**Shrnutí výsledků výzkumu zkušeností lidí s postižením s násilím a předsudečným násilím**

***Organizace In IUSTITIA prováděla výzkum, jehož cílem bylo poprvé v českém prostředí zmapovat zkušenosti zdravotně znevýhodněných osob s násilím a předsudečným násilím. Výzkum se uskutečnil v časovém období od května 2021 do ledna 2022 formou online dotazníku. Celkem se ho zúčastnilo 311 osob se zdravotním postižením. Z výzkumu vyplynulo, že nějaké z forem násilí v průběhu života čelila většina lidí s postižením.***

Polovina respondentů vnímala své postižení jako omezení v tělesné nebo pohybové oblasti. Druhou nejčastější oblastí bylo mentální a duševní postižení nebo poruchy chování. Dále dotazník vyplňovaly osoby s omezením v oblasti zraku, vnitřních orgánů či kůže, sluchu nebo řeči. Třetina dotazovaných uvedla, že trpí tzv. kombinovaným postižením, tedy že vnímá znevýhodnění ve více než jedné oblasti.

**Z výzkumu vyplývá, že nějakou z forem násilí alespoň jednou v životě zažilo 76 procent dotazovaných**, v posledních pěti letech pak 61 procent dotazovaných. **Obětí předsudečného násilí**, tedy násilí páchaného kvůli předsudkům o lidech s postižením, bylo **58 procent respondentů a respondentek**. To z lidí se zdravotním postižením činí jednu ze skupin nejvíce ohrožených předsudečným násilím, které je závažné především pro své dopady na oběti. Ty totiž bývají horší než v případě srovnatelného, ale jinak motivovaného násilí.

**Slovní napadení** někdy v životě zažilo **75 procent** respondentů. Druhou nejčastější formou násilí bylo **zastrašování nebo vyhrožování** násilím, které zažilo **39 procent** zúčastněných. Značná část lidí byla obětí závažných forem násilí, jako jsou fyzické nebo sexuální útoky. **Fyzickým napadením** si prošlo **35 procent** respondentů a **sexuálním napadením 27 procent** respondentů. **Ekonomickému násilí**, pod které spadá například krádež nebo zneužití platební karty, čelilo **22 procent** dotazovaných.

Většina napadených nejzávažnější případ násilí, který zažili, nenahlásila policii. **Míra neoznámených případů činila přes 80 procent.** Lidé, kteří napadení nenahlásili, své rozhodnutí odůvodňovali například tím, že nevěřili, že by jim nahlášení útoku mohlo pomoci, nebo útok nepovažovali za dostatečně vážný. V některých případech figurovala též nedůvěra v policii či nedostatek informací o možnosti napadení oznámit. Ty osoby, které útok oznámily, byly s přístupem policie převážně spokojeny.

Mezi dopady, které na ně násilí mělo, respondenti nejčastěji zmiňovali úzkosti a smutek. Dále uváděli strach a pocity menší jistoty a méněcennosti. Objevily se i případy zhoršeného usínání či zdravotního stavu, nebo problémy v oblasti stravování, sexuálního života i sebepoškozování.