**סיכום הרצאה-**

 **פגיעות מיניות בצעירים ברשתות חברתיות
איך נשמור עליהם? הדר להב**

**רגע של ידע- יחידת 105**

* היחידה בנויה מרכיבים אזרחיים וריבים משטרתיים.
* כלל הפניות בתחומי פגיעה מינית ברשת מגיעים למוקד להב 105, כאשר ברגע שמגיעה פרשייה הנושא מטופל על ידי להב 105.
* היחידה מחולקת לחקירות ולבילוש- מלקטים מידע בעקבות עדויות ודרכים אחרות.
* ישנם מאמצים למניעה אקטיבית על ידי מודיעין
* עד גיל 14 העדות נגבית במקום אחר על ידי עובדות סוציאליות מומחיות.
* פער- במידה וזה פגיעה בילד אחד (לא פגיעה המונית) העבודה הולכת לתחנה המקומית שהיא עמוסה בפניות.

**היכרות עם התופעה**

**מהי פגיעה מינית ברשת?**

* כל פגיעה מינית שקיימת במרחב הפיזי, יכולה להתרחש גם במרחבי הרשת; אינוס ומעשה סדום זה השלב הגבוהה ביותר.
* נכון להיום, אין עבירה על להסתכל ולחפש או אפילו לדבר עם נערים או נערות. גבר בן 50 יכול להתחיל לדבר עם ילדה בת 12. היום זאת לא עבירה כל עוד הוא לא מטריד אותה.
* מקרי אינוס ברשת:
* **"גרם מעשה"-** ברגע שאדם גורם למישהי לעשות משהו זה אינוס ברחבי הרשת.
* **איך זה מתבצע?**
1. לגרום למישהו מרחוק לעשות מעשה באמצעות הפעלת לחץ, שקרים, מניפולציות וסחיטה ואימיום.
2. גרומינג- תהליך ההיכרות וטיפוח הקשר בין הפוגע לנפגע, הפיתוי אל תוך הקשר. בתהליך מבססים את אמון הנפגעים ומובילים את הכל כדי לפגוע. הענישה זהה בפוטנציאל כמו אונס במרחב הפיזי.
* החוויה של נפגע היא זהה בין אם מדובר באינוס וירטואלי או פיזי.
* הפגיעות הקשות יותר שכיחות ממה שאנו מודעים להם בעיקר ברשת.

**מערכת יחסים של פגיעה:**

תהליך הגרומינג:

**קורבן פוטנציאלי-> מדיה חברתית <-פוגע <- דמות שאליה הפוגע מתחזה**

**קורבן פוטנציאלי**- נעריםות עם חשבונות פתוחים במדיה החברתית.
 הפוגעים מכירים היטב את המדיה והטרנדים הנפוצים שילדים אוהבים וככה מושכים אותם.

סדר פעולות הטיפוח:

 זיהוי "הקורבן הפוטנציאלי" היכרות ראשונית ואיסוף מידע

-יצירת חיבור ראשונה על בסיס מכנה משותף מחמאות ודאגה "כנה".

הערכת סיכונים "כמה ההורים בבית?" וכו'

ביסוס מערכת יחסית רצינית ובלעדית על בסיס מציאות מדומה והרחקת הקורבנות מסביבתם.

-פגיעה מינית- שיחות מיניות, החלפת תכנים מיניים.

(לאו דווקא לפי הדפוס\הסדר הנ"ל)

-יוצרים תחושת קרבה והכלה, ילדים/אנשים שמרגישים שאין להם מקום מקבלים תמיכה מהפוגע וכך מתקרבים אליו.

**מאפיינים:**

* אחת הבעיות בתחום הינה חוסר המודעות לתופעה של פגיעות מיניות ברשת, זאת מכמה סיבות:
* חוסר מודעות לנוכח גיל הנפגע, התחזות, אשליית הבחירה החופשית, חוסר היכרות עם התופעה.
* אם לא מדברים על בעיית הסרטונים למשל, לא יודעים לזהות את זה בטח לא ילדים ומבוגרים.
* יכולים להיות בני-נוער שניהלו קשר מיני והם כלל לא מודעים לכך ולהיפך, יכולים להיות קטינים שפגעו מינית והם לא יודעים שהם פגעו מינית.
* ישנה אשליית מרחב בטוח של אני נמצא בבית ואף אחד לא יכול לפגוע בי ולכן ילדים לא יודעים שנפגעו.
* אשמה עצמית ואשמת הקורבן
* שונות בתפיסת הפגיעה המינית. למשל, תצלום של איבר מין=פגיעה מינית, אומנם אנשים שונים תופסים את אותו התצלום באופן אחר.
* **כל אלו מובילים לתת דיווח אקוטי-** רואים פער בין בנים לבנות בתת דיווח. אצל בנות 70-75% ואצל בנים 25-30%. (האחוזים לא מפלחים כמה אחוזים הם כל פגיעה, האחוזים מציגים באופן כללי את תת הדיווח).

**זיהוי פגיעה מינית ברשת** - **נורות אזהרה- התנהגות הנפגע\ת**

* התבודדות: נעריםות ששומרים לעצמם פתאום, שינוי חד בהתנהגות
* ריחוק מחברים ומשפחה (פיזי ומקוון)
* התנהגות דיסקרטית וחשאית
* אמירות משונות ויוצאות דופן המרמזות על אשמה, תסכול "עשיתי משהו שלא הייתי צריכה"

**אוכלוסיות פגיעות במיוחד**

* קטינים בגילי 12-15 (מייצרים חברויות דרך הרשת ללא תלות במפגש פיזי- הגדרה מחדש למושג זרים)
* קהילה להט"בית: מתחילים להכיר את נטייתם המינים, כאשר בוחרים לשאול שאלות במרחב האינטרנטי מכיוון והם עדיין לא רוצים להיחשף בסביבתם.
* מיעוט נוכחות הורית (לא בהכרח פיזית)
* נטייה לדיכאון וחרדה
* מעטפת חברתית דלה
* צרכים מיוחדים – יותר צורך בחיזוקים

**עד כמה שכיחה התופעה**- 80% מהילדים מדווחים שהם מרגישים סכנה מפני פגיעה מינית או ניצול מיני ברשת. כלומר, הילדים מודעים לתופעה, הרבה יותר מהוריהם.

* 1 מתוך 3 בני נוער חווה הטרדתה מינית ברשת בישראל.
* 1:9 מבני הנוער חוו בעצמם ניסיון גרומינג ברשת ו50% מתוכם ישתפו פעולה עם הפוגע.
* בממוצע, 2 ילדים מכל כיתה, עשויים לחוות פגיעה קשה שמתחילה בגרומינג

**חוק הסרטונים-**

"פרסום תצלום או הקלטה של אדם, המתמקד בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמה לפרסום".

* התייחסות החוק לפוגע של חוק הסרטונים- כל מי שבגיל האחריות הפלילית (12), עד 5 שנות מאסר בפועל, פיצוי כספי של עד 120,000. כל אלו עד גורם שלישי (השלישי שמפיץ כבר לא נחשב כעבירה פלילית).
* חוק הסרטונים הוא תיקון לחוק למניעת הטרדות מניות.

משמעות הפגיעה

* האם ניתן למנוע מסרטון שהופץ להפסיק להיות ויראלי?, עד מתי הסרטון יהיה נגיש ברשת?
עד כמה הפגיעה יכולה להיות קשה? תלוי בפער הזמן שבין ההפצה לדיווח.

**איך ניתן לתווך לחניכים?**

1. אסור להפיץ בכלל!
2. אין פרטיות- "מבחן הוול" – יש לשדר לבני הנוער כי כל תמונה בהקשר מיני אשר צולמה בפוטנציאל גבוה לעלות לקיר הציבורי במחרב הרשת
3. איך כן לשלוח, בפיקחות – לצלם תמונות ללא פנים, להימנע מפרופילים פתוחים
4. למי לפני אם נפגעו?
* גופים שנועדו לעזור כשתמונות שלי מופצות. הם מסייעים בתוך הגבולות האפשריים:
נטיקה/105/ צ'אט כל מילה/1202/1203

**תקשורת פתוחה עם החניכים**

* **שיח פתוח בהתאם לגיל על הרגלי הגלישה שלהם ושל סביבתם. זאת במינימום שיפוטיות וכעס.**
* **המטרה אינה להפחיד אותם, אלא ללמד אותם להיות פקחים ולשמור על עצמם.**

**תוספת**

**סוגי פוגעים-**

- לתוקפים יש שד פנימי שהם לא יודעים איך להתמודד איתו.
- בעבירות מין ההפרעה היא נפשית פסיכיאטרית.
 יחד עם זאת ישנה השפעה סביבתית:

* קרימינולוגית קלינית שמטפלת בנערים מספרת שכל מי שמגיע לקליניקה זה מי שחווה טראומה או פגיעה בילדותם שגרם להם לשנות את התפיסה. יודעים שלהרבה פוגעים מינית הייתה ילדות קשה שגרמה להם לשנות את התפיסה של העולם
* סיכויי השיקום של פוגעים מינית יכולים להיות טובים והם יכולים להשתקם באמת ולהפסיק לפגוע.
 **א. פוגעים של אונליין**- פאסיבים- צופים בחומרי תואבה.
-פונים- אלה שיוצרים קשר ומנסים להתחיל גרומינג.
-מיקס- גם וגם. יכולים להתחיל במרחב פיזי ואת הפגיעה במקוון או גם פיזי וגם פגיעה בפיזי.

**ב. פוגעים של אופליין**
מאפיינים של עברייני מין:
ילדות קשה, הרשת בטריגר (מפורנו אפשר להידרדר), עיוות תפיסה (מפרשים שונה את מה שאדם רגיל מפרש. למשל, יכולים לפרש התנהגות של ילדים כפתיינית. ילד שמחבק דוד או הבעת רצון לחיבה שהיא טבעית מצד ילדים, יכולה להתפרש כפתיינית מצד התוקפים), רצידיוויזם גבוהה (חזרה לפשיעה)

**דיססיטנס-** תהליך החדילה מפשיעה. איך עוזרים לפוגעי מין ברשת שלא יחזרו לזה?--> זה משכלל גם את הקושי בחזרה לקהילה.
- אין יכולת לאכוף עברייני מין ברשת שלא יחזרו להסתכל ברשת או להטריד ברשת.
- איפה הפושעים יכולים לעבוד במקום שאין בו רשת? אין מקומות כאלה היום ולכן זה קשה.
יש יחידה בשבס (צור) שמעריכה ומפקחת על המסוכנת של הפושעים אחרי יציאתם מהכלא.