DIPLOMSKO DELO

Odkrivanje nasilja nad moškimi

September, 2016

Brigita Kozlevčar
DIPLOMSKO DELO VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJA
Varstvoslovje

Odkrivanje nasilja nad moškimi

September, 2016
Brigita Kozlevčar
Mentorica: doc. dr. Danijela Frangež
Somentorica: Neža Miklič, univ. dipl. sociologinja
Zahvala

Rada bi se zahvalila mentorici doc. dr. Danijeli Frangež in somentorici Neži Miklič, univ. dipl. sociologini, za neselcu no pomoč pri izdelavi diplomske naloge, za njune konstruktivne kritike, nasvete, usmerjanje in prijaznost.
Mentorici se dodatno zahvaljujem tudi za prijazno pomoč, ki mi jo je nudila v zaključnem delu pisanja diplomske naloge.

Hvala tudi moji prijateljici Gabrijeli za njeno spodbujanje in seveda moji družini, ki mi je v času celotnega študija stala ob strani in mi na koncu zaključnega dela zelo pomagala.

Brez vas diplomskega dela danes še ne bi bilo.
Kazalo

Povzetek ................................................................................................................. 5

Summary – Detection of violence against men ....................................................... 6

1 Uvod ...................................................................................................................... 7
1.1 Cilj diplomske naloge ....................................................................................... 8
1.2 Raziskovalna vprašanja ................................................................................. 8
1.3 Metode dela ..................................................................................................... 8

2 Opredelitev temeljnih pojmov ................................................................. 10

2.1 Moški .............................................................................................................. 10
2.1.1 Moškost ...................................................................................................... 10
2.1.2 Spreminjanje moškosti .......................................................................... 12
2.1.3 Kriza »moškosti« ................................................................................... 12
2.1.4 Prehod iz moderne v postmoderno družbo ......................................... 13
2.2 Metroseksualec ............................................................................................... 14

3 Opredelitev nasilja .......................................................................................... 15

3.1 Nasilje in agresivnost .................................................................................... 15
3.1.1 Nasilje ........................................................................................................ 15
3.1.2 Agresivnost in agresija .......................................................................... 16

3.2 Vrste nasilja nad moškim .............................................................................. 17
3.2.1 Psihično nasilje ........................................................................................ 17
3.2.2 Fizično nasilje ........................................................................................ 17
3.2.3 Spolno nasilje .......................................................................................... 18
3.2.4 Ekonomsko nasilje .................................................................................. 18
3.2.5 Zanemarjanje ........................................................................................... 19

4 Oblike nasilja nad moškim .............................................................................. 20

4.1 Nasilje v času odraščanja moškega .............................................................. 20
4.1.1 Nasilje nad dečkom v njegovem primarnem okolju ................................ 20
4.1.2 Vrstniško nasilje .......................................................... 21
4.1.3 Posledice nasilja za dečka kasneje v življenju ....................... 22
4.2 Nasilje v partnerski zvezi ................................................. 24
  4.2.1 Žensko nasilje nad moškim ............................................. 24
  4.2.2 Nasilje v istopolni partnerski zvezi ................................. 25
4.3 Institucionalna oblika nasilja nad moškim ............................. 26
  4.3.1 Nasilje v zaporu .......................................................... 26
4.4 Nasilje nad starostnikom .................................................... 27
5 Odkrivanje nasilja .................................................................. 28
  5.1 Prepoznava žrtve ............................................................... 28
  5.1.1 Znaki, ki kažejo na zlorabljeneho moškega ......................... 30
  5.2 Prijava nasilja ..................................................................... 30
  5.3 Stereotipi in predsodki ......................................................... 31
  5.4 Nasilje in zakonodaja ........................................................ 33
    5.4.1 Nasilje kot prekršek ...................................................... 34
    5.4.2 Nasilje kot kaznivo dejanje .......................................... 34
    5.4.3 Ukrepi policije .......................................................... 35
6 Odgovori na raziskovalna vprašanja ...................................... 37
7 Zaključek ............................................................................ 39
8 Uporabljeni viri .................................................................... 40
Povzetek

Nasilje nad moškimi je prisotno, vendar je zelo skrito. Ko gre za nasilje, ne moremo mimo stereotipa, da so v večini primerov še vedno moški storilci in ženske žrtve, pa vendar so žrtve nasilja tudi moški. Po navadi so to lahko moški, ki ne ustrezojo opredelitvi moškega v določeni kulturi, so šibkejši in ranljivejši.

Prav gotovo so moški najbolj ranljivi, ko so še otroci. Lahko so žrtve spolnega izkoriščanja, nasilja v družini ali pa vrstniškega nasilja. Moški so pogosteje izpostavljeni fizičnemu nasilju s strani drugih moških. Poleg tega so lahko tudi žrtve psihičnega, spolnega in ekonomskega nasilja ter tudi žrtve zanemarjanja.

Prijava oz. neprijava nasilja s strani moškega kot žrtve je močno povezana z občutkom sramu, zmedenosti, krivde in stigme ter v odločilni meri od predsodkov in stereotipov, saj se zaradi njih večina moških boji, da bi s prijavo nasilja razkrili svojo nesposobnost in vlogo moškega, ki jo od njega pričakuje patriarhalna družba. Temu posledično je poročil o zlorabah moških malo. Pomembno vlogo pri odkrivanju in raziskovanju tovrstnega pojava imajo vsi, tako družba, vsak posameznik, mediji, prijatelji, sodelavci kot tudi državne institucije in nevladne organizacije, ki se pogosto prve srečujejo z žrtvami nasilja.

Ker se o nasilju nad moškimi govori zelo malo in o tovrstnem problemu ni veliko slovenske literatur, je namen diplomskega dela proučiti oblike nasilja nad moškimi in ugotoviti, kako nasilje prepoznamo oziroma s kakšnimi znaki in indici moški pokažejo, da so žrtve nasilja.

Ključne besede: nasilje, zlorabe, moški, žrtve, odkrivanje, prepoznavanje
Summary – Detection of violence against men

Violence against men might not be as openly discussed, but it is still a big problem. When we talk about violence we usually imagine men as the perpetrators and women as the victims. But that might not always be the case. Among the victims, we can also find a lot of men. Usually, these are men, that by some standards, do not fit into the stereotypical category of men in their local cultures. They are seen as weaker and more vulnerable by others.

Men as children are definitely the most vulnerable group. They may fall prey to paedophiles, or domestic violence or they experience violence by their peers. Men are often exposed to physical abuse by other men, alongside negligence, psychological, sexual or economic violence.

Most violence against men is not reported about. Victims have a really hard time speaking out, and even the witnesses usually do not report about it. This is due to confusion, shame, guilt, stigma, prejudice or even the stereotypes associated with it. Many men think that they would expose their incapacity and the role of a man in a patriarchal society by reporting about the violence. There are many involved who are responsible for the detection and investigation of that violence: friends, co-workers, government and non-government agencies which deal first with the victims of violence.

Violence against men is rarely talked about and there is a lack of this theme in Slovene literature. Therefore, the purpose of this thesis is to examine the types of violence against men, how to recognize it and to identify the signs of violence against men.

Key words: violence, abuse, men, victims, discovering, identifying
1 Uvod

Ko gre za nasilje, ne moremo mimo dejstva, da so v večini primerov še vedno moški storilci in ženske žrtve, pa vendar najdemo med žrtvami tudi pripadnike moškega spola (Švab, 2005). Poleg žensk in otrok so žrtve nasilja tudi moški, vendar pa jih zaradi različnih družbenih pričakovanj o »značilnem« vedenju moških občutki sramu in krivde močno ovirajo pri sami prijavi nasilja. Tudi predsodki in stereotipi imajo pri tem pomembno vlogo, saj imajo lahko moški ravno zaradi stereotipov o tem, da so moški storilci spolnih dejanj, ženske pa žrtve, ali pa da moški ne jokajo, težave pri prepoznavanju sebe kot žrtve in posledično prihaja do nizkega števila prijav moških žtev nasilja policiji. Zato ne smemo spregledati dejstva, da se nasilje nad moškimi dogaja pogosteje, kot je razvidno iz uradne policijske statistike.

Moški so lahko žrtve nasilja v partnerski zvezi, ko skušajo partnerji ali partnerice nad njimi vzpostaviti dominanco. Pogosteje so žrtve nasilja drugih moških, predvsem kadar gre za nadvlado ali izkazovanje moči.

Moški so pogosteje izpostavljeni fizičnemu nasilju. Poleg tega so lahko tudi žrtve psihičnega, spolnega in ekonomskega nasilja ter žrtve zanemarjanja (Filipčič, 2002).

Nasilju so izpostavljeni tisti moški, ki slabše zaznavajo potencialno nevarne situacije, ki niso odločni ali pa navzven dajejo občutek, da so bolj ranljivi. Ena izmed lastnosti je lahko tudi ta, da so jih že kot otroke zlorabljali starši, varuške ali drugi sorodniki.

Ker se o nasilju nad moškimi ne govori in ker o tovrstnem problemu ni veliko slovenske literature, je namen diplomskega dela torej proučiti oblike nasilja nad moškimi in na kakšne načine jih prepoznamo.

Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. Za uvodom sledi poglavje o moškem, in sicer je pojasnjen izvor moškosti, kako se je moškost spreminjala skozi čas, njen prehod iz moderne v postmoderno družbo, opredeljen je »novi moški« oz. metroseksualec, ki v sebi združuje tradicionalne lastnosti moških in lastnosti žensk. Nato sledi poglavje o opredelitev nasilja in agresije, ki je povod za nasilno vedenje. V 4. poglavju so opredeljene oblike nasilja, s katerimi se lahko moški srečuje v času svojega odraščanja, v partnerski zvezi, med institucionalnim bivanjem, kot je zapor, ter oblike nasilja, ki jih doživlja kot starostnik. Sledi poglavje o odkrivanju nasilja, kjer so opredeljene lastnosti moških, zaradi katerih so pogosteje zlorabljeni, opredeljeni so znaki zlorabljenega moškega in zakonski okvir samega odkrivanja.
nasilja in ukrepanja policije. Diplomsko delo se konča z zaključkom in seznamom literature.

V diplomski nalogi bomo poskušali proučiti oblike nasilja nad moškimi v različnih starostnih obdobjih. Namen naloge je tudi prepoznavati nasilje nad moškimi in na kakšne načine lahko prepoznavamo tovrstne oblike nasilja, poleg tega pa nas zanimajo tudi razlogi za neprijavljanje.

1.1 Cilj diplomske naloge

Ker se o nasilju nad moškimi govori zelo malo in ker je v družbi veliko stereotipov o tovrstnem družbenem problemu, je namen diplomske naloge proučiti odkrivanje nasilja nad moškimi. Cilj diplomske naloge je torej proučiti oblike nasilja nad moškimi v različnih starostnih obdobjih. Predvsem nas zanima, kdo so žrtve glede na starost, okolje, izobrazbo in kulturo ter razlogi, zakaj moški ne prijavlja tovrstnih zlorab.

1.2 Raziskovalna vprašanja

V diplomski nalogi si postavljamo naslednja raziskovalna vprašanja:

1. V katerem obdobju so moški najbolj ranljivi?
2. Ali nasilje v otroštvu kasneje vpliva na življenje odraslega moškega?
3. Kateri so razlogi, da se moški odločijo, da ne bodo prijavili nasilja, ki je bilo storjeno nad njimi?
4. Komu se moški po navadi zaupajo, da se nad njimi izvaja nasilje?
5. Kako se nasilje nad moškimi lahko odkrije?

1.3 Metode dela

Pri izdelavi uporabimo teoretične metode dela. Z deskriptivnim pristopom opišemo teorijo, pojme in dejstva. Z metodo kompilacije zberemo građivo iz različnih virov,
2 Opredelitve temeljnih pojmov

2.1 Moški

Moški so imeli v preteklosti zelo pomembno vlogo. Že v prazgodovini so bili lovci, sprejemali so odločitve glede življenja klana in bili udeleženi pri duhovnih obredih. Tako v starem kot v srednjem veku je bil moški glava družine. On je ukazoval in sprejemal odločitve. Poleg »voditeljske« vloge je imel tudi vlogo zaščitnika žensk in otrok ter vlogo oskrbovalca. Tradicionalna delitev dela znotraj zasebne sfere predpostavlja moškega kot hranitelja, ki oskrbuje družino z dohodkom (Južnič, 1993).

Danes moški postajajo vedno bolj podobni ženskam, in sicer tako, da so začeli skrbeti za dom in gospodinjstvo. Po mnenju Rutherforda (v Haralambos in Holborn, 1999) so to »novi moški«, ki npr. očetovstvo vzamejo bolj resno kot tradicionalni moški. Pokažejo moško čustveno življenje, ko vozijo otroški voziček, sodelujejo pri rojstvih in ljubkujejo dojenčke v javnosti brez občutka sramu. Skratka, prevzeli so takšne starševske vloge, ki jih njihovi očetje niso poznali. Tudi pri modi so postali bolj stilsko dovršeni in predstavljajo objekte spolnega poželenja na način, ki je bil nekoč rezerviran za ženske. Moška telesa so vedno znova prikazana v reklamah (Haralambos in Holborn, 1999), kar predvsem izkorišča potrošna industrija.

V zadnjih 20 letih je bilo o družbeni konstrukciji moškosti opravljenih veliko raziskav, predvsem feminističnih razprav in raziskav, ki so prispevale k temu, da so se študije o moškosti pojavile v vseh družbenih vedah in svetu. Ena od glavnih tem nedavne raziskave je bila raznolikost moškosti, ki je poudarjala, da v eni družbi ali skupnosti obstaja več različnih vzorcev moškosti. Na podlagi teh raziskav je moč sklepati, da so opredelitve moškosti globoko vpleteni v zgodovino institucij in ekonomskih struktur in da mešajo organizirane družbene odnose po vsem svetu (Connell, 2012).

2.1.1 Moškost

Moškost je konstrukt, star nekaj stoletij, ki je umetno ustvarjen na kulturno specifičen način (Connell, 2012). Moškost, kot jo razumemo danes, so vse družbene,
osebne in psihološke lastnosti, ki so značilne za moške (Haralambos in Holborn, 1999).

V antropologiji in drugih družboslovnih vedah so moški kot raziskovalna kategorija precejšnja novost. Posledično so tudi raziskave zelo raznolike. Temeljni pojem v njih je sicer »moškost«, ki pa po besedah Gutmanna (1997) obsega štiri načine razumevanja:

- prvi koncept moškosti po opredelitvi zajema vse, kar moški mislijo in delajo;
- po drugem konceptu je moškost vse, kar moški mislijo in delajo, da bi bili moški;
- tretji koncept nekatere moške dojema kot bolj možate od drugih - glede na njihove notranje ali pripisane lastnosti;
- zadnji koncept pa poudarja splošno in osnovno pomembnost odnosov moški-ženska, torej je moškost razumljena kot vse, kar ženska ni.

Gilmore (v Haralambos, 1999: 649) opisuje moškost kot »sprejeti način, kako biti odrasel moški v dani družbi«. Pravi, da naj bi obstajale tri tipične značilnosti moškosti:

- moški – oplojevalec, ki naj bi oplojeval ženske in bi moral prevzeti pobudo za dvorjenje in spolne odnose;
- moški – oskrbovavec, ki mora varovati ženo in otroka;
- moški – zaščitnik, ki mora ženo in naraščaj ščititi pred drugimi moškimi in grožnjami.

Po njegovem prepričanju ima družba od moških korist, če jih prepriča, da je njihova moškost pogoj za uspešnost v družbi. S tem spodbudi kolektivne interese na račun individualnih. Biti pravi moški je moškemu motiv za obnašanje, ki se od njega pričakuje.

Pojavlja se vprašanje, ali je moškost nek pojem, ki je skupen univerzalnemu moškemu, ali pa je moškost potemtakem le stvar določene kulture in različnega pojmovanja. Pred desetletji je bil ideal moškega robat moški, ki je bil močan, odločen, ni kazal znakov čustvenosti in je bil razumen, v današnjem času pa prihaja v ospredje moški, ki je nežen, ljubeč, skrben, čustven.

Živimo v času, ko se spolne vloge ter razlike med moškimi in ženskami vedno bolj brišejo. V preteklosti so bile razlike med spoloma bolj jasne, sodobni čas pa jih
vedno bolj zakriva. V medijih in družbi zasledimo pojav feminizacije moških, ki kaže, da se moški oziroma moškost, kot jo poznamo, radikalno spreminja.

2.1.2 Spreminjanje moškosti

Drugačno razmišljanje o moških in ženskah se je začelo s feminističnim gibanjem, katerega glavni cilj je ženskam v patriarhalnih družbah zagotoviti »enakopravnost«. Žensko gibanje je postavilo moškost pod vprašaj. Izpostavilo je patriarhalno moč in prikazalo moške kot egoiste, ki zlorabljajo to moč (Haralambos in Holborn, 1999). Z žensko liberalizacijo so se moški spremenili. Niso več to, kar so bili v preteklosti (močni, pogumni, agresivni, tekmovalni, uspešni v poslovnem svetu). Srečujemo se s spreminjajočo se moškoto (Connell, 2012).

Kot smo ugotovili, se moškost ves čas spreminja in pojavlja v drugačni obliki. Na spreminjanje moškosti lahko vplivajo zgodovinska lokacija, seksualna usmerjenost, leta in fizični izgled, izobrazba, življenjski stil in status, geografski dejavniki, etničnost, religija, razred, kultura in subkultura ter številne družbene in kulturne spremembe iz 20. stoletja: vzpon žensk, vojna, spremembe na trgu dela, potrošništvo in vzpon gejevskega gibanja (Benyon, 2002).

2.1.3 Kriza »moškosti«

Z »moškim gibanjem« so moški postali nezaupljivi do svoje moškosti in se začeli spraševati, kaj je moško in kaj je moškost. Robert Bly (v Tacey, 1997), ki se je ukvarjal s krizo sodobnega moškega, je kritiziral mačo moškega petdesetih let, ki je bil delaven, odgovoren, discipliniran, ni videl ženske duše, je pa rad gledal njeno telo. To je bil po njegovih besedah občutljiv moški, in sicer produkt patriarhalne skupnosti, kateremu je bila varnost in identiteta predpisana na družbo samo. Na začetku osemdesetih let pa se moški spremeni v očarljivca, ki ga Bly (v Tacey, 1997) poimenuje »nežen moški«. To je moški, ki ne mara vojne, ne mara dela za velike korporacije ter ni škodoželjen.
Izguba starih privilegijev je po mnenju Maclinnesa (v Beynon, 2002) dobra, saj naj bi to moškim omogočalo številne nove priložnosti, da se preizkusijo kot očetje, možje, partnerji, ljubimci in delavci.

Eden izmed glavnih razlogov za domnevno krizo moškosti je bila na trgu dela tudi brezposelnost moških, ki je tradicionalnim moškim vzela glavno vlogo hranitelja. Posledično brezposelni moški doživljajo občutke nemoči, zmanjšanje njihove moškosti in samozavesti (Beynon, 2002).

2.1.4 Prehod iz moderne v postmoderno družbo

V pozni modernosti se pokažejo nove življenjske izbire in vrednote, ki pa so v svoji raznolikosti visoko tolerirane. Novo obdobje se kaže v razvijanju obstoječega stanja in zavračanju značilnosti modernosti, kot sta na primer racionalnost in avtoriteta (Beck, 2001).


Vse družbene spremembe, ki so se pojavile poleg teh gibanj, so imele velik vpliv na sodobne moške identitete (Ashe, 2007). Moške vloge so bile v splošnem videne kot posledica izboljšanega položaja žensk. Nezaposlenost moških in višja stopnja zaposlenosti žensk, družbeni odnos do spolnosti, povečanje števila zakonskih razvez, plačevanje preživnine, pluralizacija družinskih oblik ter načinov življenja so bili rezultati spremenjene tradicionalne vloge moškega v nuklearni družini (Rutherford v Haralambos in Holborn, 1999).

Začele so se pojavljati bolj pluralne reprezentacije moškosti, ki so jih promovirali predvsem mediji, ki so tako ustvarili »novega moškega«, ki je v stiku s svojo žensko platjo, nežnejši in skrbno negovan (Ashe, 2007).

Kot torej vidimo, se je moškost spreminjala skozi čas pod vplivom številnih družbenih sprememb, najbolj pa pod vplivom sprememb na trgu dela in feminizma. Posledično
je prišlo so seksualizacije in komercializacije moškega telesa oziroma tako imenovanega »novega moškega«, metroseksualca, ki v sebi vključuje tradicionalne lastnosti moških in lastnosti žensk (Buić, 2008).

2.2 Metroseksualc

Konstrukt »metroseksualca« kaže na določene družbene spremembe, ki se nanašajo predvsem na spolne vloge in pojmovanje (hegemonske) moškosti. Gre za zelo nejasen pojem, ki je sprožil zanimanje medijev, oglaševalne, modne in kozmetične industrije (Buić, 2008).

Hegemonska moškost danes predstavlja mnogo elementov »novega moškega«, ki je bolj skrben, čustven in ekspresiven, na kar vplivajo televizija oziroma mediji (Beynon, 2002). Prav tako »novi moški« danes glasno in jasno ter brez sramu razkriva svoje potrebe in želje ter zase tudi zelo dobro poskrbi za razliko od tradicionalnega moškega, ki ni nikoli imel lastnih potreb, kaj šele želja. To so moški, ki so zagledani sami vse, hkrati pa poskušajo očarati druge (Buić, 2008).


Opredelitev metroseksualnega moškega opisuje samskega mladca z relativno visokimi prihodki, živečega v mestu ali blizu njega in zaverovanega samega vase. Od drugih se najbolj razlikuje po videzu samega sebe, čemur posveča ogromno časa in pripisuje ogromno pomembnost (Kojić, 2011).
3 Opredelitev nasilja

Nasilje je način uveljavljanja in utrjevanja moči znotraj intimnega razmerja, posebej moči in sposobnosti zmagovanja v konfliktih ter »doseči svoje« na račun partnerja (Garner in Fagan, 1997).

Nasilje je dandanes eden večjih problemov, ki zadeva ves svet. Z njim se vsak dan srečujemo tako mlajši kot starejši, tako ženske kot moški.

Ko gre za nasilje, ne moremo mimo dejstva, da so v večini primerov še vedno moški storilci in ženske žrtve, pa vendar najdemo med žrtvami tudi pripadnike moškega spola. To so najbolj pogosto tisti moški, ki v kakršnem koli smislu ne ustrezajo opredelitvi moškega v določeni kulturi, ki so šibkejši po mnenju večine in tako ranljivejši. Teh skupin je mnogo in vsaka ima svoj znak »šibkosti« (Švab, 2001).

Kot smo omenili, so poleg žensk in otrok žrtve nasilja tudi moški, vendar pa je evidentiranih manj prijav tovrstnega nasilja predvsem zaradi sramu, nizke samopodobe in občutka krivde, ki jo doživljajo moške žrtve nasilja. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi predsodki in stereotipi o tem, da se moški sami znajo braniti, da so neranljivi, močnejši in da so moški storilci, ženske pa žrtve.

V nadaljevanju bodo predstavljene najpogostejše oblike nasilja nad moškimi. Še prej pa nekaj besed o nasilju in agresivnosti, saj je slednja povod za nastanek nasilnega vedenja.

3.1 Nasilje in agresivnost

3.1.1 Nasilje

Nasilje lahko opredelimo kot grob napad na osebo, ki se konča z izrazitim poškodovanjem ali prizadevanjem fizične škode tej osebi (Žužul v Bučar-Ručman, 2004). Nasilje predstavlja kršenje pravil varnega in kakovostnega skupnega bivanja. Pomeni kršenje človekovih pravic in človekovih osebnih mej. Predstavlja zlorabo moči enega v škodo drugega (Mušič, 2010).
Nasilje v družini je v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND, 2008) opredeljeno kot vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katero koli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oziroma povzročitelja nasilja.

3.1.2 Agresivnost in agresija


Kot smo omenili, ima telesna agresivnost pomembno vlogo pri moških, kar pomeni, da so moški posledično tudi bolj izpostavljeni nasilju ali kot napadalci ali pa žrtve nasilja.

V nadaljevanju bomo povzeli nekaj opredelitev posameznih oblik nasilja nad moškimi.
3.2 Vrste nasilja nad moškimi

Znano je, da so moški pogosteje izpostavljeni fizičnemu nasilju. Poleg tega so lahko tudi žrtve psihičnega, spolnega in ekonomskega nasilja ter zanemarjanja.

3.2.1 Psihično nasilje

»Psihično nasilje označuje vsakršna dejanja, ki se na nezaželen in grob način dotaknejo človekove psihe. Psihično nasilje spodjeda samozavest, samozaupanje in samopodobo žrtve.« (Kuhar, 1999: 5)

Psihična zloraba vključuje verbalne napade, žalitve, grožnje, ustrahovanja in poniževanja, nadzor, neprestane zahteve, izbruhe jeze, kričanje ipd. (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015). Vsa našteta dejanja lahko negativno vplivajo na samozavest, samopodobo in samozaupanje druge osebe (Filipčič, 2002).


3.2.2 Fizično nasilje

»Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali resna grožnja z uporabo sile. Usmerjeno je na človekovo telo ali njegovo življenje. Fizične bolečine in posledice, ki jih nasilnež tako povzroča, vedno spremljajo tudi psihične posledice pri žrtvah.« (Kuhar, 1999: 10)

Fizično nasilje je usmerjeno na človekovo telo ali njegovo življenje. Je izrazitejša stopnja nasilja v procesu, ki se začne s psihičnem nasiljem. Fizično nasilje se lahko kaže z dejanji, kot so klofutanje, odrivanje, boksanje, udarci z roko ali nogo,
bcanje, ožiganje kože, metanje stvari v žrtev, zvijanje rok, umor ali napadi s strelnim ali hladnim orožjem (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015).

Prav gotovo so moški najbolj ranljivi, ko so še otroci. Takrat so lahko žrtve nasilja v družini in večina se jih kasneje sreča z vrstniškim nasiljem tudi v času šolanja (Bučar-Ručman, 2004).

Najbolj pogost način fizičnega nasilja pri moških je obračunavanje s pestmi. Najhujša oblika pa je uporaba strelnega ali hladnega orožja, ki ima lahko za posledico umor ali hude telesne poškodbe (Bučar-Ručman, 2004).

3.2.3 Spolno nasilje

«Spolno nasilje je nezaželen poseg v posameznikovo spolno integriteto. To je vsako spolno dejanje, s katerim se eden od partnerjev ali partneric ne strinja.» (Kuhar, 1999: 18)

Spolno nasilje so vsa dejanja, povezana s spolnostjo, ki jih oseba čuti kot prisilo. Med spolno nasilje spadajo dejanja, kot so slačenje, opazovanje, nagovarjanje, komentiranje, otipavanje, poljubljanje, siljenje h gledanju pornografskih vsebin. Pri moških so še posebej značilna dejanja, kot so siljenje k masturbiranju, v oralni in analni spolni odnos, vtikanje predmetov v anus, kastriranje, poniževanje človeka glede njegove spolnosti itd. (Zloković in Dečman Dobrnjič, 2007).

3.2.4 Ekonomsko nasilje

«Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanje s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja s skupnim premoženjem družinskih članov.» (ZPND 2008, 3. člen)

Finančna zloraba ali ekonomsko nasilje zajema nepooblaščeno jemanje prihankov, rutinsko odvajanje prihodkov ali prodajo premoženja z goljufivim namenom (Filipčič, 2002). Gre za oblike nadvladovanja oziroma poniževanja žrtve s pomočjo sredstev za
preživetje ali za odrekanje pravic, povezanih z zaslužkom (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015).

Prisotno je tudi pri moških, kadar želi partnerica vzpostaviti ekonomsko odvisnost in možu ne pusti razpolagati s finančnimi sredstvi. Veliko krat so moški prisiljeni predati ves denar v prepričanju, da ga ne znajo gospodarno porabiti (Zajc, 2015).

3.2.5 Zanemarjanje

»Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti ali drugih osebnih okoliščin.« (ZPND 2008, 3. člen)

4 Oblike nasilja nad moškim

V Sloveniji ni poglobljenih, sistematičnih ali samostojnih raziskav, vezanih na obravnavo nasilja nad moškimi. A Sedmakova s sodelavci (v Filipčič, 2002) poroča, da 7,5 % ljudi pozna vsaj eno družino, v kateri se izvaja nasilje nad možem/partnerjem, predvsem psihično (5,5 %) in fizično (2,9 %), a tudi ekonomsko (1,7 %) in spolno (0,2 %). Gre za raziskovalno podhranjeno področje, ki ga osvetljujejo redka dela, ta pa navajajo predvsem tuje vire (na primer Mušič, 2010) ali pa se nanašajo na specifične okoliščine, na primer zapore (Meško, Frangež, Rep in Sečnik, 2006).

V tem poglavju si bomo pogledali, s katerimi oblikami nasilja se lahko moški srečuje v času svojega odraščanja, v partnerski zvezi, med institucionalnim bivanjem, kot je zapor, ter katere oblike nasilja doživlja kot starostnik.

4.1 Nasilje v času odraščanja moškega

Moški je lahko že kot dojenček, malček, deček ali najstnik žrtev nasilja, ki ga nad njim izvajajo starši, sorojenci, sorodniki, vrstniki, prijatelji itd. Lahko je izpostavljen fizičnemu in psihičnemu nasilju ter zanemarjanju in spolnemu nasilju. Nasilje lahko na dečku pusti posledice, ki se kažejo tudi kasneje v njegovem življenju, saj dogodki iz preteklosti (npr. iz otroštva) močno vplivajo na prihodnost.

4.1.1 Nasilje nad dečkom v njegovem primarnem okolju

Primarno okolje pomeni okolje, ki otroka obkroža takoj po njegovem rojstvu in ki ga otrok najprej zazna. Sem uvrščamo starše in sorodnike oz. družino (Kropej, 2007).

Nasilje nad otroki v družinah navadno izvajajo starši, dogaja pa se vse več hujšega nasilja med sorojenci zaradi neurejenih odnosov v družini. Nasilje med sorojenci danes večina ljudi dojema kot normalen in neizogiben del odraščanja. Nasilje med sorojenci je značilno za tiste družine, kjer sta prisotna slabo ravnanje z otroki in nasilje med partnerjema (Filipčič, 2002).
Po ugotovitvah ameriških raziskav (Filipčič, 2002) prevladujejo med žrtvami trpinčenja otroci, mlajši od 7 let. Približno četrta in inodar 8 in 12 let in okoli 20 % med 13 in 18 let. Med žrtvami spolne zlorabe je večina deklic (77 %) in pri psihičnem trpinčenju je le za nekaj odstotkov več deklic (53 %) kot fantov (47 %). Fantje pa prevladujejo (z deležem malo nad polovico) pri zanemarjanju in fizičnem nasilju (Filipčič, 2002).

Včasih so mislili, da je zlorabljenih veliko več deklic in da se samo izjemoma zdodi, da so žrtve tudi dečki. Danes vemo, da ni temu tako. Analize podatkov o številu spolno zlorabljenih, kot smo že prej videli, kažejo, da je deklic nekoliko več kot dečkov, vendar pa so znanstveniki mnenja, da je neodkritih spolnih zlorab pri dečkih več kot pri deklicah (Handerson v Rus-Makovec, 2003). O tem, koliko je prizadetih dečkov, je težko govoriti, ker je spolna zloraba še vedno ovita v skrivnost. Že odrasli, ki so žrtve posilstva, neradi govorijo o tem, pri dečkih pa je to še toliko bolj občutljiva tema (Filipčič, 2002).


4.1.2 Vrstniško nasilje

Poleg omenjenega bi na kratko nekaj povedali tudi o vrstniškem nasilju, saj je to konec koncev lahko posledica, do katere lahko pride zaradi izpostavljanja nasilju v družini. V tem kontekstu je treba poudariti, da je fizično nasilje največkrat priučeno obnašanje. Otrok, ki živi v družini z nasiljem, pogosto prevzame enak način vedenja, kot so ga imeli starši do njega, kar se zlasti velja za fante (Kordič, 2007).

Rezultati že opravljenih raziskav pri nas (Dekleva, v Pušnik, 1999) kažejo, da se delež dečkov, ki so žrtve medvrstniškega nasilja v šoli, giblje med 20 in 24 %. Številne druge študije (Gugel, Olweus, Pušnik, Tillmann v Klett, 2005) tudi kažejo, da so dečki pogosteje žrtve nasilja kot deklice (Cvek in Pšunder, 2013). Glede na raziskavo iz leta 2013 so najpogostejše oblike nasilja v šolah (Cvek in Pšunder, 2013), ki jih doživljajo anketiranci, besedno nasilje (zmerjanje), psihično
nasilje (zasmehovanje) ter fizično nasilje (pretepanje, potiskanje in brcanje). Dečki so statistično pogosteje izpostavljeni telesnemu oziroma fizičnemu nasilju - pretepanju (18,7 %) ter potiskanju in brcanju (15,8 %). Po besedah Tillmanna (v Cvek in Pšunder, 2013) je nasilje še vedno moški fenomen.

Na razvoj otroka vpliva vsako nasilje (fizično, psihično, spolno), ki ga lahko otrok doživlja v družini ali skupnosti. Tudi takrat, ko je le opazovalec nasilja, je dejansko tudi sam žrtev. Otroka nasilje spravi v strah in zanj prevzame občutek krivde, pa čeprav ga ni posredno povzročil on. Otroci so zaradi svoje nemoči in nebogljenosti ter odvisnosti od drugih družinskih članov najpogostejše žrtve nasilja v družini (Tomori, 2006).

Ker je bilo v drugih delih oziroma diplomskih nalogah že veliko napisanega o posledicah in znakih nasilja, ki se kažejo pri otroku, kadar je žrtev nasilja, smo se mi osredotočili na posledice nasilja pri dečku, ki se kasneje kažejo v njegovem življenju oziroma v odrasli dobi.

4.1.3 Posledice nasilja na dečkih kasneje v življenju

Nesporno dejstvo je, da vsaka zloraba pusti na otroku posledice za vse življenje. Obseg in intenziteta posledic pa sta odvisna predvsem od (Kos-Mikuš, 1996):

- starosti in razvojnega obdobja, v katerem je bil otrok zlorabljen;
- otrokove osebnosti (temperamenta);
- začetka, trajanja in pogostosti zlorabe;
- odnosa med otrokom in storilcem;
- odziva družine na razkritje in institucije na prijavo;
- dosegljivosti in kakovosti pomoči otroku in družini.

Dejstvo je, da nasilje na otroku v vsakem primeru pusti posledice, ki niso zgolj kratkotrajne, ampak ga zaznamujejo za vse življenje, vplivajo na njegov razvoj, samopodobo in oblikovanje socialnih stikov. Prav tako se lahko na otroku kažejo še simptomi na področju sposobnosti, in sicer zmanjšanje otrokovih sposobnosti pri pomnjenju, pozornosti, vztrajnosti in koncentraciji (Vanček, 2002).
Posledice nasilja se lahko pojavijo v fizični (modrice, zlomi, poškodbe ...) ali psihični obliki (tesnobe, depresija, jeza, sram, strah, odvisnost od alkohola in drugih drog, znižana samopodoba, občutek nemoči, izguba zaupanja, samomorilske misli, strah pred dotikanjem, odpor do telesnih stikov, težave v intimnosti, homofobija in zmeda glede spolne orientacije, zmeda glede spola in spolne identitete, krivda in samoobtoževanje ...). Pogosto so psihične posledice hujše od fizičnih, saj je njihovo zdravljenje težje in dolgotrajnejše (Kordič, 2007).


Čeprav ponekod še danes velja prepričanje, da naj bi bilo v moški naravi, da znajo zavarovati sami sebe, pa ne velja spregledati, da so tudi fantje ranljivi in izpostavljeni nasilju oziroma zlorabam, kar pomeni, da utrpijo mnoge travmatične posledice. Resnost in trajanje vplivov travme sta povezana tudi s tem, kdo je bil storilec. V primerih, ko je bil storilec kdo iz družine, na katerega je bil otrok čustveno navezan in mu je zaupal, so posledice še veliko hujše za žrtev.

Spoznali smo, s kakšnim nasiljem in posledicami se lahko srečuje moški v svojih otroških letih, zdaj pa si poglejmo, s kakšnimi oblikami nasilja se srečuje v odrasli dobi.
4.2 Nasilje v partnerski zvezi

Pojem »partnersko nasilje« je kar nekaj časa vključeval zgolj posamične epizode skrajnega fizičnega nasilja z resnimi, pogosto nepopravljivimi posledicami (Kanduč, 2003). Ker so bili za tovrstna kazniva dejanja odgovorni večinoma moški storilci, je marsikdo dobil zmoten vtis, da so v intimnih razmerjih agresivni predvsem osebki moškega spola (takšno pojmovanje ni presenetljivo, saj se brezhibno ujema s splošnejšim nazorom, da je agresivno in nasilno vedenje v glavnem posebnost moške »narave«). A vemo, da temu ni tako. Poznejše empirične raziskave so pokazale (na primer Kantor in Jasinski 1998), da pri uporabi fizičnega nasilja ženske ne zaostajajo za moškimi, res pa je, da so raznolike posledice moškega nasilja praviloma hujše (Kanduč, 2003).

V tem podpoglavju si bomo pogledali žensko nasilje nad moškimi ter nasilje v istospolnih partnerskih zvezah.

4.2.1 Žensko nasilje nad moškimi

Nasilje žensk nad moškimi je še vedno tabuirana tematika, ki bi si vsekakor zaslužila več naše pozornosti. Primeri se dejansko dogajajo za tesno zaprtimi vrati slovenskih domov, a ostajajo skriti, saj žrtve o nasilju veliko krat molčijo. Prevladuje prepričanje, da so v družini nasilni moški, ženske pa žrtve. »Sindrom pretepenega moža« se je prvič pojavil v ZDA konec sedemdesetih let, ko so se pojavile razprave o ženski agresivnosti. Takrat so raziskave ugotovile, da ženske izvršujejo nasilje nad moškimi, le da nekolična manj kot njihovi partnerji (Filipčič, 2002).

Nasilje, ki ga povzročajo ženske nad moškimi, praviloma nima hujšíh telesnih poškodb. Pogosteje uporabljažijo psihične oblike nasilja, kot so žaljenje, poniževanje, neprimerne opazke in komentarji. Ženske, ki so nasilne do svojih partnerjev, pogosto uporabljajo nasilno vedenje kot neustrezen način izražanja jeze ali razreševanja konfliktov (Društvo za nenasilno komuniciranje, 2015).

Pilotska študija o nasilju nad moškimi, ki jo je v letu 2004 naročilo nemško Zvezno ministarstvo za družino, starejše, ženske in otroke, je potrdila nasilje žensk nad svojimi partnerji. Od 190 moških, ki so sodelovali v študiji, je bilo 10 % takšnih, ki naj
bi jih partnerice udarile, opraskale, vanje vrgle kak predmet in vsakega šestega moškega jezno odrinile od sebe. Izmed njih je bilo 5 % takšnih, ki so za posledico nasilja utrpeli poškodbe (Mušič, 2010). Ženske lahko nad moškimi poleg psihičnega in fizičnega nasilja izvajajo tudi spolno nasilje, čeprav poredko, a tovrstno dejanje se vseeno dogaja (Anderson in Struckman-Johnson, 1998). Moški, ki ga ženska spolno zlorabi, dogodka navadno ne dojema kot agresivnega, pač pa v njem vidi priložnost za spolni odnos.

Niso pa ženske edine, ki lahko v zvezi izvršujejo nasilje nad moškimi. Danes lahko nad moškim izvaja nasilje tudi njegov partner v istospolni partnerski skupnosti. Tuje raziskave kažejo, da je nasilje v moških homoseksualnih zvezah prisotno v enaki meri kot v heteroseksualnih partnerstvih (Kanduč, 2003).

**4.2.2 Nasilje v istospolni partnerski zvezi**

V primerjavi z drugimi oblikami nasilja je literature o nasilju v homoseksualnih skupnosti zelo malo. Nasilje pogosteje ostaja prikrito in neprijavljeno, ker mnogi homoseksualni pari skrivajo svojo spolno usmerjenost in je tudi niso pripravljeni razkriti (Društvo za nenasilno komuniciranje, 2015). Nekateri avtorji navajajo, da je stopnja nasilja okoli 20-odstotna, skoraj enaka kot pri heteroseksualnih parih. Nad njimi se izvajajo enake oblike nasilja kot v skupnosti heteroseksualnih oseb (Filipčič, 2002). Nasilje, ki ga homoseksualci doživljajo, je hujše kot pri biseksualnih moških, zato so tudi žrtve hudih telesnih poškodb, ki vključujejo raztrganine anusa, krvavitve, razpoke v anusu, odrgnine, rdečice na koži ipd. (Kanduč, 2003).

4.3 Institucionalna oblika nasilja nad moškim

O institucionalnem nasilju govorimo takrat, ko se nasilje dogaja v institucionalnem okolju, na primer v bolnišnicah, zavodih, zaporih, vojski. Povzročitelji so lahko sostanovalci ali zaposleni v naštetih institucijah. Gre za vrsto nasilja, ki jo lahko institucije z lastnimi mehanizmi izvajo prikrito ali odkrito. Ker v našem delu govorimo predvsem o nasilju, ki ga lahko doživlja moški, smo se osredotočili na nasilje, ki ga moški kot obsojenec lahko doživlja v zaporu.

4.3.1 Nasilje v zaporu

V zaporih ne obstaja le strah pred nasiljem, temveč do nasilja tudi prihaja. Govorimo o nasilju med obsojenci ter med obsojenci in zaposlenimi. Nasilje je lahko verbalno ali fizično, kar dokazujejo številne raziskave tako v tujini kot tudi v Sloveniji, kjer je tovrstnih raziskav za zdaj še malo (Žišt, 2008). Do nasilja v zaporih prihaja zaradi neneknih napetih okoliščin in pritiskov ter zaradi boja za nadvlado. Tudi tukaj ostane večina nasilja prikritega, predvsem zaradi zaporniškega podzemlja in njegovih nenapisanih pravil. Kot navaja Žišt (2008), je govorjenje o nasilju v zaporih prepovedano. Tudi obsojenci, ki so zgolj priče nasilju med drugimi obsojenci, tega ne vidijo in ne slišijo, ker nočejo (Žišt, 2008).

»Žrtve kaznivih dejanj niso le tiste osebe, ki so postale žrtve nasilnežev in so zaradi svojega dejanja morali v zapor. Tudi storilci kaznivih dejanj so lahko žrtve, in sicer družbe, v kateri živijo, ter kazensko pravne ureditve države.« (Žišt, 2008: 83)

V zaporu nihče ni imun na to, da lahko postane žrtev nasilja, obstajajo pa nekatere skupine obsojencev, ki so lahko veliko bolj v nevarnosti kot drugi. Po Žištu (2008) so to lahko mladi, neizkušeni, telesno šibkejši in mentalno zaostali obsojenci, homoseksualci itd. Do nasilja prihaja na različne načine, najpogosteje pa med nedovoljenimi dejavnostmi v zaporu (mamila, trgovanje s hrano, telefonskimi karticami). Pogosto med moškimi (obsojenci) prihaja do fizičnega nasilja (kot so udarci, pretepi z roko, nogo, nevarnimi predmeti, vbodi z ostrimi predmeti), psihičnega nasilja, največ verbalnega (psihološke manipulacije), ekonomskega nasilja (do njega večinoma prihaja zaradi goljufij in zvijač, tatvin, ropov, izsiljevanja...

4.4 Nasilje nad starostnikom

Starejši so poleg otrok v naši družbi najbolj ranljiva skupina ljudi. Pogosto so zaradi fizičnega stanja, psihičnih težav, socialnih in materialnih nezmožnosti odvisni od svojih otrok oziroma drugih sorodnikov, s katerimi živijo v skupnosti, kar povečuje možnost tveganja za pojav različnih oblik nasilja. Z naraščanjem števila starega prebivalstva prihaja tudi do naraščanja različnih nasilnih dejanj starih ljudi. V večini primerov so tisti, ki izvajajo nasilje nad starejšimi, njihovi sinovi, hčere, vnuki in drugi svojci, pa tudi ljudje, ki iščejo lahke žrtve za izkoriščanje (Pentek, 2000).


Vprašanje nasilja nad starejšimi moškimi pa je sorazmerno novo. Veliko sredstev, s katerimi pomagajo drugim žrtvam nasilja v družini, za njih ni primernih. To se zgodi predvsem v situacijah, ko starejši moški potrebujejo pomoč ali nego svojih sorodnikov. O orodjih in strategijah za odkrivanje zlorabe na tem področju je malo znanega in enako velja za spopadanje s to težavo in nudenje ustrezne pomoči (Filipčič, 2002).
5 Odkrivanje nasilja

Odkrivanje nasilja je naloga vsakega izmed nas in vseh pristojnih institucij, tako vladnih kot nevladnih organizacij, ki pogosto prve vstopajo v stik z žrtvami nasilja. Pomembno vlogo ima tudi policija, ki v okviru svojih preventivnih dejavnosti ozavešča ljudi o tem in o drugih oblikah kaznivih dejanj, katerih žrtve so lahko prebivalci.

Čeprav v povprečju mnogo manj prijav opravijo moški, je nasilje nad moškimi v naši družbi prisotno. Zavedanje žrtev o nastalem problemu in zgodnje odkrivanje nasilja je ključno pri nudenju pomoči žrtvam in njihovi zaščiti (Selič, 2004).

Problematika odkrivanja nasilja zahteva, da so vzgojitelji, pedagogi, učitelji, zdravniki, andragogi, psihologi, policisti, kriminalisti, strokovni delavci in delavci nevladnih organizacij, se pravi vsi, ki se srečujejo z kakršnim koli nasiljem, primerno usposobljeni za delo na tem področju, da poznajo načine in metode za prepoznavanje samega nasilja, saj njihova strokovnost in usposobljenost pripomore k odkrivanju nasilja in žrtev nasilja ter nudenju pomoči žrtvam, ko je nasilje odkrito (Selič, 2004).

V naslednjem poglavju si bomo pogledali, kako moške žrtve prepoznamo, kaj je k odkritju pripomoglo oz. s kakšnimi znaki kažejo, da se z njimi nekaj dogaja, ter s kakšnimi posledicami, ki so indikator za vse, ki se srečujejo z moškimi, se spopadajo po zlorabi. Predstavili bomo vzroke, zakaj v povprečju manj prijav opravijo moški, in ukrepanje policije ob zaznavi.

5.1 Prepoznava žrtve

Prepoznava moškega kot žrtve je zelo zahtevna. Največkrat se okolica zave moškega kot žrtve nasilja šele, ko se ta odloči in nasilje prijavi. Vendar pa sama vloga moškega v družbi takšnemu moškemu onemogoče, da bi prijavil nasilje. V tem primeru govorimo o nasilju, ki se dogaja v družinskem okolju in ga izvršujejo osebe, katere so mu blizu.
V primeru, ko nad moškim izvajajo fizično nasilje druge osebe oz. neznanci, se moški, ki je žrtev, lažje odloči, da bo to prijavil, predvsem kadar gre za prekršek iz Zakona o varnosti javnega dela (ZJRM-1) in kadar gre za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe po KZ-1 (2008).

Nasilje nad moškimi je v veliki meri pogojeno z različnimi psihološkimi problemi, ki jih moški doživljajo v svojem življenju. Nasilju so tako bolj izpostavljeni moški, ki so po navadi depresivni ali pod stresom ter imajo psihosomske motnje (Ernst, Green, Ferguson, Weiss v Tewksbury, 2007).

Spolno drugače usmerjeni moški, homoseksualci, so že kot otroci drugačni od drugih vrstnikov in zato tudi posledično bolj nagnjeni k spolnemu, fizičnemu in psihičnemu nasilju (Kanduč, 2003). To jih pogosto sili v mimikrijo in skrivanje svojega istospolnega partnerskega razmerja (Švab in Kuhar, 2005). Bolj nagnjeni k nasilju so tudi moški, ki se zaradi svoje drugačne usmerjenosti vedejo bolj kot ženske, torej niso tipični možaki, zaradi česar so lahko stigmatizirani in izločeni iz družbe (Kanduč, 2003).

Tudi moški, ki imajo slabše sposobnosti ocenjevanja nevarnih situacij in posledično niso samozavestni in odločni, so bolj izpostavljeni nasilju kot drugi (Anderson in Struckman-Johnson, 1998).

Verbalno šibkejši moški so prav tako pogosto tarče spretnejših in dominantnih žensk, ki znajo izkoristiti svoje prednosti (hrupno vedenje, povzdignjen glas). Prevečkrat pa se tudi zgodi, da se ženske kot dolgoletne žrtve niso sposobne rešiti na ustrezen način in se situacija preusmerja v protinasilje, ki pripelje do umora partnerja s strani ženske (Kubale, 2007).

5.1.1 Znaki, ki kažejo na zlorabljenega moškega

K odkritju nasilja zagotovo pripomorejo fizični znaki, ki so vidni na moškemu oziroma na žrtvinem telesu. Govorimo o raznih modricah, podplutbah, praskah, zlomih rok in nog. Pri spolnem nasilju so poškodbe nekoliko hujše. Največkrat so to raztrganine anusa, odrgnine, krvavitve, rdečice na koži, modrice, razpoke v anusu, sramne dlake v anusu, otekline, ki nastanejo zaradi hudi poškodb ipd. (Kanduč, 2003).

Najpogostejše posledice, ki jih lahko občutijo zlorabljeni moški, so različne odvisnosti, jeza, agresija, občutek tesnobe, posttravmatske stresne motnje, motnje v spolnosti ter zanikanje. Poleg omenjenih indikatorjev, ki kažejo na žrtev moškega, obstajajo tudi različne oblike duševnih i čustvenih težav, ki se kažejo kot negotovost v spolne vloge, samopoškodovalna nagnjenja, težave s samopodobo, težave s spanjem oz. nespečnost, nemirno spanje, utrujenost, nervoznost, povečan ali zmanjšan apetit in depresija (Tewksbury, 2007). Depresivne težave se lahko kažejo v obliki jeze, razdražljivosti, nasilnega vedenja, izgube veselja, pomanjkanja energije, težav v spolnosti, misli na samomor in podobno. Ker moški teh težje povišajo strokovno pomoč, svoje depresivne težave raje lajšajo z alkoholom, drogami in pomirjevali (Čebašek Travnik, 2008).

Moški se težje sprijaznijo z občutki nemoči, zato tudi težje povišajo strokovno pomoč (Čebašek Travnik, 2008).

Pri odkrivanju nasilja pri starejših moških se poleg fizičnih znakov (praske, podplutbe, nalomljene kosti) kažejo tudi znaki, kot so spremenjen obnašanje, zmedenost, apatija, motnje spanja, bežni stiki z očmi, boječ odnos do oskrbnika ali sorodnika, strah, neodločnost in podobno (Pentek, 2005).

5.2 Prijava nasilja

Nasilje nad moškimi je slabo raziskano in domnevamo lahko, da na tem področju obstaja veliko temno polje.

Sama prijava oz. neprijava nasilja s strani moškega kot žrtev je močno povezana z občutkom sramu. Zaradi obstoja stereotipov v družbi se večina moških boji, da bi s prijavo nasilja razkrili svojo nesposobnost in vlogo moškega, ki ga od njega pričakuje.
patriarhalna družba (Filipčič, 2002). Zato moški pomoč, informacije in nasvete pogosto poščejo po telefonu, kjer se lahko pogovarjajo o svojih problemih, ter za iskanje pomoči pogosteje uporabljajo internet in forume. Prav tako pri tem neradi razkrivajo svojo identiteto.

Pri nasilju nad starejšimi moškimi je že malo drugače. Sami še vedno redkeje poščejo pomoč, zato pa nasilje nad njimi najpogosteje prijavijo sosedje oz. znanci, zatem patronažna služba, izvajalci pomoči na domu, bratje in sestre žrtve, otroci (najpogosteje tisti, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu z žrtvijo), nevladne organizacije, zdravnik in nazadnje vnuki oziroma nečaki (Pentek, 2000).

Če so žrtve nasilja šolarji ali dijaki, se lahko obrnejo na vzgojno-izobraževalne zavode (šole), kjer se izobražujejo; če so zaposleni, se lahko obrnejo na svoje organizacije, na socialno službo oziroma Centre za socialno delo, različne zdravstvene službe ter druge uradne institucije, kot so sodila policija in tožilstvo. Vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, ima pravico do pridobivanja pridobivanja psihosocialne pomoči, ustrezne zdravstvene oskrbe in podpore, kar po zakonu zagotavlja zgoraj našteto institucije.


Homoseksualni moški, ki so žrtve nasilja, se lahko obrnejo na nevladne organizacije, kot so Galfon, Društvo Dih in podobne (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015).

Eden izmed razlogov, zakaj moški ne prijavljajo nasilja, so stereotipi in predsodki.

5.3 Stereotipi in predsodki

Stereotipi so pretirano poenostavljena ali neresnična posplošitev o družbenih skupinah (Haralambos in Holborn, 1999). Gre za posploševanje delno točnih, vendar nepreverjenih in površnih sodb o človeku, skupini ali skupnosti, prav tako so lahko to
izkrivljene predstave, ki ne upoštevajo družbenih sprememb in razlik ter spodbujajo družbene predsodke (Ule, 2004). Ko stereotipi neki družbeni skupini pripisujejo negativne ali pozitivne ocene, postanejo oblika predsodkov (Haralambos in Holborn, 1999).

Predsodki pa so stališča, ki niso upravičena, argumentirana in preverjena, a jih spremljajo močna čustva in so odporna na spremembe. Nanašajo se na pripadnike skupin, do katerih smo pozitivno ali negativno naravnani oz. jih pozitivno ali negativno vrednotimo zgolj zaradi njihove skupinske pripadnosti (Ule, 2004). Predsodki so podlaga osebni in socialni identiteti posameznikov in skupin ter usmerjajo delovanje ljudi - ne samo tistih, ki imajo predsodke, ampak tudi tistih, proti katerim so predsodki usmerjeni, ki postanejo predmet poniževanja, odrivanja, diskriminacije in zatiranja. So primeri, ko se štirje predsodkov poistovetijo z vsebino predsodkov in s svojim obnašanjem opravičujejo predsodke. Osebe, ki so bolj podvržene predsodkom, so v zadregi, ko objekt njihovega predsodka s svojim obnašanjem odstopa od vsebine predsodka, vendar pa praviloma zaradi tega ne bodo spremenile svojega mišljenja oz. ovrgle predsodka (Ule, 2004).

Stereotipe je sicer težko, a vendarle mogoče omiliti, predsodke pa skoraj nemogoče (Zgonik, 2015). Zaradi preprostosti se med ljudmi zelo hitro razširijo.

V nadaljevanju povzamamo nekaj stereotipnih opredelitev ženskih in moških vlog (Kimmel et al., 2005), ki kažejo na to, kakšno mora biti vedenje pravega moškega, ter vedno znova poudarjajo nasprotja: kar je moško, ni žensko in kar je žensko, ni moško.

- Moški ne sme početi ničesar, kar bi lahko vsaj malo nakazovalo na ženskost.
- Moškost je nepopustljivo zavračanje ženskosti.
- Moškost je merjena glede na moč, uspeh, imetje in status.
- Moškost je odvisna od zmožnosti ostati miren in zanesljiv v kritični situaciji.
- Nujno je dajati vtis moške drznosti in agresije, poguma, zmožnosti tveganja.

Znan stereotip je: »Moški ne more biti žrtev spolnega nasilja.« Dejstvo pa je, da je lahko vsakdo žrtev spolnega nasilja ne glede na spol, spolno identiteto, starost, spolno usmerjenost ali katero koli drugo osebno okoliščino. Zaradi stereotipnih prepričanj, ki se pripisujejo moškemu biološkemu spolu (spobnost braniti se, »prenesti« težke izkušnje, ne da bi ob tem kar koli čutili ali pokazali svoja čustva ...),
in zaradi stereotipa, da so samo ženske lahko žrtve spolnega nasilja, imajo lahko moški težave pri prepoznavanju sebe kot žrtve nasilja, kar je razlog za neprijavljanje nasilja (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015).

5.4 Nasilje in zakonodaja

Naloga državnih institucij je, da v okviru svojih pristojnosti in pooblastil zakonito ukrepajo, če je posamezniku zaradi prepovedanih ravnanj kršena določena pravica, temeljna svoboščina, dostojanstvo in podobno. Z ukrepom oziroma posegom zagotovijo varnost žrtve in ji nudijo ustrezno pomoč.

Ena izmed oblik boja proti nasilju nad moškimi je prijava nasilja policiji.

Temeljne naloge policije so določene v 4. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol, 2013), kjer je ena izmed temeljnih dolžnosti policije varovanje življenja, osebne varnosti ter premoženja ljudi. Poleg tega mora policija preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva dejanja in prekrške, odkrivati in prijemati storilce kaznivih dejanj in prekrškov ter poskrbeti za njihovo izročanje pristojnim organom, zbirati dokaze ter raziskovati okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev premoženske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov (ZNPPol, 2013). Policija se tudi ukvarja s preventivnim delom, ki se pri opravljanju nalog kaže v sodelovanju s posamezniki in skupnostjo (ZNPPol, 2013).

Policisti lahko pri svojem delu sami zaznajo prekrške ali kazniva dejanja z elementi nasilja in sprejemajo pisne in ustne prijave nasilja od posameznikov, organov ali organizacij. Ustne prijave lahko sprejemajo na policijski postaji, po telefonu, na podlagi anonimnih klicev ali pisanj in seveda na podlagi interventnih prijav, na katere se policija odzove takoj. V primeru, da ne gre za interventno nalogo, se oceni vsebino prijave in prične s postopkom obravnave. Pri tem policija z ustrezno izbranim uradnim dejanjem in z zakonom danimi pooblastili izvede vse potrebno, da se nevarnost odpravi ali prepreči (ZNPPol, 2013).

Policisti na podlagi prijave o nasilju zoper moškega z zbivanjem obvestil ugotavljajo, ali gre za prekršek ali kaznivo dejanje. Če policisti ugotovijo, da gre za prekršek, lahko proti kršitelju ukrepa na podlagi 6. člena (nasilno in drzno vedenje) Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, 2006). Če policisti na kraju ugotovijo, da gre

5.4.1 Nasilje kot prekršek


ZJRM-1 (2006) je tisti zakon, ki ga policisti največkrat uporabljajo pri interveniranju, kjer so po navadi moški žrtve nasilja zunaj meja družinskega sistema (moški so pogosteje žrtve nasilja s strani drugih moških).

5.4.2 Nasilje kot kaznivo dejanje

Kazenski zakonik (KZ-1, 2008) opredeljuje kaznivo dejanje kot človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca. Kaznivo dejanje je lahko uradno pregonljivo ali pa se poda predlog za pregon kaznivega dejanja.

Na podlagi prijave bodo policisti začeli s preiskovanjem suma storitve kaznivega dejanja.
Policija mora po 148. členu Zakona o kazenskem postopku (ZKP, 1994) izvesti potrebne ukrepe, da se morebitna kazniva dejanja preprečijo oz. da se storjena kazniva dejanja odkrijejo, priščejo, se najde storilec ter zavarujejo dokazi za kazenski postopek.

5.4.3 Ukrepi policije

Po prejemu prijave morajo policisti presoditi, ali obstaja razlog za sum, da je bilo kaznivo dejanje storjeno, in ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec tega kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrijeti ali ne pobegneta, da se odkrijejo in zavarujejo sledi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz, in da se v policijski preiskavi zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka (ZKP, 1994).

Na podlagi zbranih obvestil policija sestavi kazensko ovadbo, v kateri navede dokaze, za katere so policisti izvedeli pri svojem preiskovanju. Ovadbi se priložijo tudi morebitni predmeti, skice, fotografije, priskrbljena poročila, uradni zaznamki, izjave in drugo gradivo, ki utegne biti koristno za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Vse skupaj se pošlje na okrožno državno tožilstvo. Kadar policija pri svojem preiskovanju ugotovi, da dejanje ne vsebuje elementov kaznivega dejanja, zadevo zaključi s poročilom, ki ga prav tako pošlje na okrožno državno tožilstvo.

Pri obravnavanju nasilja v družini lahko policist uporabi policijsko pooblastilo Ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju in osebi. Pogoji za odreditev tega ukrepa so opredeljeni v 60. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol, 2013) in Pravilniku o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi (2014). Namen tega ukrepa je, da se odstrani storilca in žrtev zaščiti pred nasiljem. Žrtev nasilja si lahko v tem času ob pomoči strokovnih institucij pridobi socialno podporo, pomoč in informacije v zvezi s tem, kako si lahko dolgotrajno pomaga in reši problem nasilja.

Da bi se zagotovila varnost ogrožene žrtve in da bi se preprečilo nadaljevanje nasilja, ima policija po Zakonu o kazenskem postopku (ZKP-1, 1994) še eno močno orožje oziroma pooblastilo, da odstrani storilca s kraja dogodka. Gre za izjemno, če ne za najhujšo obliko poseganja v človekove pravice, saj se mu s tem pooblastilom odvzame prostost in omeji gibanje za določen čas. Gre za policijsko pridržanje (do 48 ur) v skladu z 2. odstavkom 157. člena ZKP-1 (1994). Obstajati morajo utemeljeni
razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, za katerega se storilca preganja po uradni dolžnosti.

Pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini mora policija v 24 urah po prejemu obvestila ali zaznave nasilja v družini obvestiti CSD na podlagi Pravilnika o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami (2010), in sicer v naslednjih primerih: ko je otrok neposredna žrtev nasilja ali pa je bil pri izvajanju nasilja prisoten; kadar gre za žrtev nasilja, ki je slabotna ali invalidna ali pod skrbništvom; v primeru nasilja v družini; v primerih, da polnoletna žrtev obveščanje ne nasprotuje in kadar gre za kaznivo dejanje in prekršek na predlog.
6 Odgovori na raziskovalna vprašanja

1. V katerem obdobju so moški najbolj ranljivi za zlorabe?

Prav gotovo so moški najbolj ranljivi, ko so še otroci. Lahko so že kot dečki žrtve nasilja, ki ga nad njimi izvajajo starši, sorojenci, sorodniki, vrstniki, prijatelji itd. (Dvoršek, 2003). Lahko so izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju ter zanemarjanju in spolnemu nasilju. Vzroki, zaradi katerih so prav oni žrtve, so seveda različni. Vredno je omeniti, da gre za prevladujoč faktor dostopnosti, otroci se težje uprejo in so manj verodostojni za družbo (Filipčič, 2002).

2. Ali nasilje v otroštvu kasneje vpliva na življenje odraslega moškega?

Dejstvo je, da nasilje v vsakem primeru pusti na otroku posledice, ki niso zgolj kratkotrajne, ampak ga zaznamujejo za vse življenje, vplivajo na njegov razvoj, samopodobo in oblikovanje socialnih stikov (Vanček, 2002). Obseg in intenziteta posledic pa sta odvisna predvsem od starosti in razvojnega obdobja, v katerem je bil otrok zlorabljen, otrokove osebnosti, začetka, trajanja in pogostosti zlorabe, odnosa med otrokom in storilcem, odtiva družine na razkritje in institucije na prijavo ter kakovosti pomoči otroku in družini (Kos-Mikuš, 1996).

3. Kateri so razlogi, da se moški odločijo, da ne bodo prijavili nasilja, ki je bilo storjeno nad njimi?

Največji razlog za neprijavljanje nasilja so predsodki in stereotipi o tem, da se morajo moški sami braniti pred napadi, da so neranljivi, močnejši, da so moški storilci spolnih dejanj, ženske pa žrtve. Prav tako je družbena nesprejemljivost moških kot žrtev nasilja še toliko bolj izpostavljen stereotip, kadar gre za moškega, ki je žrtev nasilja. Poleg omenjenega so razlogi tudi mešani občutki sramu, zmedenost, krivda in stigma in med drugim tudi vloga moškega (Horne in Radford, 2008). S tem, ko moški prijavijo nasilje, razkrije svojo nesposobnost in vlogo moškega, ki ga od njega pričakuje patriarhalna družba (Filipčič, 2002). V tem primeru govorimo
o nasilju, ki se dogaja v družinskem okolju in ga izvršujejo osebe, ki so mu blizu. V primeru, ko je moški žrtev fizičnega nasilja s strani drugih oseb oz. neznancev, se lažje odloči, da bo to prijavil. A tudi to redko.

4. Komu se moški po navadi zaupajo, da se nad njimi izvaja nasilje?

Moški pomoč, informacije in nasvete pogosto poiščejo po telefonu, kjer se lahko pogovarjajo o svojih problemih, ter za iskanje pomoči pogosteje uporabljajo internet in forume. Prav tako pri tem neradi odkrivajo svojo identiteto. Poredkoma se zaupajo tudi svojim prijateljem (Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015).

5. Kako se lahko nasilje nad moškimi odkrije?

Prepoznati moškega kot žrtev je zelo zahtevno. Največkrat se okolica zave moškega kot žrtve nasilja šele, ko se tak moški odloči in nasilje prijavi. Če oseba ne prijavi nasilja, lahko k odkritju nasilja zagotovo pripomore iz vidnega fizičnega znaka, ki so vidni na moškem ozirom žrtvem telesu, ter nenadne spremembe vedenja pri moškem, kot so slabše zdravstveno stanje, depresija, zloraba psihoaktivnih stvari, razvoj kroničnih bolezni ter razvoj kroničnih psihičnih oboljenj (Čebašek Travnik, 2008). K odkritju nasilja pripomore tudi dobra usposobljenost in ozaveščenost pedagogov v šoli, zdravnikov, socialnih delavcev, policistov ter drugih delavcev, ki se lahko srečujejo z nasiljem. Po mnenju nekaterih avtorjev naj bi bilo zaznavanje in prepoznavanje nasilja najbolj izvedljivo in uspešno na osnovni ravni zdravstvenega varstva, v nadaljnji obravnavi pa je nujna multidisciplinarnost, ki je ustrezno razširjena v podporo žrtvi, vključno z obravnavo na višjih ravneh zdravstvenega varstva, in vključitev lokalnih nevladnih organizacij (Selič, 2004).
Zaključek

Nasilje moških je v družbi še vedno prepogosto tolerirano, ker naj bi se skladalo z vlogo moškega. V domačem okolju sta nasilje in spolna zloraba otrok in žensk še vedno deležna večje pozornosti kot nasilje nad moškimi, čeprav je tudi nasilje nad moškimi nesprejemljivo. Vzrokov za nasilje nad moškimi je veliko, naj gre za vzpostavljanje dominance in moči nad njim (torej nadvlada in izkazovanje moči) kot tudi manipulacijo z njim, lahko gre za ljubosumnje, ustrahovanje in maščevanje ter tudi izkoriščanje, ko je moški pod vplivom opojnih substanc (Društvo za nenasilno komuniciranje, 2015).

Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na nasilje nad moškimi, težava pa nastane tedaj, ko je treba moškim žrtvam nudit pomoč, a je niso deležni, saj dejanja ne prijavijo. Zaradi stereotipnih prepričanj, ki se pripisujejo moškemu biološkemu spolu (sposobnost braniti se, »prenesti« težke izkušnje, ne da bi ob tem kar koli čutili ali pokazali svoja čustva ...), in zaradi stereotipa, da so samo ženske in otroci lahko žrtve nasilja, imajo moški lahko težave pri prepoznavanju sebe kot žrtve nasilja, kar je razlog za manjše število prijav nasilja. Menimo, da bi morali nasilju nad moškimi nameniti več strokovne pozornosti, predvsem v obliki prispevkov, člankov ali poglavljenih besedil, da bi ljudje postali bolj ozaveščeni in bi s tem ovrgli predsodke, da moški ne morejo biti žrtve nasilja.

Kako doseči, da se nasilje odkrije oziroma razkrije, je zagotovo najbolj odvisno od same žrtve, ki nasilje doživlja in ga ne prijavi, kot tudi od ozaveščenosti in poučenosti javnosti in strokovnjakov, ki se vsakodnevno spopadajo z nasiljem. Koga poklicati in mu zaupati je odvisno od informacij, ki jih žrtve lahko dobijo od policije, socialnih služb ali nevladnih organizacij (Selič, 2004). Tudi preventivno svetovanje na osnovni ravni zdravstvene oskrbe bi lahko preprečilo ali omililo tako zgodnje kot tudi hujše oblike nasilnega vedenja.

Nasilje nad moškimi je prisotno, a večinoma zelo skrito. S tem diplomskim delom poudarjamo nujnost, da se nasilje nad moškimi obravnava, in sicer z mero ničelne tolerance. Tako se bodo moški opogumili, prekinili nasilje in o njem spregovorili. S spreminjanjem družbene klime se spreminja odnos do nasilja. Naj velja, da je vsako nasilje nesprejemljivo, tudi nasilje nad moškimi.
8 Uporabljeni viri


