის განრიდებული პირების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ტიპები და სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულები;

ე) 14-17 წლის ასაკის განრიდებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობა გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ვ) 18-20 წლის ასაკის განრიდებულ პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობა გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ზ) განრიდებული პირების რაოდენობა;

თ) განრიდებული პირების სქესი;

ი) განრიდებული პირების მოქალაქეობა;

კ)განრიდებული პირების პირების ასაკი (14-17, 18-20);

ლ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე 14-17 წლის ასაკის განრიდებული პირების რაოდენობა;

მ) ხელშეკრულების სახეობის რაოდენობა (განრიდება ან განრიდება-მედიაცია);

ნ) ხელშეკრულებათა დარღვევების რაოდენობა;

ო)ხელშეკრულების დარღვევის სახეობა (ახალი დანაშაულის ჩადენა, ვალდებულების შეუსრულებლობა და სხვა)

პ) ხელშეკრულების ხანგრძლოვობა (თვეების მიხედვით);

ჟ) განრიდების მიზნით სასამართლოდან დაბრუნებული საქმეების რაოდენობა;

რ) განრიდების მიზნით სასამართლოდან დაბრუნებულ პირთა რაოდენობა;

ს) იმ პირთა რაოდენობა და პროცენტი, რომელთა მიმართ კანონით შესაძლებელი იყო განრიდების გამოყნება, თუმცა უარი ეთქვათ განრიდებაზე.

ტ) განრიდებული და დევნადაწყებული არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების თანაფარდობა;

უ) სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობიდან განრიდებული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების პროცენტი

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა**

|  |
| --- |
| 16. განრიდება გულისხმობს პროცედურებს, რომელიც რეგულირებულია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 38-48-ე მუხლებით. „წლის განმავლობაში განრიდებული არასრულწლოვნები და ახალგზარდები არიან 14-20 წლის პირები, რომლთა მიმართაც გაფორმდა განრიდების ხელშეკრულებას წლის განმავლობაში (იხილეთ არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 39.3-ე მუხლი).  მ) განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 39-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, პროკურორი უფლებამოსილია გააფორმოს ორი სახის ხელშეკრულება - განრიდების ან განრიდება და მედიაციის შესახებ. ამ ინდიკატორის მიზებისთვის, აღნიშნული მონაცემების ცალ-ცალკე დათვლა უნდა მოხდეს.  ნ); ო) არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 48-ე მუხლი ითვალისწინებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების შეურულებლობას შედეგებს. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, უნდა მოხდეს ხელშეკრულების თითოეული დარღვევის შემთხვევის დათვლა, მიუხედავად ხელშეკრულების დარღვევისათვის გათვალისწინებული შედეგებისა.  პ) განრიდების ხელშეკრულების ხანგრძლივობის მიხედვით ინფორმაციის დამუშავება უნდა მოხდეს შემდეგი პრინციპით - განრიდების ხელშეკრულება 1 თვემდე ვადით; 3 თვემდე ვადით; 6 თვემდე ვადით; 1 წლამდე ვადით.  ჟ); რ) არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ითვალისწინებს შესაძლებლობა, რომ განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ, სასამართლოს ინიციატივით საქმის პროკურორისთვის დაბრუნების შემდეგ. ამ პუნქტის მიზნებითვის, უნდა მოხდეს 1 წლის განმავლობაში ასეთი შემთხვევების რაოდენობა.  ს) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 38-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის საფუძველზე, ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში პირველ რიგში განიხილება განრიდების შესაძლებლობა. ამავე კოდექსის მე-40 მუხლი განსაზღვრავს განრიდების გამოყენების წინაპირობებს. აღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების ან განრიდების შესახებ. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, დათვლის ერთეული არის იმ შემთხვევის რაოდენობა, როდესაც განრიდებული პირი აკმაყოფილებდა კოდექსის 38-ე და 40-ე მუხლით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს, მაგრამ მისი განრიდება არ მომხდარა.  ტ) განრიდებული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების თანაფარდობა (პროცენტული მაჩვენებელი) დევნადაწყებულ არასრულწლოვანებთან/ახალგაზრდებთან მიმართებით უნდა დაითვალოს განრიდებული და დევნადაწყებული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების საერთო რაოდენობიდან.  უ) სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობიდან განრიდებული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების პროცენტი უნდა გამოითვალოს განრიდებული და იმ დევნადაწყებული პირების საერთო რაოდენობიდან, რომლებიც ფორმალურად აკმაყოფილებდნენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით დადგენილ განრიდების კრიტერიუმებს. |

**17.1 იმ არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომეეელთა მიმართ პროკურატურამ ან სასამართლომ შეწყვიტა სისხლის სამართლებრივი დევნა, კერძოდ:**

ა) პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა;

ბ) პირთა ასაკი, რომელთა მიმართ შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა (14-15, 16-17, 18-20);

გ) პირთა სქესი, რომელთა მიმართ შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა;

დ) დანაშაულები, რომლებზეც შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა დანაშაული ტიპის (ნაკლებად მძიმე, მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე) და სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით;

ე) სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძველი;

ვ) სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის ეტაპი.

* **17.1 ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა; უზენაესი სასამართლო.**

**17.2 იმ საქმეების რაოდენობა, რომელზეც პროკურატურამ დისკრეცული უფლებამოსილების ფარგლებში არ დაიწყო დევნა.**

ა) პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ არ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით;

ბ) პირთა ასაკი, რომელთა მიმართ არ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით (14-15, 16-17, 18-20);

გ) პირთა სქესი, რომელთა მიმართ არ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით;

დ) პირთა მოქალაქეობა, რომელთა მიმართ არ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით;

ე) დანაშაულები, რომლებზეც არ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენებით დანაშაული ტიპის და სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით.

* **17.2 ინფრომაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა**

|  |
| --- |
| 17.1ამ ინდიკატორის მიზნებისთვლის დაითვლება იმ არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა მიმართაც პროკურორმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 105-ე და 106-ე მუხლის საფუძველზე და სასამართლომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის საფუძველზე შეწყვიტა სისხლის სამართლებრივი დევნა.  გამოძიებისას დევნის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს მთავარი პროკურატურა, სასამართლო განხილვისას შეწყვეტაზე მონაცემებს აგროვებს უზენაესი სასამართლო.  სასამართლო განხილვის ეტაპზე არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის პროცენტული მაჩვენებელი გამოითვლება წლის განმავლობაში არსებითი განხილვის შედეგად მსჯავრდებული, გამართლებელი და იმ პირების საერთო რაოდენობიდან, რომელთა მიმართ შეწყდა სისხლისსამართლებრივი დევნა.  17.2 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 168-ე მუხლის საფუძველზე, დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, პროკურორი უფლებამოსილია კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით არ დაიწყოს სისხლისსამართლებრივი დევნა. აღნიშნული ინდიკატორის მიზნებისთვის, უნდა მოხდეს ასეთი სამეების რაოდენოების დათვლა 1 წლის განმავლობაში. |

**18. მონაცემები მსჯავრდებული/გამართლებული არასრულწლოვნებისა და ახალგაზრდების შესახებ;**

18.1 1 წლის განმავლობაში სასამართლო განხილვის შედეგად მსჯავრდებული/გამართლებული არასრულწლოვნებისა და ახალგაზრდების რაოდენობა, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

დ) მოქალაქეობის მიხედვით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

18.2 1 წლის განმავლობაში არასრულწლოვნებთან და ახალგაზრდებთან გაფორმებული საპროცესო შეთანხმების რაოდენობა, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაული ტიპის მიხედვით;

დ) მოქალაქეობის მიხედვით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით

18.3 არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთა საქმეებიც სასამართლომ განიხილა აპელაციის წესით, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაული ტიპის მიხედვით;

დ) მოქალაქეობის მიხედვით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

ვ)განხილვის შედეგების მიხედვით;

18.4 არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთა საქმეებიც სასამართლომ განიხილა კასაციის წესით, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაული ტიპის მიხედვით;

დ) მოქალაქეობის მიხედვით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

ვ)განხილვის შედეგების მიხედვით;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: უზენაესი სასამართლო.**

|  |
| --- |
| 18.1 სისხლის სამართლის საპროცესი კოდექსის 268-ე მუხლის საფუძველზე სასამართლოს შეუძლია გამოიტანოს გამამართლებელი ან გამამტყუნებელი განაჩენი. დათვლის ერთეული არის იმ არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთა მიმართაც დადგა ცალკე გამამართლებელი და ცალკე გამამტყუნებელი განაჩენი არსებითი განხილვის შედეგად.  18.2 სისხლის სამართლოს საპროცესო კოდექსის 209-ე მუხლის განსაზღვრავს საპროცესო შეთანხმების დადების შესაძლებლობას დათვლის ერთეული არის იმ არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთა მიმართაც გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება.  18.3 დაითვლება წლის განმავლობაში იმ არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთა მიმართ საქმე განხილულია სააპელაციო საჩივრის საფუძველზე.  18.4 დაითვლება წლის განმავლობაში იმ არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელთა მიმართ საქმე განხილულია საკასაციო საჩივრის საფუძველზე. |

**19. მონაცემები იმ არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების შესახებ, რომელთაც შეეფარდათ აღკვეთის ღონისძიება დაყოფილი:**

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით.

დ) მოქალაქეობის მიხედვით;

ე) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ვ) აღკვეთის ღონისძიების სახეების მიხედვით;

ზ) პროკურატურის მიერ მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიებების (ცალ-ცალკე ღონისძიების თოთოეული სახეობის მიხედვით) და სასამართლოს მიერ პროკურატურის შუამდგომლობების დაკმაყოფილების მაჩვენებლის მიხედვით;

თ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

ი) განრიდებული და დევნადაწყებული არასრულწლოვნების მიმართ საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით;

კ) განრიდებული და დევნადაწყებული არასრულწლოვნების მიმართ საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით;

ლ) დევნადაწყებული არასრულწლოვნების მიმართ საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების (წინასწარი პატიმრობის) გამოყენების პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით;

მ) სასამართლოს ინიციატივით შეცვლილი საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების მიხედვით;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: უზენაესი სასამართლო. მთავარი პროკურატურა (19 „ი“)**

|  |
| --- |
| 19. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის არასრულწლოვანთა მართლმასჯულების კოდექსის მე-60 და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის საფუძველზე, არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების სახეები.  19 ე). „გეოგრაფიული მდებარეობის“ ქვეშ იგულისხმება, ქალაქების/მუნიციპალიტეტების მიხედვით, საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე.  19 ი) ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვს საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის მაჩვენებელი გამოითვლება დევნადაწყებული და განრიდებული არასრულწლოვნების საერთო რაოდენობიდან.  19. კ) ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის პატიმრობის გამოყენების პროცენტული მაჩვენებლის გამოთვლა ხდება განრიდებულ და დევნადაწყებულ არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობიდან.  19. ლ) ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის „პროცენტული“ მაჩვენებლის დათვლა უნდა მოხდეს დევნადაწყებული პირების საერთო რაოდენობიდან. პროცენტის გამოთვლისას მხედველობაში არ მიიღებიან განრიდებული პირები, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა განრიდების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის შემდეგ. |

**20. არასრულწლოვნებისა და ახალგაზრდებისთვის სასჯელის განსაზღვრა.**

20.1 მონაცემები იმ არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების შესახებ, რომელთაც სასჯელის სახით შეეფარდათ თავისუფლების აღკვეთა დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

დ) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ე) მოქალაქეობის მიხედვით;

ვ) თავისუფლების აღკვეთის ვადის მიხედვით;

ზ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

20.2. 1 წლის განმავლობაში არასრულწლოვნებისა და ახალგაზრდების რაოდენობა რომელთაც დაეკისრათ არასაპატიმრო სასჯელი ან საპატიმრო სასჯელის პირობით მოხდა, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

დ) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით;

ე) მოქალაქეობის მიხედვით;

ვ) სასჯელის სახის მიხედვით.

ზ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს უზენაესი სასამართლო.**

|  |
| --- |
| 20.1 ამ ინდიკატორის მიზნებისათვის, უნდა დამუშავდეს არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების მიმართ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 66-ე (ვ) მუხლის და სისხლის სამართლის კოდექსის მე-40 (ზ, თ) მუხლის საფუძველზე, სასჯელის სახით გამოყენებული თავისუფლების აღკვეთის სახით გამოყენებული სასჯელების რაოდენობა.  20.2 ამ ინდიკატორის მიზნებისათვის, უნდა დამუშავდეს არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების მიმართ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 66-ე, 74-ე მუხლის და სისხლის სამართლის კოდექსის მე-40, 63 მუხლის საფუძველზე, გამოყენებული არასაპატიმრო სასჯელების და პირობითი მსჯავრის რაოდენობა. |

**21. არასრულწლოვნების საქმეებზე მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების რაოდენობა, დაყოფილი:**

ა) ანგარიშის მომზადების ეტაპის (განრიდების, საპროცესო შეთანხმების, სასჯელის შეფარდების, საპატიმრო სასჯელის აღსრულების, არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების, ვადაზე ადრე გათავისუფლების და პროკურორის დისკრეციული გადაწყვეტილების)მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17);

გ) სქესის მიხედვით;

დ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

ე) გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 21. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის უნდა მოხდეს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების დათვლა, რომლებიც არასრუწლოვნის მიმართ მომზადდა არასრულწლოვანთა მართლმსჯულების კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4, 5 პუნქტების საფუძველზე, კერძოდ - განრიდების ღონისძიების გასაზღვრისას; სასჯელის დანიშვნისას; საპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას; არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას; პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებისას და პროკურორის ინდივიდუალური დადგენილების საფუძველზე. |

**22. არასრულწლოვანი მოწმეები**

**22.1 სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოკითხული არასრულწლოვანი მოწმეების რაოდენობა:**

ა) გამოკითხული არასრულწლოვანი მოწმეების რაოდენობა;

ბ) გამოკითხულიარასრულწლოვანი მოწმეების ასაკი (0-6, 7-13, 14-17);

გ) გამოკითხულიარასრულწლოვანი მოწმეების სქესი;

დ) გამოკითხული არასრულწლოვნების რაოდენობა, რომლებსაც გამოკითხვისას ჰყავდათ ადვოკატი;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე გამოკითხული არასრულწლოვნების რაოდენობა;

ვ) დანაშაულების ტიპები (ნაკლებად მძიმე, მძიმე, განსაკუთრებით მძიმე) და სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები, რომლებზეც გამოიკითხნენ არასრულწლოვანი მოწმეები;

ზ) გამოკითხული არასრულწლოვნების რაოდენობა,რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნა დაცვის სპეციალური ღონისძიება.

* **მონაცემების დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება:** **მთავარი პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო**

**22.2 მონაცემები მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე და არსებითი განხილვის სხდომაზე დაკითხული პირების შესახებ:**

ა) არასრულწლოვანი მოწმეების რაოდენობა;

ბ) არასრულწლოვანი მოწმეების ასაკი (0-6, 7-13, 14-17);

გ) არასრულწლოვანი მოწმეების სქესი;

დ) არასრულწლოვნების რაოდენობა, რომლებსაც გამოკითხვისას ჰყავდათ ადვოკატი;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე გამოკითხული არასრულწლოვნების რაოდენობა;

ვ) დანაშაულების ტიპები და სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები, რომლებზეც გამოიკითხნენ არასრულწლოვანი მოწმეები;

ზ) გამოკითხული არასრულწლოვნების რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნა დაცვის სპეციალური ღონისძიება.

მონაცემების დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: უზენაესი სასამრთლო

**22.3 მონაცემები იმ არასრულწლოვანი მოწმეების შესახებ, რომლებსაც სტატუსი შეიცვალათ ბრალდებულის სტატუსით**

ა) გამოკითხულ არასრულწლოვან მოწმეთა რაოდენობა, რომელთაც გამოკითხვის შემდგომ წაეყენათ ბრალი;

ბ) გამოკითხულ არასრულწლოვან მოწმეთა ასაკი, რომელთაც გამოკითხვის შემდგომწაეყენათ ბრალი (14-17, 18-20);

გ) დანაშაულები, რომლითაც ბრალდებულად ცნეს მოწმის სტატუსით გამოკითხული ბრალდებულები;

დ) იმ სტატუსშეცვლილ არასრულწლოვანთა რაოდენობა, რომლებიც მოწმის სახით გამოკითხვისას სარგებლობდნენ ადვოკატის მომსახურებით;

ე) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბრალდებულების რაოდენობა, რომელთა სტატუსიც, მოწმედ გამოკითხვის შემდგომ, შეიცვალა ბრალდებულის სტატუსით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა**

|  |
| --- |
| 22. მოწმე არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე- 3(20) და 47-ე მუხლით განსაზღვრული პირი შესაძლოა იცოდეს სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ფაქტები.  22.1 საქართველოს მთავარი პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოკითხულ მოწმეთა შესახებ მონაცემებს გასცემენ გამოკითხვის მწარმოებელი უწყების შესაბამისად.  22.1 ზ) და 22.2 ზ) ინდიკატორის დამუშავების კრიტერიუმი დაცვის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე გულისხმობს არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 24-ე მუხლით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.  22.3 დ) პუნქტის მიზნებისთვის უნდა დამუშავდეს იმ არასრულწლოვნების რაოდენობა, რომლებაც ისარგებლეს იურიდიული დახმარების უფლებით გადახდისუუნარობის გამო არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტის საფუძველზე ან კერძო ადვოკატის დახმარებით. |

**23.1 მონაცემები სამართალწარმოების პროცესში არასრულწლოვნის უფლებების დარღვევის თაობაზე პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიებების და სისხლის სამართლებრივი დევნის შესახებ.**

* **მონაცემების დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: მთავარი პროკურატურა**

**23.2 სამართალწარმოების პროცესში არასრულწლოვნის უფლებების დარღვევის თაობაზე სახალხო დამცველის ოფისში შეტანილი საჩივრების რაოდენობა,:**

ა) არასრულწლოვანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე შემოტანილი საჩივრების რაოდენობა;

ბ) საჩივრის საგანი (საჩივრების რაოდენობა, რომლებიც შეეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს; საჩივრების რაოდენობა, რომლებიც შეეხებოდა არასათანადო მოპყრობას; დისკრიმინაციის ფაქტებთან დაკავშირებული საჩივრების რაოდენობა (სავარაუდო დისკრიმინაციის საფუძვლების მიხედვით);

გ) პირი, ვისაც შეეხება საჩივარი (გამომძიებელი, პროკურორი, ციხის პერსონალი, მოსამართლე);

დ) საჩივრის ავტორი (არასრულწლოვანი მოწმე, არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი ან მათი კანონიერი წარმომადგენელი);

ე) საჩივრის ავტორის სქესი;

ვ) საჩივარზე რეაგირება (გაიცა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია/წინადადება (აქედან რამდენი შესრულდა/არ შესრულდა/ ნაწილობრივ შესრულდა);

ზ) საჩივრის ავტორის ასაკი;

თ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიერ შემოტანილი საჩივრების რადენობა.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სახალხო დამცველის ოფისი**

|  |
| --- |
| 23.2 ბ) „პროცედურულ გარანტიებთან დაკავშირებულ საჩივრებში“ იგულისხმება, არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის მე-15 მუხლით და ზოგადად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული საპროცესო უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებული საჩივრები.  23.2 ბ) ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, რეკომენდაცია და წინადადება გულისხმობს, საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულის კანონის 21-ე მუხლით გათვალისწინებულ რეაგირების ფორმას.  23.2 დ) აღნიშნული პუნქტის მიზებისთვის, უნდა მოხდეს იმ პირების დათვლაც, რომლებიც კანონთან კონფლიქტში აღმოჩნდნენ არასრულწლოვნების ასაკში, მათზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსი, თუმცა მათი უფლებების დარღვევა მოხდა სრულწლოვანების ასაკის მიღწევის შემდეგ. |

|  |
| --- |
| **ნაწილი V.თავისუფლება შეზღუდული არასრულწლოვნები და ახალგაზრდები** |

**24. არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულებების ოფიციალური ტევადობა, სადაც ბრალდებული/მსჯავრდებული არასრულწლოვნები არიან განთავსებულნი და ასეთ დაწესებულებაში წლის ბოლოს არასრულწლოვნების და ახალგაზრდების რეალური რაოდენობა, დაყოფილი:**

ა)ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ). დაწესებულების მიხედვით

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 24. ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, „პენიტენციური დაწესებულება“ მოიცავს ყველა დაწესებულებას, სადაც ბრალდებული ან მსჯავრდებული არასრულწლოვნები არიან განთავსებულნი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 79-ე, 81.5-ე და 89-ე მუხლების მიხედვით.  არასრულწლოვნებისა და ახალგაზრდების რაოდენობა ასეთ დაწესებულებებში წლის ბოლოს გამოითვლება 14-17 წლის ასაკის პირებისა და 18-20 წლის ასაკის პირების რაოდენობის შეკრებით თითოეულ ასეთ დაწესებულებაში. |

**25. არასრულწლოვანთა პენიტენციური დაწესებულების პერსონალის რაოდენობა. წლის ბოლოს მონაცემები, დაყოფილი:**

ა)სქესის მიხედვით;

ბ) დაწესებულების მიხედვით;

გ) განათლების დონის მიხედვით;

დ)პერსონალის სახეების მიხედვით (მენეჯმენტი, რეჟიმის/უსაფრთხოების თანამშრომლები, სამედიცინო პერსონალი, ფსიქოლოგები, განათლების სპეციალისტები და სოციალური მუშაკები, პროფესიული გადამზადების ტრენერები).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 25. დათვლილი პერსონალის რაოდენობა უნდა მოიცავდეს სრულ განაკვეთზე მომუშავე პერსონალს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში და სხვა პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებს, რომლებიც დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში სრულ განაკვეთზე არიან დასაქმებულნი.  25. დ) პერსონალის განათლების შესახებ ინფორმაციის დამუშავებისას კატეგორიები შემდეგნაირად უნდა განისაზღვროს: საშუალო განათლება; უმაღლესი განათლება, უმაღლესის შემდგომი განათლება;  25.ე ) ეს კატეგორიები გამოიყენება Space I-ის მიერ და აქაც გამოყენებული უნდა იყოს ამ მონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის მიწოდებისთვის განსაზღვრული განმარტებები. |

**26. ბრალდებული ან მსჯავრდებული არასრულწლოვნების სრული რაოდენობა განთავსებული ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში წლის განმავლობაში, დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხევით (14-15, 16-17, 18-20);

გ) დანაშაული ტიპის მიხედვით;

დ) დაწესებულების ტიპის მიხედვით (პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, სამედიცინო);

ე) დაწესებულებაში განთავსების თარიღის (მიმდინარე წელს, ან წინა წელს) მიხედვით;

ვ)მოქალაქეობის და საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მიხედვით;

ზ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 26. ეს ინდიკატორი მოითხოვს წლის ნებისმიერ მონაკვეთში პატიმრობაში ან თავისუფლებააღკვეთილი (ბრალდებული/მსჯავრდებული) პირების სრულ რაოდენობას, რომლებიც 14-17 წლის ასაკში იმყოფებოდნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში.  არასრულწლოვანი პირების სრული რაოდენობა უნდა გამოითვალოს 14-17 წლის ასაკის ბრალდებული ან მსჯავრდებული პირების დათვლით, რომლებიც განთავსებული იყვნენ წლის განმავლობაში.. |

**27.1 წლის განმავლობაში თავისუფლება შეზღუდული (თავისუფლების აღკვეთა, წინასწარი პატიმრობა,საქართველოდან გაძევების მიზნით უცხოელის დაკავება) უცხოელი არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობა დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

გ)დანაშაული ტიპის /თავისუფლების შეზღუდვის მიზეზის მიხედვით;

დ) საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მიხედვით (ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე;დროებითი დახმარების ქვეშ მყოფი; კანონიერ წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი ან სხვა სპეციფიკური საჭიროების მქონე ბავშვები „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად);

ე)დაწესებულების მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 27. ინდიკატორისთვის საჭიროა წლის ნებისმიერ მონაკვეთში საქართველოდან გაძევების მიზნით დროებითი მოთავსების იზოლატორში ან დროებითი განთავსების ცენტრში (საქართველოს კანონის უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, 64-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე) განთავსებული უცხოელი არასრულწლოვნები/ახალგაზრდები და თავისუფლებაღკვეთილი უცხოელი არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების სრული რაოდენობა, რომლებიც განთავსებული იყვნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში. |

**28. 1 წლის განმავლობაში პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნების რაოდენობა, დაყოფილი:**

ა) ასაკის მიხედვით(14-15, 16-17);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

დ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;;

ე)პატიმრობის ხანგრძლივობის მიხედვით (ერთი კვირა ან ნაკლები; ერთი კვირიდან ორ კვირამდე; ორი კვირიდან ერთ თვემდე; ერთი თვიდან 40 დღემდე; 40 დღეზე მეტი დროით);

ვ)პატიმრობის შეწყვეტისმიზეზის მიხედვით(პატიმრობის მაქსიმალური ვადის ამოწურვა; გამართლება; მსჯავრდება და სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში გადამისამართება; მსჯავრდება და არსაპატირო სასჯელის დაკისრება; მსჯავრდება და განთავისუფლება პატიმრობის ვადის ამოწურვის გამო; ზემდგომი სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზეგათავისუფლება და სხვა).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 28. პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნების რაოდენობა მოიცავს პირებს, რომლებიც პატიმრობის პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსდნენ წლის განმავლობაში, ვინაიდან მათ ბრალად ედებათ დანაშაულის ჩადენა 14-17 წლის ასაკში, არასრულწლოვანთა კოდექსის 60-ე და 64-ე მუხლების შესაბამისად.პატიმრობს ქვეშ იგულისმხება ასევე აღკვეთი ღონისძიების სახის გირაოს გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფილია პატიმრობით, სისხლის სამართლის საპროცესი კოდექსის 200-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე.  28. ვ) პატიმრობიდან განთავისუფლების მიზეზი (ან მსჯავრდებული პირების პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანა) მოიცავს მსჯავრდებას როგორც საპროცესო შეთანხმების ისე სასამართლოში არსებითი განხილვის შემდეგ. |

**29. 1 წლის განმავლობაში განთავისუფლებული მსჯავრდებული არასრულწლოვნები, რომლებიც იხდიდნენ საპატიმრო სასჯელს დაყოფილი:**

ა) გათავისუფლების მომენტისთვის მათი ასაკის მიხედვით(14-15, 16-17, 18 + );

ბ) სქესის მიხედვით;

გ). დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

დ). მოხდილი სასჯელის ხანგრძლივობის მიხედვით(6 თვეზე ნაკლები; 6 თვიდან ერთ წლამდე; ერთი წლიდან 2 წლამდე; 2 წლიდან 5 წლამდე; ხუთიდან ათ წლამდე; ათ წელზე მეტი ვადით);

ე). განთავისუფლების მიზეზის (სრულად მოიხადა სასჯელი; ვადაზე ადრე გათავისუფლების შედეგად; გამართლების შედეგად; შეწყალების შედეგად; ამინისტიის შედეგად;ავადმყოფობის გამო გათავისუფლებისას; სასჯელის მოხდის გადავადების გამო; სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლისას; სააპაელაციო ან/და საკასაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად) მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 29. ეს ინდიკატორი შექმნილია სასჯელის ფაქტობრივად მოხდილი ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემების შესაგროვებლად იმ არასრუწლოვანი მსჯავრდებული პირებისთვის, რომელთაც სასჯელის სახით განესაზღვრათ თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც შეიძლება გამოითვალოს მხოლოდ მაშინ როდესაც მოხდება პენიტენციური დაწესებულებიდან განთავისუფლება. ეს ვრცელდება ყველა მსჯავრდებულ არასრულწლოვანზე, რომელსაც მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა განსაზღვრულილი ვადით არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 73-ე მუხლის შესაბამისად, რომლებიც განთავსდნენ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ან ნებისმიერ სხვა დაწესებულებაში. ეს არ მოიცავს იმ არასრულწლოვნებს, რომელთაც მიესაჯათ თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ არ გადაუყვანიათ სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში სასჯელის დაკისრებამდე პატიმრობაში გატარებული ვადის გამო. ინდიკატორი ვრცელდება პირის მიერ რეალურად მოხდილ სასჯელზე, რომელიც შესაძლოა იყოს ნაკლები ვიდრე დაკისრებული სასჯელი (არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 95-96-ე მუხლების და პატიმრობის კოდექსის 37-ე მუხლის შესაბამისად).  29.ა) გამოყენებული ასაკობრივი ჯგუფი მოიცავს 18 წლის ზემოთ ჯგუფს (და არა 18-დან 21 წლამდე ჯგუფს), იმისათვის რომ მოახდინოს იმ მსჯავრდებული პირების რაოდენობის დოკუმენტირება, ვინც აგრძელებს თავისფულების აღკვეთის სახით სასჯელის მოხდას 3 წელზე მეტ ხნის განმავლობაში მას შემდეგ რაც მიაღწიეს 18 წლის ასაკს. |

**30. არასრულწლოვანთა პენიტენციურ დაწესებულებებში თითოეულ პატიმარზე (ბრალდებული/მსჯავრდებული) დღეში გაწეული ხარჯების რაოდენობა, დაყოფილი:**

ა) დაწესებულების მიხედვით;

ბ) ხარჯის კატეგორიის მიხედვით (ხელფასები, უსაფრთხოება, კვება, ტანსაცმელი, ჯანდაცვა, ადმინისტრირება, რეაბილიტაცია, სხვა).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 30. დათვლილი ხარჯები უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ ოპერორების ხარჯებით, მათ შორის ხელფასები; მატერიალური ხარჯები, როგორიცაა საკვები, ტანსაცმელი, სამედიცინო საშუალებები, დასუფთავების საშუალებები, საოფისე ხარჯები, კომუნალური, ინფრასტრუქტურის შენახვის ხარჯები და ასე შემდეგ.  არასრულწლოვანთა დაწესებულების ასეთი წლიური ხარჯები უნდა გაიყოს პატიმარ-დღეების რაოდენობაზე, მაგალითად წლის განმავლობაში ნებისმიერი ვადით პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული ყველა პატიმრის მიერ დაწესებულებაში გატარებული დღეების სრულ რაოდენობაზე. |

**31. პენიტენციურ დაწესებულებაში არასრულწლოვნებისა და ზრდასრულების განცალკევება.**

31.1 წლის ბოლოს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი,დაყოფილი:

ა) სქესისმიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20).

31.2 წლის ბოლოს არასრულწლოვნების ცალკე განყოფილების მქონე პენიტენციურ დაწესებულებაში განთავსებული ბრალდებულ და მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, დამუშავებული:

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

გ) დაწესებულების მიხედვით.

31.3 წლის ბოლოს პენიტენციურ დაწესებულებაში, რომელშიც არ არის არასრულწლოვნების ცალკე განყოფილება, განთავსებული ბრალდებული და მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, დამუშავებული:

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 31.1 ბ) ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის ზრდასრულთან ერთად არასრულწლოვნის განთავსებად არ ჩაითვლება ის შემთხვევა, როდესაც 18-20 წლის პირი დატოვებულია არასრულწოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 90-ე მუხლის საფუძველზე. |

**32. წლის განმავლობაში პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული არასრულწლოვანიდა ახალგაზრდა ბრალდებულების და მსჯავრდებულების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც ჩართულნი არიან სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო თუ სხვა სახის (სუიციდის პრევენციის) პროგრამებში, დაყოფილი:**

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დაწესებულების მიხედვით;

დ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

ე) პროგრამის ტიპის მიხედვით (სარეაბილიტაციო პროგრამა; ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლება).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 32. არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში განთავსებული არასრულწლოვანი და ახალგაზრდა პატიმრების რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საგანმანათლებლო (ზოგადი, პროფესიული, უმაღლესი) და სარეაბილიტაციო პროგრამებში უნდა განსაზღვრის იმ პირთა რაოდენობით ვინც განგრძობადად მონაწილეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 84-მუხლით და პატიმრობის კოდექსის მე-14 მუხლის 1(გ) პუნქტით და 1151 მუხლით დადგენილ პროგრამებში. პროცენტის გამოანგარიშება ხდება, 1 წლის განმავლობაში სარეაბილიტაციო-საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობის გაყოფით დაწესებულებაში მყოფ არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების სრულ რაოდენობაზე. |

**33. არასრულწლოვან/ახალგაზრდა ბრალდებულების და მსჯავრდებულების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გამოიყენეს პაემნის უფლება ბოლო სამი თვის განმავლობაში, დაყოფილი:**

ა) სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით(14-15, 16-17, 18-20);

გ) დაწესებულების მიხედვით;

გ) არასრულწლოვანს/ახალგაზრდას და პაემანზე მყოფ პირს შორის ურთიერთკავშირის ფორმის (ოჯახის წევრი და სხვა) მიხედვით;

დ) პაემნის ფორმის მიხედვით (ხანმოკლე, ხანგძლივი, საოჯახო, ვიდეო);

დ) არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის სტატუსის (ბრალდებული/მსჯავრდებული) მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 33. პროცენტის გამოანგარიშება ხდება პენიტენციურ დაწესებულებებში *(არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო; ქალთა სპეციალური; პატიმრობის დაწესებულებები, სადაც არასრულწლოვანი ბრალდებულები არიან განთავსებული)* მყოფი იმ არასრულწლოვნების რაოდენობის გაყოფით, რომლებმაც საანგარიშო სამი თვის განმავლობაში ისარგებლეს ერთი ან მეტი პაემნით, იმავე დაწესებულებაში არასრულწლოვნების სრულ რაოდენობაზე.  33. ბ) ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის 18-20 წლის ასაკის პირების ქვეშ იგულისხმებიან ის პირები, რომლებიც არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაშიდატოვებულ იქნენ არასრულწლოვანთა მარლთმსჯულების კოდექსის 90-ე მუხლის საფუძველზე. |

**34. 1 წლის განმავლობაში პოლიციაში ან პენიტენციურ დაწესებულებაში გარდაცვლილი არასრულწლოვნების (ბრალდებული/მსჯავრდებული) რაოდენობა, დაყოფილი:**

ა) ასაკისმიხედვით(14-15, 16-17);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დაწესებულების მიხედვით;

დ) გარდაცვალების მიზეზის (ავადმყოფობა, თვითმკვლელობა, ძალადობა, უბედური შემთხვევა) მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 34. გარდაცვლილი არასრუწლოვანების რაოდენობა მოიცავს 14-17 წლის ასაკის ყველა პირს, რომლებიც დაკავებულები არიან პოლიციის მიერ ან არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 64-ე, 73-ე, 89-ე და 90-ე მუხლის საფუძველზე იმყოფებიან პენიტენციურ დაწესებულებებში და წლის განმავლობაში ნებისმიერი მიზეზით გარდაიცვალა.  18 წლის ასაკის ზემოთ პატიმრები არ უნდა იყვნენ დათვლილი, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისინი არიან დაკავებულები იყვენენ, პატიმრობა შეეფარდათ ან თავისუფლების აღკვეთის სახით სასჯელს იხდიან დანაშაულისთვის რომელიც მათ ჩაიდინეს 18 წლის ასაკამდე, თუმცა გარდაიცვალნენ 18 წლის ასაკის მერე.  რაოდენობა უნდა მოიცავდეს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც ფიზიკურად იმყოფებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში/პოლიციის განყოფილებაში ან პენიტენციურ დაწესებულებაში (პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის) გარდაცვალების მომენტში, ასევე დაწესებულების ტერიტორიის ხანმოკლე ვადით დატოვებისას (არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 88-ე მუხლის და პატიმრობის კოდექსის 26-ე მუხლის საფუძველზე), დაწესებულების გარეთ მუშაობის (არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის 85-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე) ან სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის გამო (პატიმრობის კოდექსის 121-ე მუხლის საფუძველზე). ამ ინდიკატორში გაქცეული პატიმრების რაოდენობა უნდა აისახოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მათი გარდაცვალების მიზეზი გახდება გაქცევის შედეგად მიყენებული დაზიანება.  34.დ) ძალადობა მოიცავს ძალადობის შემთხვევებს თანამშრომლების მხრიდან ან პატიმრებს შორის ძალადობას, რომელიც გამოძიების და სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად იქნა დადგენილი. |

**35. თვითდაზიანება.**

35. პატიმრობაში მყოფი არასრულწლოვნების, (ბრალდებული/მსჯავრდებული) რაოდენობა, რომლებმაც წლის განმავლობაში თვითდაზიანება მიიყენეს, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დაწესებულების მიხედვით;

დ) არასრულწლოვნის სტატუსისმიხედვით (დაკავებული/ბრალდებული/მსჯავრდებული).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 35. დათვლილი უნდა იყოს არასრულწლოვნის მიერ თვითდაზიანების მიყენების ყველა შემთხვევა, რომელიც კომპეტენტურმა ორგანომ შეიტყო ან დაარეგისტრირა. უნდა იყოს ასახული 14-17 წლის ასაკის პირთა თვითდაზიანების შემთხვევები; არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დათვლილი უნდა იყოს ის პირებიც, რომლებიც დატოვებულ იქნენ აღნიშნულ დაწესებულებაში 21 წლის ასაკამდე. |

**36. შიმშილობა**

**36.**მოშიმშილე პატიმარიარასრულწლოვნების (ბრალდებული/მსჯავრდებული) რაოდენობა, დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

დ) დაწესებულების მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 36. დათვლილი უნდა იყოს არასრულწლოვნის მიერ შიმშილბის დაწყების ყველა შემთხვევა, რომელიც კომპეტენტურმა ორგანომ შეიტყო ან დაარეგისტრირა. უნდა იყოს ასახული 14-17 წლის ასაკის პირთა მიერ შიმშილობის შემთხვევები; არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დათვლილი უნდა იყოს ის პირებიც, რომლებიც დატოვებულ იქნენ აღნიშნულ დაწესებულებაში 21 წლის ასაკამდე. |

**37. დაწესებულების პერსონალის მხრიდან არასრულწლოვანი პატიმრების მიმართ უფლებების დარღვევის შემთხვევების რაოდენობა წლის განმავლობაში,** დაყოფილი:

ა)სქესის მიხედვით;

ბ) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

გ) დაწესებულების მიხედვით;

დ) უფლებების დარღვევისფორმის მიხედვით - არასათანადო მოპყობა ან უფლებების სხვაგვარი ხელყოფა;

ე)განცხადებაზე რეაგირებისშედეგების მიხედვით;

ვ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

ზ) მოქალაქეობის მიხედვით

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სახალხო დამცველის ოფისი.**

|  |
| --- |
| 37. ამ ინდიკატორის მიზნებისათვის, „უფლებების სხვაგვარი ხელყოფაში“ იგულისხმება არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის XIII თავით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვა.  დასათვლელი ერთეულია 14-17 წლის პატიმრების საქმეები, რომელთა შესახებ შეატყობინეს სახალხო დამცველს, მიუხედავად შედეგისა.არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დათვლილი უნდა იყოს იმ პირების საჩივრებიც, რომლებიც დატოვებულ იქნენ აღნიშნულ დაწესებულებაში 21 წლის ასაკამდე. |

**38. იმ შემთხვევების რაოდენობა როდესაც არასრულწლოვანმა პატიმრებმა (ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა) ისარგებლა საჩივრის უფლებით,** დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით(14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) დაწესებულების მიხედვით;

დ) საჩივრის საგნის მიხედვით - არასათანადო მოპყობა ან უფლებების სხვაგვარი ხელყოფა;

ე)საჩივრის განხილვის შედეგის (განცხადება უფლების დარღვევის შესახებ არის მცდარი ან შეუსაბამო; განხორციელდა დისციპლინური ან სისხლის სამართლებრივი ზომები დამრღვევის პირის მიმართ; სხვა სახით აღადგინეს დაზარალებულის უფლება, შედეგი არ არის ცნობილი ) მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 38. ეს ინდიკატორი ეხება ადმინისტრაციულ საჩივრებს, რომელიც წარმოდგენილია პირთა მიერ ვინც ბრალდებული ან მსჯავრდებულია 14-17 წლის ასაკში დანაშაულის ჩადენისთვის და რომლებიც იმყოფებიან არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ან სხვა პენიტენციურ დაწესებულებაში და საჩივრის უფლებით ისარგებლა არასრულწლოვანთა კოდექსის 94-ე მუხლით განსაზღვრული პროცედურის მიხედვით. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში დათვლილი უნდა იყოს იმ პირების საჩივრებიც, რომლებიც დატოვებულ იქნენ აღნიშნულ დაწესებულებაში 21 წლის ასაკამდე.  ამ ინდიკატორის მიზნებისათვის, „უფლებების სხვაგვარი ხელყოფაში“ იგულისხმება არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსის XIII თავით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვა.  დასათვლელი ერთეული არის საჩივარი; ერთზე მეტი პირის მიერ წარმოდგენილი საჩივარი ითვლება ერთ საჩივრად, ერთი და იმავე არასრულწლოვნის მიერ უფლებების დარღვევის სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა შემთხვევაზე დაწერილი საჩივარი, უნდა დაითვალოს ცალ-ცალკე. |

|  |
| --- |
| **ნაწილი VI. პრობაციონერი ან სხვა ალტერნატიული ღონისძიებაში მონაწილე არასრულწლოვნები** |

**39. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნები.**

39.1 1 წლის განმავლობაში არასაპატიმრო სასჯელდაკისრებული მსჯავრდებული არასრულწლოვნების რაოდენობა, რომლებიც იმყოფებიან პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მეთვალყურეობის ქვეშ დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) მოქალაქეობის მიხედვით;

დ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

ე) სასჯელის სახის და ზომის მიხედვით;

ვ) თარიღის მიხედვით, როდესაც არასრულწლოვანი სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ განთავსდა (წლის განმავლობაში, წინა წლის განმავლობაში);

ზ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

39.2 მსჯავრდებული არასრულწლოვნების რაოდენობა, ვისაც დაეკისრა პირობითი მსჯავრი პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ, დაყოფილი:

ა) ასაკისმიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) მოქალაქეობის მიხედვით;

დ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

ე) სასჯელის სახის მიხედვით;

ვ) თარიღის მიხედვით, როდესაც არასრულწლოვანს დაეკისრა პირობითი მსჯავრი (სასამართლოს მიერ სასჯელის განსაზღვრისას, სასჯელის მოხდის პროცესში).

ზ) სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვების მიხედვით;

39.3 მსჯავრდებულიარასრულწლოვნების რაოდენობა 1 წლის განმავლობაში, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იყო კონტროლის ელექტრონული საშუალება, როგორც არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების ფორმა, დაყოფილი:

ა)ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17, 18-20);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) მოქალაეობის მიხედვით

დ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით.

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 39.1 შესაბამისი არასაპატიმრო სასჯელებია ის სასჯელები, რომლებიც განსაზღვრულია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 69 - 72-ე მუხლებით. ამავე კოდექსის 77-ე მუხლი ადგენს რომ აღნიშნული სასჯელების აღსრულებას ზედამხედველობას უწევს პრობაციის ეროვნული სააგენტო.  უნდა მოხდეს იმ პირთა დათვლა, რომლებმაც 14-17 წლის ასაკში ჩაიდინეს დანაშაული, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საანგარიშო წლისთვის ისინი არიან 18 წლის ასაკი ზემოთ, მაგრამ ჯერ არ მიუღწევიათ 21 წლის ასაკისთვის.  სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნები, რომლებთანაც გაფორმებულია განრიდების ხელშეკრულება განიხილებიან 32-ე ინდიკატორში და მათი ასახვა არ უნდა მოხდეს 42-ე ინდიკატორის ფარგლებში.  39.2 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 74-ე მუხლი ადგენს სასამართლოს უფლებამოსილებას მსჯავრდებულ არასრულწლოვანს სასჯელის მოხდა დააკისროს პირობით. იხილეთ სისხლის სამართლის კოდექსის 50.5-ე და 63- 67-ე მუხლები.  ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის, დათვლილნი უნდა იყვნენ სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი არასრუწლოვნები, რომლებიც პირობით სასჯელს იხდიან 14-17 წლის ასაკში ჩადენილი დანაშაულისთვის მათ შორის ახალგაზრდები, რომლებაც ზედამხედველობის პერიოდში მიაღწიეს 18 წლის ასაკს, მაგრამ ჯერ არ შესრულებიათ 21 წელი.  39.3 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 66-ე, 69.5-ე და 75.3-ე მუხლები შესაძლებლობას იძლევა ელექტრონული მონიტორინგი გამოყენებული იქნას არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულების პროცესში.[[13]](#footnote-14)[[14]](#footnote-15) |

**40. არასრულწლოვნების რაოდენობა, რომლებიც იხდიან არასაპატიმრო სასჯელს ან პირობით მსჯავრს, რომელიც შეწყდა ან შეჩერდა 1 წლის განმავლობაში, დაყოფილი შეწყვეტის ან შეჩერების საფუძვლების მიხედვით:**

ა) სასჯელის ვადის ამოწურვა;

ბ) პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება;

გ) შეწყალება;

დ) ამნისტია;

ე) უფრო მკაცრი არასაპატიმრო სასჯელის გამოყენება, დაკისრება არასაპატიმრო სასჯელის ან პირობითი მსჯავრის პირობების დარღვევის გამო;

ვ) ქვეყნიდან გაძევების გამო (უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის მიერ მისი სურვილის საწინააღმდეგოდ საქართველოს დატოვების უზრუნველყოფა);

ზ) საპატიმრო სასჯელის დაკისრება, გამოყენება არასაპატიმრო სასჯელის ან პირობითი მსჯავრის პირობების დარღვევის გამო;

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 40.ბ) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 95.5-6 მუხლები ადგენს პირობით ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობას არასრულწლოვნებისთვის ვისაც სასჯელის სახით განესაზღვრა საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ან თავისუფლების შეზღუდვა .  40.ე) არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 77.7-ე მუხლი მოითხოვს მოსამართლისგან დააკისროს თავისუფლების აღკვეთა არასრულწლოვანს თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში ჩაიდინა მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული.  40.ვ) „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51-ე მუხლის განსაზღვრავს უცხოელის *(პირი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი;)* საქართველოდან გაძევების შესაძლებლობას, რაც სასჯელის აღსრულების შეწყვეტის საფუძველია  40.ზ) სისხლის სამართლის კოდექსი 67.3-5 მუხლი ადგენს სასამართლოს უფლებას გააუქმოს პირობითი მსჯავრი დანაშაულის ჩადენის ან შესაბამისი პირობების სისტემატური დარღვევის შემთხვევაში და მიიღოს გადაწვეტილება სასჯელის რეალურად აღსრულების თაობაზე. |

**41. წლის განმავლობაში პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი არასრუწლოვანი მსჯავრდებულების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც ჩართულნი არიან სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამებში,** დაყოფილი:

ა) ასაკის მიხედვით (14-15, 16-17);

ბ) სქესის მიხედვით;

გ) ბიუროების მიხედვით;

დ) დანაშაულის ტიპის მიხედვით;

ე) პროგრამის ტიპის მიხედვით (სარეაბილიტაციო პროგრამა; ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლება).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 41. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რაოდენობა, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საგანმანათლებლო (ზოგადი, პროფესიული, უმაღლესი) და სარეაბილიტაციო პროგრამებში, უნდა განსაზღვრის იმ პირთა რაოდენობით ვინც განგრძობადად მონაწილეობს „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 443 მუხლით დადგენილ პროგრამებში. |

**42. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პერსონალის რაოდენობა. წლის ბოლოს მონაცემები, დაყოფილი:**

ა)სქესის მიხედვით;

ბ) ბიუროების მიხედვით;

გ) განათლების დონის მიხედვით;

დ) პერსონალის სახეების მიხედვით (მენეჯმენტი,პრობაციის ოფიცრები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები).

* **ინფორმაციის დამუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება: სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.**

|  |
| --- |
| 42. დათვლილი პერსონალის რაოდენობა უნდა მოიცავდეს სრულ განაკვეთზე მომუშავე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებს, როგორც ცენტრალურ აპარატში, ასევე ბიუროების მიხედვით.  42. გ) პერსონალის განათლების შესახებ ინფორმაციის დამუშავებისას კატეგორიები შემდეგნაირად უნდა განისაზღვროს: პროფესიული განათლება; უმაღლესი განათლება, უმაღლესის შემდგომი განათლება. |

1. ინდიკატორის ქვემოთ მითითებული თითოეული უწყება უზრუნველყოფს ამ ინდიკატორის მიზნებისთვის დეტალური მონაცემების მიწოდებას მონაცემთა ინტეგრირებული სისტემისთვის. [↑](#footnote-ref-2)
2. *„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 487 (1) და (3) მუხლების მიხედვით სისხლის სამართლის ქმედებისთვის გადამისამართების მინიმალური ასაკი არის 10 წელი, ხოლო ანტი-სოციალური ქმედებისთვის - 12 წელი. 14-15 და 16-17 ასაკობრივი ჯგუფებად დაყოფა ეფუძნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 73 (2) და (3) მუხლებს.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *გამონაკლისები გამონაკლისები არის 22-ე ინდიკატორი ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშებისთვის და 23-ე არასრულწლოვანი მოწმეებისთვის*  [↑](#footnote-ref-4)
4. *არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილი* [↑](#footnote-ref-5)
5. *არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 90-ე მუხლის მე -3 და მე-4 ნაწილების შესაბამისად.* [↑](#footnote-ref-6)
6. *არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 90-ე მუხლის მე -3 და მე-4 ნაწილების შესაბამისად.* [↑](#footnote-ref-7)
7. იხილეთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 72-ე მუხლითავისუფლების იხილეთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 72-ე მუხლი თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ და 70-ე მუხლი საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა. შინაპატიმრობის მაქსიმალური ვადა არის 1 წელი (მუხლი 69.2) [↑](#footnote-ref-8)
8. ინდიკატორები 1. „გ ; 12.გ, და 14 ე; ვ“ [↑](#footnote-ref-9)
9. *საქართელოს საქართელოს კანონი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, მე-2 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები* [↑](#footnote-ref-10)
10. *იხილეთ იხილეთ ლანსაროტის კონვენციის მუხლები 15-17.* [↑](#footnote-ref-11)
11. იხილეთ იხილეთ ასევე მუხლი 21.6 [↑](#footnote-ref-12)
12. იხილეთ: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვებთან დაკავშირებული მონაცემთა შეგროვების და ანალიზის კონცეფცია. დანართი 1. განმეორებითი დანაშაული [↑](#footnote-ref-13)
13. *მე-60 მუხლის მე-2 ნაწილი.*  [↑](#footnote-ref-14)
14. *66-ე, 69.5-ე და 75.3-ე მუხლები* [↑](#footnote-ref-15)