VIOLENȚA DOMESTICĂ: MĂSURI/REMEDII ÎN TEMEIUL DREPTULUI PENAL

SURSE DE REGLEMENTARE PRIVIND VIOLENȚA

Convenția pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor (CEDAW), adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 18 decembrie 1979, este ratificată de Italia prin Legea nr. 132/1985

Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (CEDO), aprobată la Roma la 4 noiembrie 1950 de Consiliul Europei, ratificată de Italia prin Legea nr. 848/1955

Convenţia Consiliului Europei privind Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor şi Violenţei Domestice, aprobată în anul 2011, ratificată de Italia prin Legea nr. 77/2013, care a intrat în vigoare la 1 august 2014 (cunoscută sub numele de Convenția de la Istanbul pentru numele orașului în care a fost deschisă spre semnare la 11 mai 2011)

Tratatul privind Uniunea Europeană (Art. 2 și 3 § 3)

Carta Drepturilor Fundamentale (Art. 21) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru care dreptul la egalitate de tratament și nediscriminare este un principiu fundamental (Art. 8)

Directiva 2012/29/UE din 25 octombrie 2012 care introduce norme standarde minime pentru drepturile, asistența și protecția victimelor criminalității (transpusă de Italia prin Decretul legislativ nr. 212/2015, care a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2016) și care, în considerentele nn. 17 și 18, oferă definiții ale violenței bazate pe gen și ale violenței domestice

Legea n. 66/1996 Norme împotriva violenței sexuale

Legea n. 154/2001 Măsuri împotriva violenței în relațiile de familie

Legea nr. 38/2009 Măsuri urgente în domeniul securităţii publice şi al luptei împotriva violenţei sexuale, precum şi în domeniul actelor de persecuţie (stalking)

Legea nr. 172/2012 pentru ratificarea şi implementarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia minorilor împotriva exploatării şi abuzului sexual (c.d. Convenţia de la Lanzarote) a intervenit, de asemenea, în chestiunea Maltratărilor împotriva membrilor familiei şi a coabitanţilor şi a violenţei asistate de minori

Legea n. 119/2013 Dispoziții urgente privind siguranța și combaterea violenței de gen (d. legea privind feminicidul)

Legea nr. 4/2018 Modificările aduse codului civil, codului penal, codului de procedură penală și altor dispoziții în favoarea orfanilor pentru infracțiuni domestice, intrată în vigoare la 16 februarie 2018

Legea nr. 69/2019 c.d. "Cod Roșu"

Legea nr. 4/2021 pentru ratificarea și implementarea Convenției Organizației internaționale a muncii nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și molestării la locul de muncă, care a intrat în vigoare la 27 ianuarie 2021

Legea nr. 7/2006 "Dispoziţii privind prevenirea şi interzicerea practicilor de mutilare genitală a femeilor"

CE ESTE VIOLENȚA DOMESTICĂ ȘI DE GEN?

Abuzurile fizice şi psihologice sunt întotdeauna condamnate de lege.

Din 2019 prin legea nr. 69/2019, denimită Codul Roșu, este în vigoare o procedură accelerată de urmărire penală a infracțiunilor de violență, matratări si stalking comise împotriva persoanelor aparţinând aşa-numitelor grupuri vulnerabile: femei, minori, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi.

Legea noastră nu permite nici un tip de violenţă.

Prin urmare, nu este surprinzător faptul că orice formă de maltratare este pedepsită de sistemul juridic.

Problema este că de multe ori persistă frica de a denunţa abuzurile suferite.

În primul rând, trebuie făcută o distincție între formele de violență: nu toate, de fapt, sunt pedepsite în același mod.

În primul rând, violenţa se consideră folosirea forţei împotriva altei persoane.

În acest caz, violența poate da naștere următoarelor infracțiuni:

* bătăi
* leziuni corporale, la rândul lor, pedepsite in mod diferit în funcție de consecințele suferite de victimă.

 Violența poate consta, de asemenea, în abuzuri fizice sau psihologice repetate împotriva unei persoane care trăiește cu sau sub autoritatea altora (profesori, instructori, tutori etc.): în astfel de cazuri, violenţa repetată în timp dă naştere la infracţiunea gravă de maltratare împotriva membrilor familiei sau coabitantilor (art. 572 c.p.).

În cele din urmă, violența poate fi de natură sexuală, atunci când o persoană este forțată să efectueze sau să sufere acte sexuale (art. 609 bis c.p.)

Prin acte sexuale nu se are în vedere numai actul sexual complet, ci și orice implicare a unor părți ale corpului care pot fi definite ca zone erogene.

CINE POATE RAPORTA ACEST TIP DE INFRACȚIUNE ȘI ÎN CÂT TIMP?

Orice persoană ofensată care se simte victimă a unei infracțiuni poate depune o plângere la Autoritatea competentă (Poliția de Stat, Carabinieri, Poliția Locală, Guarda di Financiară) sau prin intermediul unui avocat

Violența sexuală poate fi raportată de victimă în termen de 12 luni de la comiterea infracțiunii.

În cazul în care victima agresiunii sexuale este minoră sau coabitantă (nu neapărat soţul), oricine poate depune o plângere, chiar şi persoana care a asistat la infracţiune, fără limită de timp. În aceste cazuri, de fapt, infracțiunea este urmărită penal de oficiu.

Infracțiunea de maltratamente împotriva membrilor familiei și a coabiților este urmărită penal de oficiu, adică oricine poate depune o plângere la poliție, chiar şi o persoană total în afara violenţei şi a unităţii familiale şi fără limită de timp.

Odată ce o denunțare/plângere pentru violență a fost depusă , poliția lucrează pentru a aduna cât mai multe dovezi posibil.

Poliția judiciară care dobândește denunțarea persoanei ofensate raportează imediat faptele procurorului, inclusiv și în formă orală, adică, înainte de a trimite informația scrisă uzuală (comunicarea informațiilor despre infracțiune).

Odată cu raportarea faptului care constituie infracţiunea începe faza investigaţiilor preliminare, adică perioada de timp dedicată investigaţiilor de către Procurorul Public.

Procurorul Public, odată ce a înregistrat știrile despre infracțiune, trebuie să audieze persoana ofensată în termen de trei zile.

Această perioadă obligatorie poate fi prelungită numai dacă există cerințe esențiale pentru protecția minorilor sau pentru confidențialitatea investigațiilor.

În cursul investigațiilor preliminare, poliția judiciară se străduiește să verifice validitatea raportării infracțiunii.

Vor putea deci fi ascultate persoanele informate de fapte, adică cei care vor putea depune mărturie în proces și victima însăși, care va putea să specifice mai bine evenimentele pe care le-a semnalat inițial.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ TERMINAREA ANCHETEI PROCURORULUI?

Dacă la sfârșitul cercetării se justifică răspunderea penală a persoanei denunțate pentru violență, atunci procurorul va solicita punerea sub acuzare a acuzatului, adică, actuarea procesului propriu-zis, în care victima poate fi parte civilă care solicită despăgubiri prin intermediul unui avocat care poate avea dreptul la asistență judiciară gratuită.

Victimele au acces la asistență judiciară în detrimentul statului, indiferent de veniturile lor, atunci când urmăresc în justiție infracțiuni de abuz în familie, violență sexuală, acte de persecuție și atunci când sunt comise împotriva copiilor, pentru infracţiuni de sclavie, prostituţie infantilă,

POATE PERSOANA OFENSATĂ SĂ SOLICITE O MASURĂ DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AGRESORULUI?

Procurorul va putea evalua imediat dacă există motive pentru a solicita judecătorului să emită o măsură asigurătorie, cum ar fi îndepărtarea de la casa familiei sau interzicerea apropierii de locurile vizitate de victimă.

Pentru a evita ca procedurile îndelungate să poată anula o plângere pentru violență sau să agraveze situația victimelor, care sunt deseori sub soarta torționarilor lor, chiar dacă denunțate (gândiți-vă la femeia care nu poate părăsi casa pentru a scăpa de soțul violent), legea a pregătit câteva măsuri pe care judecătorul le poate lua chiar înainte de a ajunge la o hotărâre.

Cine a depus o plângere pentru violență și dorește să obțină imediat protecție trebuie să solicite aplicarea unei măsuri de protecție pentru a le proteja.

Autoritatea judiciară poate lua măsuri asigurătorii dacă se verifică condițiile:

* îndepărtarea din casa familiei, dacă victima și acuzatul trăiesc sub același acoperiș
* înterzicerea apropierii de locurile frecventate de victimă, când există pericolul ca persoana acuzată să persecute persoana ofensată

Cu toate acestea, măsurile asigurătorii sunt dispuse de judecător numai în cazul în care consideră că sunt îndeplinite condițiile legale.

În particular, judecătorul va acorda una dintre măsurile menționate mai sus numai în cazul în care consideră că există indicii grave de vinovăție împotriva reclamantului și în cazul în care există pericolul ca persoana să poată repetă comportamentul ilegal

Aplicarea măsurii asigurătorii, printre altele, trebuie să fie solicitată în mod oficial de către Procurorul Public care este titularul anchetei.

Judecătorul de instrucție preliminară nu poate să o acorde dacă cererea provine de la altă persoan.ă

Prin urmare, pentru a obține protecție imediată, va fi necesar să se includă în plângere tot ceea ce este considerat util pentru a demonstra posibilitatea ca violența să nu fie un eveniment izolat, ci să poată fi repetată.

De asemenea, trebuie amintit că încălcarea măsurilor asigurătorii constituie o infracțiune autonomă, pedepsită prin articolul 387bis din codul penal. Această regulă a fost introdusă tocmai pentru a consolida protecția victimelor chiar și în cazurile în care dispozițiile Codului Roșu au fost aplicate, dar au fost ineficiente în prevenirea noilor infracțiuni.