*2023-cü il 7 mart vəziyyəti ilə*

**Gürcüstan Qanunu**

**Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın qarşısının alınması, zorakılıq qurbanlarının qorunması və onlara yardım edilməsi haqqında**

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761 – veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

Fəsil I. Ümumi müddəalar

**Maddə 1. Qanunun tənzimləmə sahəsi**

1. Bu qanun ictimai və ya şəxsi həyatda qadınlara qarşı zorakılıq üçün və/və ya ailədə zorakılıq üçün xarakterik olan hərəkətlər (əməllər) toplusunu, zorakılığın aşkarlanmasının və qarşısının alınmasının hüquqi və təşkilati əsaslarını, habelə qurbanların sosial və hüquqi müdafiəsinin və yardımının zəmanətlərini müəyyən edir.
2. Bu qanun, bu qanunla müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, laqeydlik və/və ya fiziki, psixoloji, iqtisadi, cinsi zorakılıq və ya zorlama ilə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin konstitusional hüquq və azadlıqlarını pozan münasibətlərə də şamil edilir.

*Gürcüstanın 22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761 – veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 2. Qanunun məqsədi**

Bu qanunun məqsədidir:

1. ailə üzvlərinin hüquq bərabərliyini tanımaqla onların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, fiziki və psixoloji toxunulmazlığına, ailə dəyərlərinin qorunmasına dair qanunvericilik zəmanətlərinin yaradılmasını təmin etmək;

a1) qadınların hüquq və azadlıqlarına, fiziki, psixoloji, cinsi və iqtisadi toxunulmazlığına dair qanunvericilik zəmanətlərinin yaradılmasını təmin etmək;

1. qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın aşkarlanması, aradan qaldırılması və qarşısının alınması üçün effektiv qanunvericilik mexanizmlərini yaratmaq;
2. qurbanlar üçün ədalət mühakiməsinə əlçatanlığı təmin edən sistemin yaradılması;
3. qurbanların müdafiəsi, yardımı və reabilitasiyası üçün əsaslar yaratmaq;
4. qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın qarşısının alınması və zorakılığa qarşı mübarizə üçün müxtəlif qurumlar arasında əməkdaşlığın təmin edilməsi;
5. zorakıların münasibətlərini və davranışlarını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkanın (dəstəyin) təmin edilməsi.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSM I, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761 – veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 3. Ailədə zorakılıq**

Ailədə zorakılıq - ailənin bir üzvü tərəfindən laqeydliklə və/və ya fiziki, psixoloji, iqtisadi, cinsi zorakılıqla və ya məcbur etmə yolu ilə digərinin konstitusional hüquq və azadlıqlarının pozulması deməkdir.

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

**Maddə 31. Qadınlara qarşı zorakılıq**

1. Qadınlara qarşı zorakılıq - ictimai və ya şəxsi həyatda qadınlara qarşı gender əlaməti ilə törədilmiş zorakılığa xas olan bütün hərəkətlər (əməllər) deməkdir, hansılar ki qadınlara fiziki, psixoloji və ya cinsi əzab (iztirab) və ya iqtisadi zərər vurmaqla, o cümlədən bu cür hərəkətləri (əməlləri) törətmək hədə-qorxusu ilə, qadınları məcbur etmək və ya onları azadlıqdan özbaşına məhrum etməklə nəticələnir və ya nəticələnə bilər.
2. Bu qanunun məqsədləri üçün, 18 yaşına çatmamış dişi (qadın) cinsindən olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxs də qadın hesab edilir.

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761 – veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 4. Qanunda istifadə olunan terminlərin izahı**

Bu qanunda istifadə olunan terminlərin mənaları aşağıdakılardır:

1. fiziki zorakılıq - döymək, işgəncə, sağlamlığı zədələmək, azadlıqdan qanunsuz məhrumetmə və ya fiziki ağrıya və ya əzaba səbəb olan digər hərəkət; qurbanın sağlamlığının zədələnməsinə və ya ölümünə səbəb olan - sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı tələblərin təmin edilməməsi (yerinə yetirilməməsi);
2. psixoloji zorakılıq - təhqir, şantaj, alçaltma, hədə-qorxu (təhdid) və ya insanın şərəfinə və ləyaqətinə xələl gətirən digər hərəkət;
3. məcbur etmə - insanı fiziki və ya psixoloji məcbur etmək: hərəkəti yerinə yetirsin (etsin) və ya yerinə yetirməsin (etməsin), hansını ki həyata keçirmək və ya hansından ki çəkinmək onun hüququdur, və/və ya öz iradəsinə-istəyinə zidd olan təsiri öz üzərində hiss etsin;

d) cinsi zorakılıq - zorakılıqla, zorakılıq hədə-qorxusu ilə və ya qurbanın çarəsizliyindən (köməksizliyindən) istifadə etməklə cinsi əlaqə; yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı cinsi əlaqə və ya cinsi xarakterli digər hərəkət və ya azğın (əxlaqsız) hərəkət;

e) iqtisadi zorakılıq - qida, mənzil və normal inkişafın digər şərtləri ilə təmin etmək, mülkiyyət və əmək hüquqlarını həyata keçirmək, habelə ortaq mülkiyyətdə olan əmlakdan istifadə etmək və aid olan pay üzərində sərəncam vermək hüququnun məhdudlaşdırılmasına səbəb olan hərəkət;

e1) yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin qanuni maraqlarına etinasızlıq (laqeydlik) – valideyn (valideynlər), digər qanuni nümayəndə və/və ya digər məsul (cavabdeh) şəxs tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin fiziki və psixoloji ehtiyaclarının qarşılanmaması (təmin edilməməsi), təhlükədən qorunmaması, təməl təhsil hüququnun məhdudlaşdırılması, doğumun qeydiyyata alınması üçün, tibbi və digər xidmətlərdən istifadə etmək üçün zəruri hərəkətlərin həyata keçirilməməsi - əgər valideynin (valideynlərin), digər qanuni nümayəndənin və/və ya digər məsul (cavabdeh) şəxsin müvafiq məlumatı və imkanı varsa və müvafiq xidmətə əli çatırsa;

v) qurban – qadın, habelə ailənin hər hansı üzvü, hansıların ki konstitusional hüquq və azadlıqları laqeydliklə və/və ya fiziki, psixoloji, iqtisadi və ya cinsi zorakılıqla və ya məcbur etmə ilə pozulmuşdur və hansılara ki qurban statusunu Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq xidməti, məhkəmə orqanı və/və ya gender bərabərliyi, qadınlara qarşı zorakılıq və ailədə zorakılıq məsələləri üzrə işləyən idarələrarası komissiyanın yanında mövcud olan - qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın qurbanı statusunu müəyyən edən qrup (bundan sonra – qurbanı identifikasiya qrupu) müəyyən edib. Qurban hesab edilir, həmçinin, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, hansının ki qanuni maraqlarına etinasız (laqeyd) yanaşılmışdır və hansına ki qurban statusunu Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq xidməti, məhkəmə orqanı və/və ya qurbanı identifikasiya qrupu müəyyən edib. Bu qanunun 14-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinin və 3-cü bəndinin 2-ci cümləsinin, 142-ci maddəsinin, 16-cı maddəsinin 3-cü bəndinin ,,i” alt bəndinin və 6-cı bəndinin məqsədləri üçün qurban hesab edilir, həmçinin, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, hansı ki hüquqi aktın və ya mülki–hüquqi əqdin əsasında və ya bunlar olmadan, faktiki olaraq digər məsul (cavabdeh) şəxslə və ya hər hansı başqa şəxslə qalır/yaşayır, hansı ki onun konstitusional hüquq və azadlıqlarını laqeydliklə və/və ya fiziki, psixoloji, cinsi və ya iqtisadi zorakılıqla və ya məcbur etmə ilə pozmuşdur və hansını ki sosial işçi zorakıdan ayırıb. Zorakılığa şahid olan uşaq da qurban hesab edilir;

[v) qurban – qadın və ya ailənin üzvü, hansının ki konstitusional hüquq və azadlıqları laqeydliklə və/və ya fiziki zorakılıqla, psixoloji zorakılıqla, iqtisadi zorakılıqla, cinsi zorakılıqla və ya məcbur etmə ilə pozulmuşdur. Qanuni maraqlarına etinasız (laqeyd) yanaşılmış yetkinlik yaşına çatmayan şəxs də qurban hesab edilir. Bu qanunun 14-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinin və 3-cü bəndinin 2-ci cümləsinin, 142-ci maddəsinin və 16-cı maddəsinin 3-cü bəndinin ,,i” alt bəndinin və 6-cı bəndinin məqsədləri üçün qurban hesab edilir, həmçinin, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, hansı ki hüquqi aktın və ya mülki–hüquqi əqdin əsasında və ya bunlar olmadan, faktiki olaraq digər məsul (cavabdeh) şəxslə və ya hər hansı başqa şəxslə qalır/yaşayır, hansı ki onun konstitusional hüquq və azadlıqlarını laqeydliklə və/və ya fiziki zorakılıqla, psixoloji zorakılıqla, cinsi zorakılıqla, iqtisadi zorakılıqla və ya məcbur etmə ilə pozmuşdur və hansını ki sosial işçi zorakıdan Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ayırıb. Zorakılığa şahid olan uşaq da qurban hesab edilir; **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

v1) ehtimal olunan qurban – özünü qurban hesab edən və qurban statusunu müəyyənləşdirmək üçün müvafiq xidmətə/orqana/qurbanı identifikasiya qrupuna müraciət edən şəxs;

[v1) (çıxarılıb – 22.12.2022, №2477); **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. ailə üzvü - bu qanunun məqsədləri üçün ana, ata, baba, nənə, həyat yoldaşı, qeydiyyatsız nikahda olan şəxs, övlad (ögey övlad), etibarnamə ilə böyüdülən, etibarnamə ilə böyüdən (ana əvəzi, ata əvəzi), ögey ana, ögey ata, nəvə, bacı, qardaş, həyat yoldaşının valideyni, qeydiyyatsız nikahda olan şəxsin valideyni, övladın həyat yoldaşı (o cümlədən, qeydiyyatsız nikahda olan), keçmiş həyat yoldaşı, keçmişdə qeydiyyatsız nikahda olmuş şəxs, qəyyum, himayəçi, dəstəkləyici, qəyyumluq və himayə altında olan şəxs, dəstək alan, habelə o şəxslər, hansılar ki daim birgə (vahid) ailə təsərrüfatı ilə məşğul olurlar və ya məşğul olurdular;

z1) digər məsul (cavabdeh) şəxs – şəxs (bu maddənin ,,z" alt bəndi ilə nəzərdə tutulmuş şəxslər istisna olmaqla), hansının ki yanında hüquqi aktın və ya mülki–hüquqi əqdin əsasında qalır/yaşayır yetkinlik yaşına çatmayan şəxs, hansına ki himayəçilik etmək və hansının ki qanuni maraqlarını qorumaq öhdəliyi həmin şəxsə eyni hüquqi aktın və ya mülki–hüquqi əqdin əsasında qoyulub;

z2) sosial işçi – uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurları ilə müəyyən edilmiş sosial işçi;

1. zorakı şəxs – ailə üzvü, hansı ki ailənin digər üzvünün konstitusional hüquq və azadlıqlarını laqeydliklə və/və ya fiziki, psixoloji, cinsi və ya iqtisadi zorakılıqla və ya məcbur etmə ilə pozur. İctimai və ya şəxsi həyatda qadına qarşı gender əlaməti ilə fiziki, psixoloji, cinsi və ya iqtisadi zorakılıq və ya məcbur etmə tətbiq edən ailə üzvü və ya digər hər hansı şəxs də zorakı şəxs hesab edilir. Bu qanunun 14-cü maddəsinin 1-ci və 2-ci bəndlərinin və 3-cü bəndinin 2-ci cümləsinin, 142-ci maddəsinin, 16-cı maddəsinin 3-cü bəndinin ,,i” alt bəndinin və 6-cı bəndinin məqsədləri üçün zorakı hesab edilir həmçinin digər məsul (cavabdeh) şəxs və ya digər hər hansı şəxs, hansı ki hüquqi aktın və ya mülki–hüquqi əqdin əsasında və ya bunlar olmadan, yanında faktiki olaraq qalan/yaşayan yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin konstitusional hüquq və azadlıqlarını laqeydliklə və/və ya fiziki, psixoloji, cinsi və ya iqtisadi zorakılıqla və ya məcbur etmə ilə pozur;
2. sığınacaq – qurbanların müvəqqəti yaşayış yeri və ya Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin sistemində yerləşdirildikləri yer, hansı ki qurbanların psixoloji-sosial reabilitasiyasına, hüquqi və tibbi yardımına və qorunmasına xidmət edir;

[i) sığınacaq – qurbanların müvəqqəti yaşayış yeri və ya Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin sistemində və/və ya qeyri-sahibkarlıq (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxsinin bazasında mövcud olan qurbanların müvəqqəti (gecə-gündüz) yerləşdirildikləri yer, hansı ki qurbanlara psixoloji-sosial yardımı/reabilitasiyanı, hüquqi yardımı, tibbi yardımı və müdafiəni təmin edir; **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. zorakı şəxsin münasibətlərini və davranışını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlər – zorakı münasibətin və davranışın dəyişdirilməsinə istiqamətləndirilmiş məcburi təlim kursu;
2. Böhran Mərkəzi – ehtimal olunan qurbanların və qurbanların müvəqqəti yerləşdirildikləri yer, hansı ki onların psixoloji-sosial reabilitasiyasına, ilkin və təcili tibbi xidmətinə və hüquqi yardımına xidmət edir. Şəxsi və ondan asılı olan şəxsləri böhran mərkəzinə yerləşdirmək qurban statusu müəyyən edilənədək və bu status müəyyən edildikdən sonra mümkündür - əgər qurban yaşamaq üçün sığınacağa yerləşdirilməsinə dair istəyini ifadə etmirsə və sığınacaqda yaşamadan yalnız psixoloji-sosial reabilitasiyaya, ilkin və təcili tibbi xidmətə və hüquqi yardıma ehtiyac duyursa;

[l) Böhran Mərkəzi – bu qanunun məqsədləri üçün, dəstək xidmətlərinin təminatçısı olan qurumdur, hansı ki ən azı, qurbanlara psixoloji-sosial yardımı/reabilitasiyanı təmin edir. Böhran Mərkəzi digər dəstək xidmətlərinin (o cümlədən, müvəqqəti (gecə-gündüz) mənzillə xidmətin) çatdırılmasını da təmin edə bilər - əgər bu, böhran mərkəzinin nizamnaməsi ilə (daxili qaydaları ilə) nəzərdə tutulmuşdursa;

l1) Dəstək xidməti/proqramı – bu qanunun məqsədləri üçün, qurbana gücünü bərpa etməkdə və zorakılığın nəticələrinin öhdəsindən gəlməkdə kömək edən xidmət/proqram. Bu məqsədlə bu xidmət/proqram qurbanlara aşağıdakı istiqamətlərdən biri və ya bir neçəsi üzrə dəstəyi nəzərdə tutmalıdır: qurbanların müdafiəsi, hüquqi yardım, psixoloji və sosial yardım/reabilitasiya və onların fiziki və ya psixo-emosional sağalmalarının qayğısına qalmaq, qurbanları müvəqqəti mənzillə (sığınacaqla) təmin etmək, onların sağlamlığını qorumaq, peşə hazırlığına/yenidən hazırlığa və/və ya məşğulluğa imkan yaratmaq və/və ya digər yardım, hansı ki qurbanın ehtiyaclarına uyğunlaşdırılıb; **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. çıxarılıb - 04.05.2017-ci il, №761).

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №752 – veb-səhifə, 24.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 5 iyul 2018-ci il tarixli qanunu №3105 – veb-səhifə, 11.07.2018-ci il*

*Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 5. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın aradan qaldırılması, qurbanların qorunması və onlara yardım haqqında Gürcüstan qanunvericiliyi**

Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın aradan qaldırılması, qurbanların qorunması və onlara yardım haqqında Gürcüstan qanunvericiliyi Gürcüstan Konstitusiyasına, Gürcüstanın beynəlxalq müqavilələrinə, bu qanuna və Gürcüstanın digər normativ aktlarına əsaslanır.  
*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Fəsil II. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası**

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 6. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyasının mexanizmləri**

1. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyasının mexanizmləri qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın səbəblərinin və ilkin şərtlərinin qarşısını almağa, zorakılığı aradan qaldırmağa, zorakı şəxsin qanuni təqibinə, onun münasibətlərini və davranışını düzəltməyə, qurbanın reabilitasiyasına və uyğunlaşmasına yönəldilmiş sosial, iqtisadi, hüquqi və digər tədbirlər toplusu deməkdir.
2. Dövlət öz səlahiyyətli orqanları vasitəsilə qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası (qarşısının alınması) mexanizmlərinin tətbiqini və həyata keçirilməsini təşviq edir və təmin edir.
3. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası mexanizmləri aşağıdakılar deməkdir:
4. qadınlara qarşı zorakılığa və/və ya ailədə zorakılığa səbəb olan amillərin təhlili, öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi;
5. qadınlara qarşı zorakılığı və/və ya ailədə zorakılığı aşkar etmək və aradan qaldırmaq üçün effektiv hüquqi metodların tətbiqi;
6. müvafiq statistikanın aparılması;

d) qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq törədən risk qruplarına aid olan və ya qadınlara qarşı zorakılığı və/və ya ailədə zorakılığı törətmiş şəxslərə qarşı prevensiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

e) insanların öz hüquq və azadlıqları, vəzifələri, habelə müvafiq müdafiə zəmanətləri barədə, o cümlədən ailə üzvlərinin bərabərliyini və qarşılıqlı öhdəliklərini təmin edən hüquqlar və vəzifələr barədə məlumata malik olmaları üçün müvafiq (düzgün) məlumatlandırıcı-maarifləndirici kampaniyanın aparılması;

v) qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halında zorakı şəxsin məsuliyyəti, qurbanın hüquqları və bu hüquqların qorunmasının zəmanətləri haqqında məlumatın yayılması və əlçatanlığı;

z) qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halında qurban üçün yardım və müdafiə tədbirlərinin, zorakı şəxs üçün isə – münasibətləri və davranışı düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;

t) qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyasını təmin etmək üçün marağı olan qurumlarla birlikdə birgə proqramların yaradılması və dəstəklənməsi.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 7. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsi**

1. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsini öz səlahiyyətləri çərçivəsində, bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada, Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi, Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyi, Gürcüstanın prokurorluq orqanları və məhkəmə orqanları təmin edirlər.
2. Qadına qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası tədbirlərini həyata keçirərkən müvafiq dövlət orqanları qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq və insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə məsələlərlə məşğul olan, marağı olan qurumlarla əməkdaşlıq edə və birgə layihələrin planlaşdırılmasını və həyata keçirilməsini təmin edə bilərlər.
3. Gender bərabərliyi, qadınlara qarşı zorakılıq və ailədə zorakılıq məsələləri üzrə işləyən idarələrarası komissiya bu qanunun tənzimləmə sahəsinə daxil olan zorakılığın bütün formalarının qarşısının alınmasına və aradan qaldırılmasına yönəldilmiş monitorinq və qiymətləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsini Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş çərçivədə təmin edir.

[31. Gender bərabərliyi, qadınlara qarşı zorakılıq və ailədə zorakılıq məsələləri üzrə işləyən idarələrarası komissiyanın tərkibi, statusu, funksiyaları, səlahiyyəti və fəaliyyət qaydası bu idarələrarası komissiyanın əsasnaməsi ilə müəyyən edilir, hansını ki Gürcüstan hökuməti təsdiq edir. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın qurbanlarının ilkin identifikasiyası, aşkarlanması, onların qorunması, yardımı, reabilitasiyası və bu məqsədlə dövlət orqanlarının və digər müvafiq subyektlərin vaxtında, koordinasiyalı (qarşılıqlı razılaşdırılmış) fəaliyyəti ,,Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın qurbanlarının aşkarlanması, onların qorunması, yardımı və reabilitasiyasının milli yönləndirmə prosedurları ilə’’ müəyyən edilir, hansıları ki Gürcüstan hökuməti təsdiq edir.
2. Ümumtəhsil müəssisələrinin (məktəblərin), peşə və ali təhsil müəssisələrinin təhsil proqramlarında qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyasına yönəldilmiş komponentlərin nəzərdə tutulmasını dövlət təmin edir.

**[6.** Bələdiyyə orqanları qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası tədbirlərini və qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın qurbanlarının müdafiəsi və yardımı tədbirlərini Gürcüstanın Üzvi Qanunu olan ,,Yerli Özünüidarəetmə Məcəlləsi’’ ilə müəyyən edilmiş səlahiyyət çərçivəsində həyata keçirirlər. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 19 fevral 2016-cı il tarixli qanunu №4744 – veb-səhifə, 25.02.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2017-ci il tarixli qanunu №1820 – veb-səhifə, 11.01.2018-ci il*

*Gürcüstanın 5 iyul 2018-ci il tarixli qanunu №3105 – veb-səhifə, 11.07.2018-ci il*

*Gürcüstanın 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qanunu №5024 – veb-səhifə, 01.10.2019-cu il*

*Gürcüstanın 16 mart 2021-ci il tarixli qanunu №367 – veb-səhifə, 18.03.2021-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 8. Sosial xidmət**

1. Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi, öz səlahiyyəti çərçivəsində, qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın prevensiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün sosial xidməti təmin edir.
2. Sosial xidmətə aşağıdakılar daxildir:
3. ailə mübahisələrinin (davalarının) səbəblərini öyrənmək, müvafiq təhlil və davaların öhdəsindən gəlməkdə (həllində) ailə üzvlərinə kömək etmək;
4. qurbanlara dəstək və kömək tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

q) müvafiq dövlət orqanları ilə birlikdə zorakı şəxslərin risk qruplarını aşkarlamaq və onlarla bağlı problemlərin həllində kömək etmək;

d) qoruyucu orderin verilməsi prosesində iştirak etmək;

[d) lazım olduqda, qoruyucu orderin verilməsi prosesində iştirak etmək; **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

e) qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərlə nəzərdə tutulmuş məsələlərin icrasının monitorinq prosesində iştirak etmək;

v) qurbanlar üçün yardım və sosial reabilitasiya proqramlarının hazırlanması və onların həyata keçirilməsinə imkan yaratmaq.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 5 iyul 2018-ci il tarixli qanunu №3105 – veb-səhifə, 11.07.2018-ci il  
 Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Fəsil III. Qadınlara** **qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın aşkarlanmasının və aradan qaldırılmasının mexanizmləri**

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 9. Qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın aşkarlanmasının və aradan qaldırılmasının mexanizmləri**

1. Qadınlara qarşı zorakılığı və/və ya ailədə zorakılığı aşkar etmək və aradan qaldırmaq üçün cinayət hüququnun, mülki hüququn və inzibati hüququn mexanizmləri istifadə olunur.
2. Cinayət hüququnun mexanizmləri qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktında cinayət əməlinin əlamətləri olduqda istifadə olunur.
3. Mülki hüququn mexanizmləri qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində vurulmuş zərərin Gürcüstanın mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməsi üçün istifadə olunur.
4. İnzibati hüququn mexanizmləri tutucu (qadağanedici) orderin/qoruyucu orderin verilməsi ilə istifadə olunur, habelə o halda – nə vaxt ki, hüquq pozuntusunun xarakteri, Gürcüstan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, cinayət məsuliyyətinə səbəb olmur və Gürcüstanın İnzibati Xətalar Məcəlləsinin normalarından istifadə etməklə onu aradan qaldırmaq olar.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 91. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halının aşkarlanması**

Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halının aşkarlanmasını və ona müvafiq reaksiyanın (cavabın) verilməsini hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə orqanları, habelə bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada – qurbanı identifikasiya qrupu təmin edir. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktının ilkin identifikasiyası və ona reaksiya (cavab) vermək məqsədi ilə müvafiq orqanlara müraciət etmək öhdəliyini tibb müəssisələrinin, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər olduqda – habelə təhsil və tərbiyə müəssisələrinin, qəyyumluq və himayəçilik orqanının səlahiyyətli əməkdaşları və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər subyektlər daşıyırlar.

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 11 dekabr 2019-cu il tarixli qanunu №5463 – veb-səhifə, 19.12.2019-cu il*

**[Maddə 91. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halının aşkarlanması**   
 Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halının aşkarlanmasını və ona müvafiq reaksiyanın (cavabın) verilməsini hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanları təmin edirlər. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktının ilkin identifikasiyası və ona reaksiya (cavab) vermək məqsədi ilə müvafiq orqanlara müraciət etmək öhdəliyini tibb müəssisələrinin, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs olduqda – habelə təhsil və tərbiyə müəssisələrinin, qəyyumluq və himayəçilik orqanının səlahiyyətli əməkdaşları və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər subyektlər daşıyırlar. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 10. Qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlər**

1. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktına operativ reaksiya (cavab) vermək üçün səlahiyyətli orqan tərəfindən qurbanın müdafiəsini və zorakı şəxsin bəzi hərəkətlərinin məhdudlaşdırılmasını təmin etmək üçün müvəqqəti tədbir kimi tutucu (qadağanedici) order və ya qoruyucu order vermək mümkündür.

11. Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 108-ci, 109-cu, 115-ci, 117-ci, 118-ci, 120-ci, 126-cı, 137-ci və 138-ci maddələri ilə, 143-cü maddənin 3-cü hissəsinin ,,e” alt bəndi ilə və 4-cü hissəsi ilə, 144-cü maddənin 2-ci hissəsinin ,,i” alt bəndi ilə və 3-cü hissəsi ilə, 1441-1443 və 151-ci maddələri ilə, 160-cı maddənin 2-ci hissəsinin ,,a” alt bəndi ilə və 3-cü hissəsi ilə və 3811 maddəsi ilə istintaq başlandıqda və ya istintaq davam etdiyi halda səlahiyyətli polis əməkdaşı tərəfindən qurbanın müdafiəsini və zorakı şəxsin bəzi hərəkətlərinin məhdudlaşdırılmasını təmin etmək üçün müvəqqəti tədbir kimi tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi məcburidir.

12. Bu maddənin 1-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktı haqqında bildirişi aldıqdan sonra, əgər istintaq başlatmaq üçün əsas yoxdursa və, müvafiq olaraq, bu maddənin 11-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş qayda tətbiq edilmirsə, səlahiyyətli polis əməkdaşı qadına qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın təkrarlanma riskini Gürcüstanın Daxili Işlər nazirinin əmri ilə müəyyən edilmiş qaydada qiymətləndirir və bu riskin ağırlığına görə aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:

a) Tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi haqqında;

b) Tutucu (qadağanedici) orderin verilməsindən imtina haqqında.

1. Qoruyucu order - birinci instansiya məhkəməsinin (hakiminin) inzibati hüquq icraatı qaydasında verdiyi aktdır, hansı ilə ki qurbanın müdafiəsinin müvəqqəti tədbirləri müəyyən edilir.
2. Tutucu (qadağanedici) order - səlahiyyətli polis əməkdaşının verdiyi aktdır, hansı ilə ki qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halında qurbanın müdafiəsinin müvəqqəti tədbirləri müəyyən edilir. Tutucu (qadağanedici) order - Gürcüstanın Daxili İşlər nazirinin əmri ilə təsdiq edilmiş tutucu (qadağanedici) orderin protokolu ilə müəyyən edilmiş risklərin qiymətləndirilməsi sorğusu (anketi) əsasında verilir.

31. Tutucu (qadağanedici) orderdə göstərilir:

a) verildiyi tarix və yer;

b) verilməsi üçün əsas təşkil edən hallar;

q) zorakı şəxsin adı, soyadı, doğum tarixi və yeri, şəxsi nömrəsi, peşəsi və yaşayış yeri;

q1) qurbanın adı, soyadı, doğum tarixi və şəxsi nömrəsi;

d) bu maddənin 32 bəndi ilə nəzərdə tutulmuş o hərəkətlərin siyahısı, hansıları ki həyata keçirmək zorakı şəxsə qadağan olunur.

32. Tutucu (qadağanedici) orderi - onu vermək hüququ olan şəxs, qurban və zorakı şəxs imzalayırlar. Tutucu (qadağanedici) order aşağıdakıları nəzərdə tuta bilər:

a) zorakı şəxsin qurbanının yaşayış evindən uzaqlaşdırılması məsələsi – zorakı şəxsin bu evin sahibi (mülkiyyətçisi) olub-olmamasından asılı olmayaraq;

b) qurbanın və ondan asılı olan şəxsin zorakı şəxsdən uzaqlaşdırılması və sığınacaqda yerləşdirilməsi məsələləri;

q) ortaq (birgə) mülkiyyətdən tək istifadə etmək hüququnun zorakı şəxsə qadağan edilməsi;

d) zorakı şəxsin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdən ayrılması məsələsi;

e) qurbana, onun iş yerinə və qurbanın olduğu digər yerlərə zorakı şəxsin yaxınlaşması məsələsi;

v) elektron nəzarətin həyata keçirilməsi məsələsi;

z) zorakı şəxs üçün bu orderin qüvvədə olduğu dövrdə və ya bu orderlə müəyyən edilmiş dövrdə silahdan (o cümlədən, xidmət-ştat silahından) istifadə etmək hüququnun məhdudlaşdırılması və ya qadağan olunması, silah almaq və ya onu almaq üçün icazə və ya lisenziya əldə etmək hüququnun qadağan olunması və şəxsi mülkiyyətdə olan silahın və/və ya aid olan silahın (o cümlədən, xidmət-ştat silahının) saxlanması və ya müvəqqəti müsadirə edilməsi şərtləri;

t) bu orderlə nəzərdə tutulmuş tələblər və öhdəliklər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə zorakı şəxsə xəbərdarlıq edilməsi - onun üzərinə Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətin qoyulması haqqında;

i) qurbanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həll edilməsi zəruri olan digər məsələlər.

33. Əgər qurban və/və ya zorakı şəxs hər hansı səbəbə görə tutucu (qadağanedici) orderi imzalamırsa/imzalaya bilmirsə, onu yalnız tutucu (qadağanedici) orderi vermək hüququ olan şəxs imzalayır. Bu halda tutucu (qadağanedici) orderdə müvafiq qeyd (yazı) aparılır və qurbanın və/və ya zorakı şəxsin imzalamaqdan imtinasının/onun imzalamasının mümkün olmamasının səbəbi göstərilir.

34. Tutucu (qadağanedici) orderdə zorakılıq faktına uyğun olaraq bu maddənin 32 bəndi ilə nəzərdə tutulmuş məsələlərdən biri, bir neçəsi və ya hamısı göstərilə bilər. Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 108-ci, 109-cu, 115-ci, 117-ci, 118-ci, 120-ci, 126-cı, 137-ci və 138-ci maddələri ilə, 143-cü maddənin 3-cü hissəsinin ,,e” alt bəndi ilə və 4-cü hissəsi ilə, 144-cü maddənin 2-ci hissəsinin ,,i” alt bəndi ilə, 1441-1443 və 151-ci maddələri ilə, 160-cı maddənin 2-ci hissəsinin ,,a” alt bəndi ilə və 3-cü hissəsi ilə və 3811 maddəsi ilə istintaq başlandıqda və ya istintaq davam etdiyi halda tutucu (qadağanedici) orderdə bu maddənin 32 bəndinin ,,v’’ alt bəndi ilə müəyyən edilmiş silahdan istifadə etmək hüququnun məhdudlaşdırılmasının göstərilməsi məcburidir.

35. Tutucu (qadağanedici) order hüquq icraatının (prosesin) dilində, aydın və başa düşülən şəkildə yazılır. O, əl ilə yazıla bilər və ya texniki vasitədən istifadə edərək çap edilə bilər.

36. Tutucu (qadağanedici) order verildikdən dərhal sonra qüvvəyə minəcək. O, 24 saat ərzində qurbana və zorakı şəxsə göndərilir/təhvil verilir, tutucu (qadağanedici) orderin bir nüsxəsi isə onu verən orqanda qalır.

37. Tutucu (qadağanedici) orderin surəti dərhal göndərilir:

a) Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinə:

a.a) ərazi orqanının müvafiq məntəqə xidmətinə - qurbanın yaşayış yerinə görə, tutucu (qadağanedici) orderlə nəzərdə tutulmuş tələblərin və öhdəliklərin pozulmasına reaksiya (cavab) verilməsi məqsədi ilə;

a.b) müvafiq struktur bölməsinə - məlumatları müvafiq elektron məlumat bazasına daxil etmək, pozuntulara tez və effektiv reaksiya (cavab) vermək və statistik məlumatları qeyd etmək (uçot) məqsədi ilə;

a.q) ictimai hüququn hüquqi şəxsinə - Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyinə - əgər tutucu (qadağanedici) order silahla bağlı məsələlərə toxunursa;

a.d) Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin ictimai hüququn hüquqi şəxsinə - İctimai Təhlükəsizliyi İdarəetmə Mərkəzi ,,112’’-yə (bundan sonra – İHHŞ - ,,112’’), əgər tutucu (qadağanedici) order elektron nəzarətin həyata keçirilməsini nəzərdə tutursa;

b) qəyyumluq və himayəçilik üzrə müvafiq yerli orqana - əgər tutucu (qadağanedici) orderlə nəzərdə tutulmuş məsələ yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə toxunursa.

38. Qurban və ya zorakı şəxs tutucu (qadağanedici) orderi – bu order ona ötürüldükdən/təhvil verildikdən 3 gün müddətində şikayət edə bilər.

39. Əgər tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi məsələsinə baxılarkən Gürcüstanın Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cinayətin əlamətləri üzə çıxırsa (görünürsə), tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi məsələsinə baxılmaqla paralel olaraq işin materialları, tabeliyindən asılı olaraq, cinayət təqibi məsələsinin həlli üçün müvafiq orqana göndərilir;

310. Zorakı şəxsə elektron nəzarətin tətbiq edildiyi halda bu maddənin 32 bəndinin ,,e’’ alt bəndi ilə nəzərdə tutulmuş yaxınlaşmanın qadağan edildiyi coğrafi zonaların parametrləri Gürcüstanın Daxili İşlər nazirinin əmri ilə müəyyən edilir.

1. Zorakı şəxsin tutucu (qadağanedici) və ya qoruyucu orderlə nəzərdə tutulmuş tələbləri yerinə yetirməməsi, habelə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin uzaqlaşdırılması haqqında sosial işçinin verdiyi qərara tabe olmaması Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.
2. Qadınlara qarşı zorakılığı və/və ya ailədə zorakılığı törətmiş şəxsə (zorakı şəxsə) qarşı Gürcüstanın Cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin (cinayət hüququnun mexanizmlərinin) tətbiqi - zorakılıq nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin (qurbanın) müdafiəsini təmin etmək üçün qoruyucu orderin və ya tutucu (qadağanedici) orderin verilməsinə mane olmur.
3. Əgər qadınlara qarşı zorakılığı və/və ya ailədə zorakılığı törətmiş şəxsə (zorakı şəxsə) qarşı cinayət təqibi qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq və/və ya ailə cinayəti ittihamnaməsi ilə başlanıbsa və qeyri-dustaqlıq qətimkan tədbiri tətbiq edilibsə, səlahiyyətli məhkəmə zorakılıq nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin (qurbanın) müdafiəsini təmin etmək üçün zorakı şəxsə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi məsələsinə cinayət prosesi (cinayət hüquq icraatı) qaydasında baxır.
4. Qoruyucu orderdə zorakı şəxsin zorakı münasibətinin və davranışının dəyişdirilməsinə yönəldilmiş məcburi təlim kursu keçməsini nəzərdə tutulmalıdır.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 30 may 2018-ci il tarixli qanunu №2394 – veb-səhifə, 08.06.2018-ci il*

*Gürcüstanın 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qanunu №5024 – veb-səhifə, 01.10.2019-cu il  
 Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

**Maddə 101. Zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin tətbiqi və həyata keçirilməsi**

1. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktının mövcudluğu halında səlahiyyətli polis əməkdaşı bu qanunun 10-cu maddəsinin 32 bəndinin ,,e’’ alt bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qurbanın müdafiəsinin müvəqqəti tədbirinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün zorakı şəxsə elektron nəzarət tətbiq edə bilər.
2. Xüsusi halda, əgər zorakı şəxsin zorakılığı təkrarlamasına dair real təhlükə mövcuddursa, bu qanunun 10-cu maddəsinin 32 bəndinin ,,e’’ alt bəndi ilə nəzərdə tutulmuş qurbanın müdafiəsinin müvəqqəti tədbirinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin tətbiqinə yol verilir. Zorakılığın təkrarlanmasına dair təhlükənin qiymətləndirilməsini səlahiyyətli polis əməkdaşı Gürcüstanın Daxili İşlər nazirinin əmri ilə təsdiq edilmiş tutucu (qadağanedici) orderin protokolu ilə müəyyən edilmiş riskləri qiymətləndirmə sorğusu (anketi) əsasında həyata keçirir. Qeyd olunan təhlükə qiymətləndirilərkən müxtəlif hallar nəzərə alınır, o cümlədən, keçmişdə zorakı şəxsin ona qarşı verilmiş tutucu (qadağanedici) orderi və/və ya qoruyucu orderi pozması faktı və pozuntunun xarakteri, keçmişdə zorakılıq cinayətinin törədilməsi faktı, zorakı şəxs tərəfindən hədə-qorxu və/və ya onun tərəfindən fiziki zorakılıq zamanı soyuq/odlu silahın istifadəsi/nümayiş etdirilməsi faktı və digər hallar.
3. Zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarət tutucu (qadağanedici) order verilərkən, habelə tutucu (qadağanedici) orderin qüvvədə olduğu dövrdə istənilən vaxt tətbiq edilə bilər.
4. Zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin tətbiqi haqqında istinad (göstəriş) tutucu (qadağanedici) orderdə edilir o halda - əgər elektron nəzarət tutucu (qadağanedici) order verilərkən tətbiq edilirsə. Bundan əlavə, elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokol verilir və verildiyi gündən 24 saat ərzində təsdiq olunmaq üçün məhkəməyə təqdim edilir. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolun təsdiq olunmaq üçün məhkəməyə 24 saat ərzində təqdim edilməməsi və ya məhkəmənin bu protokolu təsdiq etməkdən imtinası (rəddi) halında - başlanmış elektron nəzarət tədbiri dərhal dayandırılmalıdır (xitam verilməlidir).
5. Bu qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslər zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin tətbiq edilməsini tələb etmək hüququna malikdirlər.
6. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi üçün qurbanın və ya onun qanuni nümayəndə-sinin/prosessual nümayəndəsinin razılığı zəruridir. Yetkinlik yaşına çatmayan qurban elektron nəzarətin həyata keçirilməsinə razılıq verdikdə, onun qanuni nümayəndəsi/ prosessual nümayəndəsi isə - bundan imtina (bunu rədd) etdikdə, qərar yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin ən yaxşı maraqlarına uyğun olaraq qəbul edilir.
7. Elektron nəzarət - tutucu (qadağanedici) orderin qüvvədə olma müddətindən artıq olmayaraq həyata keçirilir.
8. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolda göstərilir:
   1. bu protokolun verildiyi tarix və yer;
   2. bu protokolun verilməsinin əsasını təşkil edən hallar;

q) zorakı şəxsin adı, soyadı, doğum tarixi, şəxsi nömrəsi və yaşayış yeri;

d) zorakı şəxsin məhkumluğu haqqında məlumat;

e) qurbanın adı, soyadı, doğum tarixi və şəxsi nömrəsi;

v) elektron nəzarətin həyata keçirilməsinə qurbanın razılığı;

z) o tutucu (qadağanedici) orderin rekvizitləri, hansını ki təmin etmək üçün elektron nəzarət tədbiri tətbiq edilir;

1. qurbana, onun iş yerinə və qurbanın olduğu digər yerlərə zorakı şəxsin yaxınlaşmasının qadağan olunması haqqında;

i) elektron nəzarət həyata keçirilərkən zorakı şəxsin elektron nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası ilə müəyyən edilmiş həyəcan siqnalı zonasına girməsi və/və ya həyəcan siqnalı və ya bufer zonasını tərk etməsi haqqında səlahiyyətli şəxsin tələbinin yerinə yetirilmədiyi və/və ya elektron nəzarətdən yayınıldığı (qaçıldığı) təqdirdə cinayət məsuliyyətinin qoyulması haqqında, habelə elektron nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə təhvil verilmiş elektron vasitənin zədələndiyi və ya məhv edildiyi təqdirdə cinayət məsuliyyətinin qoyulması haqqında zorakı şəxsə xəbərdarlıq barədə;

k) zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin həyata keçirilməsi üçün həll edilməsi zəruri olan digər məsələlər.

1. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolda elektron vasitənin (cihazın) istismar təlimatı göstərilir, hansını ki yerinə yetirmək məcburidir.
2. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolu imzalayırlar: onu vermək hüququ olan şəxs, qurban və zorakı şəxs, hansının ki barəsində bu protokol verilib.
3. Əgər qurban və/və ya zorakı şəxs hər hansı səbəbə görə elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolu imzalamırsa/imzalaya bilmirsə, onu yalnız bu protokolu vermək hüququ olan şəxs imzalayır. Bu halda elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolda müvafiq qeyd (yazı) aparılır və qurbanın və/və ya zorakı şəxsin imzalamaqdan imtinasının/onun imzalamasının mümkün olmamasının səbəbi göstərilir.
4. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokol verildikdən dərhal sonra qüvvəyə minəcək. Bu protokol verildikdən 24 saat ərzində qurbana və zorakı şəxsə göndərilir/təhvil verilir. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolun 1 nüsxəsi onu verən orqanda qalır, 1 nüsxəsi isə bu protokol verildikdən 24 saat ərzində təsdiq olunmaq üçün məhkəməyə təqdim edilir.
5. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolun surəti dərhal göndərilir:
6. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq ərazi orqanının müvafiq məntəqə xidmətinə - qurbanın yaşayış yerinə görə, elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolda nəzərdə tutulmuş tələblərin və öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə reaksiya (cavab) vermək məqsədi ilə;
7. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq struktur bölməsinə - məlumatları müvafiq elektron məlumat bazasına daxil etmək, pozuntulara tez və effektiv reaksiya (cavab) vermək və statistik məlumatları qeyd etmək (uçot) məqsədi ilə;

q) İHHŞ - ,,112’’-yə, elektron nəzarətin həyata keçirilməsini texniki cəhətdən təmin etmək məqsədi ilə.

1. Elektron nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə zorakı şəxsə təhvil verilmiş elektron vasitə (cihaz) - elektron bilərzik və qəbuledici qurğudan ibarətdir. Bu elektron vasitənin (cihazın) zədələnməsi və ya məhv edilməsi zorakı şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə səbəb olur.
2. Zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası Gürcüstanın Daxili İşlər nazirinin əmri ilə müəyyən edilir, hansı ki elektron nəzarətin həyata keçirilməsinin qaydalarını, o cümlədən qurbana yaxınlaşmanın qadağan edildiyi coğrafi zonaların (bufer zonasının və həyəcan siqnalı zonasının) parametrlərini, elektron nəzarət həyata keçirilərkən şəxsi (fərdi) məlumatların işlənilməsi və saxlanması qaydasını və digər məsələləri təfərrüatlı şəkildə müəyyənləşdirir.
3. Əgər elektron nəzarəti həyata keçirmək məqsədi ilə zorakı şəxsin bədəninə elektron vasitəni (cihazı) taxmaq yerində mümkün deyilsə, səlahiyyətli polis məmuru zorakı şəxsi ən yaxın polis bölməsinə aparmaq hüququna malikdir. Polisə zorla aparıldığı zaman zorakı şəxsə izah edilir:
4. polisə aparmaq üçün əsas;
5. vəkil tutmaq hüququna malik olduğu;
6. əgər zorakı şəxs istəsə, onun polisə aparılması faktını və olduğu yeri adını çəkdiyi yaxınına (qohumuna), habelə iş yerinin və ya tədris yerinin müdriyyətinə bildirmək hüququna malik olduğu.
7. Zorakı şəxs polisə gətirildikdə, şəxsin gətirilməsi barədə protokol tərtib edilir. Bu protokolda qeyd olunur: protokolun tərtib olunduğu tarix və yer; protokolu tərtib edən vəzifəli şəxsin adı, soyadı və vəzifəsi; zorakı şəxs haqqında məlumatlar; zorakı şəxsin polisə gətirilmə vaxtı və əsası. Bu protokolu onu tərtib edən vəzifəli şəxs və zorakı şəxs imzalayırlar. Əgər zorakı şəxs protokolu imzalamaqdan imtina edərsə, bu barədə protokolda göstərilir.
8. Zorakı şəxs elektron cihazı bədəninə bərkitmək (taxmaq) üçün lazım olan ağlabatan müddət ərzində polisdə ləngiməlidir (saxlanılmalıdır). Onun polis bölməsinə gətirilməsinin ümumi müddəti 6 saatdan çox olmamalıdır. Zorakı şəxsin gətirilməsi haqqında qərar Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada şikayət olunur.
9. Səlahiyyətli polis məmuru elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolu zorakı şəxs yerində olmadıqda verərkən, polisin elektron cihazı onun bədəninə bərkitmək (taxmaq) üçün zorakı şəxsi Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli orqanına çağırmaq hüququ var. Zorakı şəxsin bu orqana gəlmədiyi halda, polis onu ölkə miqyasında axtarmaq səlahiyyətinə malikdir.
10. Polis zorakı şəxsin bədəninə elektron cihazı bərkitmək (taxmaq) üçün – lazım olduqda, mütənasib məcbur etmə tədbirlərindən istifadə etmək səlahiyyətinə malikdir.
11. Elektron nəzarət Gürcüstanın yurisdiksiyası çərçivəsində həyata keçirilir. Zorakı şəxsə/qurbana Gürcüstanın dövlət sərhədini elektron cihazla keçmək qadağan olunur. Zorakı şəxs/qurban Gürcüstanın dövlət sərhədini keçməsi barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinə əvvəlcədən məlumat verməyə (bildiriş etməyə) borcludur. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokolla müəyyən edilmiş dövr ərzində zorakı şəxsin/qurbanın Gürcüstanın dövlət sərhədini keçməsi barədə məlumatı işləmək səlahiyyətinə malikdir. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi zorakı şəxs/qurban Gürcüstana qayıdana qədər dayandırılır.
12. Zorakı şəxsə qarşı Gürcüstanın Cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin (cinayət hüququnun mexanizmlərinin) tətbiqi - qurbanın müdafiəsini təmin etmək üçün zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin həyata keçirilməsinə mane olmur. Qətimkan tədbirinin – dustaqlığın tətbiqi, həbs və ya inzibati dustaqlığın tətbiqi zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin həyata keçirilməsinin dayandırılması üçün əsasdır.
13. Zorakı şəxs və qurban təsadüfən yaxınlaşdıqda, İHHŞ - ,,112’’-nin məmuru zorakı şəxslə əlaqə saxlamağa və qurbanla təsadüfən qarşılaşmaması (görüşməməsi) üçün ondan müvafiq ərazini tərk etməsini tələb etməyə borcludur. Zorakı şəxs İHHŞ - ,,112’’-nin məmurunun tələbini yerinə yetirməyə borcludur. Bu tələbin yerinə yetirilməməsi zorakı şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə səbəb olur.
14. Elektron nəzarət həyata keçirilərkən zorakı şəxsin elektron nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasında müəyyən edilmiş həyəcan siqnalı zonasına girməsi və/və ya həyəcan siqnalı və ya bufer zonasını tərk etməsi haqqında səlahiyyətli şəxsin tələbini yerinə yetirməməsi və/və ya elektron nəzarətdən yayınması (qaçması) onun Gürcüstan Cinayət Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb edilməsinə səbəb olur.
15. Tətbiq edilmiş elektron nəzarət tədbiri məhkəməyə müraciət etməklə vaxtından əvvəl ləğv edilə bilər:
16. vəziyyətin dəyişməsinə görə, o cümlədən zorakı şəxsin ağır xəstəliyinə görə - əgər dəyişən vəziyyət zorakı şəxs tərəfindən zorakılığın təkrarlanması riskini istisna edirsə;
17. qurban elektron nəzarətin həyata keçirilməsinin ləğv edilməsi tələbi ilə polisə müraciət etdikdə.
18. Bu maddənin 25-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş hal baş verdikdən sonra 24 saat ərzində polis elektron nəzarətin həyata keçirilməsinin ləğv edilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmə, bu müraciətdən sonra 24 saat ərzində, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada, qeyd olunan məsələyə baxacaq.
19. Tutucu (qadağanedici) orderin səlahiyyətli orqan tərəfindən ləğv edilməsi, zorakı şəxsin və ya qurbanın ölümü (vəfatı) tətbiq edilmiş elektron nəzarət tədbirinin avtomatik ləğvinə səbəb olur.
20. Səlahiyyətli polis məmuru zorakı şəxsdən elektron cihazı (sökmək) çıxarmaq üçün onu çağırmaq və ya bu maddənin 16-cı-18-ci bəndlərinə uyğun olaraq ən yaxın polis bölməsinə aparmaq hüququna malikdir.
21. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli orqanı qadınlara qarşı zorakılığın və ailədə zorakılığın qarşısını almaq məqsədi ilə - zorakı şəxsin/qurbanın şəxsi (fərdi) məlumatlarını, o cümlədən elektron nəzarətin nəticəsində əldə edilmiş məlumatı, zorakı şəxslə/qurbanla ünsiyyəti əks etdirən məlumatı işləmək hüququna malikdir.
22. Elektron nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi, Gürcüstan Prokurorluğu, Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi, Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyi, məhkəmə və lazım olduqda, digər müvafiq qurumlar arasında məlumat (informasiya) mübadiləsi aparılır.  
    *Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

**Maddə 11. Tutucu (qadağanedici) və qoruyucu orderlərin verilməsini tələb etmək hüququ**

1. Tutucu (qadağanedici) və qoruyucu orderlərin verilməsini tələb etmək hüququna malikdir: qurban, qurbanın ailə üzvü və/və ya qurbanın razılığı ilə - sosial işçi və ya qurbana tibbi, hüquqi, psixoloji yardım göstərən şəxs, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı zorakılıq halında isə - habelə qəyyumluq və himayəçilik orqanı.

2. Bu qanunun 171-ci maddəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş halda Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli əməkdaşı qurbandan alınan məlumatları qiymətləndirir. Müvafiq riskin qiymətləndirilməsi prosesində, o, penitensiar müəssisədən məhkumun fərdi qiymətləndirmə hesabatını tələb etmək səlahiyyətinə malikdir. Əgər bu məlumat qurbana qarşı zorakılığın təkrarlanacağına dair ehtimal üçün kifayət qədər (yetərli) əsas verirsə, Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli əməkdaşı penitensiar müəssisədən azad edilmiş şəxsin olacağı yeri müəyyən edir və ondan müvafiq izahatı adıqdan sonra, tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi haqqında və ya tutucu (qadağanedici) orderi verməkdən imtina haqqında qərar qəbul edir. Tutucu (qadağanedici) order verildiyi təqdirdə, onun verilməsi üçün bu maddənin 1-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş şəxsin tələbinin mövcud olması məcburi deyil.

3. Əgər şəxsin konstitusional hüquq və azadlıqlarının - laqeydliklə və ya məcbur etmə ilə və/və ya ona qarşı fiziki, psixoloji, iqtisadi, cinsi zorakılıqla - pozula biləcəyinə dair ehtimal üçün kifayət qədər (yetərli) əsas varsa, polis tutucu (qadağanedici) orderi öz təşəbbüsü ilə vermək səlahiyyətinə malikdir.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 30 may 2018-ci il tarixli qanunu №2394 – veb-səhifə, 08.06.2018-ci il*

*Gürcüstanın 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qanunu №5024 – veb-səhifə, 01.10.2019-cu il*

**Maddə 12. Qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin qüvvədə olma müddəti**

1. Qoruyucu order 9 aya qədər müddətlə verilir. Onun qüvvədə olmasının konkret müddətini məhkəmə müəyyən edir.

2. Qoruyucu orderin qüvvədə olma müddətinin dəyişdirilməsi məsələsini məhkəmə həll edir. Qurbana və ya digər ailə üzvünə qarşı təhlükə mövcud olduqda, qoruyucu orderin qüvvədə olma müddəti orderin qüvvədə olduğu dövr ərzində və əlavə olaraq 3 aydan çox olmamaq şərti ilə uzadıla bilər.

3. Tərəflər barışdıqda – onların məhkəməyə/səlahiyyətli polis əməkdaşına birgə müraciəti əsasında, işin hallarının tam və hərtərəfli araşdırılması (öyrənilməsi) nəticəsində, hakimin/səlahiyyətli polis əməkdaşının müvafiq qərarı ilə, qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin qüvvəsi ləğv edilə bilər, o hal istisna olmaqla – nə vaxt ki, qurbana və ya onun ailəsinin digər üzvünə qarşı zorakılığın törədilməsi təhlükəsi hələ də mövcuddur, habelə bu qanunun 13-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla.

4. Tutucu (qadağanedici) order 1 aya qədər müddətlə verilir.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

**Maddə 13. Qurbanın və zorakı şəxsin barışması zamanı qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin verilməsi və qüvvədə olması**

Əgər qurbana və ya onun ailəsinin digər üzvünə qarşı zorakılığın törədilməsi təhlükəsi hələ də mövcuddursa və ya qadına qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktı qurbanın ailəsinin digər üzvlərinin (xüsusən – yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin) maraqlarına ziddirsə, qurban və zorakı şəxsin barışması qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin verilməsinə mane olmur və qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin qüvvəsinin ləğvinə səbəb olmur.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Fəsil IV. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi ailədə zorakılıqdan qorumaq üçün spesifik tədbirlər**

**Maddə 14. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin zorakı valideyndən, digər qanuni nümayəndədən və ya yetkinlik yaşına çatmayan şəxslə faktiki olaraq birlikdə qalan/ yaşayan başqa bir şəxsdən uzaqlaşdırılması**

1.Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı zorakılıq zamanı, səlahiyyətli polis əməkdaşının verdiyi tutucu (qadağanedici) orderin əsasında, uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurları ilə müəyyən edilmiş hallarda isə - sosial işçinin qəbul etdiyi qərar əsasında, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs zorakı valideyndən (valideynlərdən), digər qanuni nümayəndədən və ya digər hər hansı zorakı şəxsdən uzaqlaşdırılır.

2. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin valideyndən (valideynlərdən), digər qanuni nümayəndədən və ya yetkinlik yaşına çatmayan şəxslə faktiki olaraq birlikdə qalan/yaşayan hər hansı başqa şəxsdən uzaqlaşdırılması ən son ölçüdür, hansı ki yalnız bütün digər daha az sərt ölçülər (o cümlədən, söhbət etmək və xəbərdarlıq) tətbiq edildikdə və bu ölçülər istənilən nəticəni vermədikdə və ya yaranmış vəziyyətdə daha az sərt ölçünün tətbiqinin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin həyatının və sağlamlığının qorunmasını təmin edə bilmədiyi açıq-aydın göründükdə tətbiq edilir. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin harada yerləşdiriləcəyinə dair fikri, onun yaşına və inkişaf səviyyəsinə görə nəzərə alınmalı və istənilən (hər) halda qərar yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin ən yaxşı maraqları nəzərə alınmaqla qəbul edilməlidir. Qərar qəbul edilərkən polis əməkdaşı/sosial işçi zorakılıq əlamətlərinin identifikasiyasını həyata keçirir və qurbanı və ona faydalı məlumat verə bilən şəxsləri dindirir (sorğu-sual edir). Lazım olduqda, polis əməkdaşı/ sosial işçi təcili tibbi yardım çağırır və qərar qəbul etməzdən əvvəl hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım briqadasının həkimi ilə məsləhətləşir. Buna əsaslanaraq, polis əməkdaşı/sosial işçi hadisəni qiymətləndirir və yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin təhlükəsizlik risklərini nəzərə alaraq, uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurları ilə müəyyən edilmiş qaydada yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin uzaqlaşdırılması haqqında qərar qəbul edir. Sosial işçi yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin uzaqlaşdırılması haqqında qərarı qəbul etdikdən dərhal sonra polisə müraciət edir, o isə qərarın dərhal icrasını təmin edir.

3. Ailədə zorakılığın formaları mövcud olduqda - bu qanunun 11-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş şəxs qoruyucu orderin verilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət etdikdə, məhkəmə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslə zorakı valideynin (valideynlərin) və ya digər qanuni nümayəndənin münasibəti məsələsinə baxır. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdə zorakılıq izi varsa, məhkəmənin qarşısında - məhkəmə tərəfindən yekun qərar qəbul edilməzdən əvvəl müvəqqəti tədbir kimi yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin zorakı valideyndən (valideynlərdən), digər qanuni nümayəndədən və ya başqa zorakı şəxsdən uzaqlaşdırılması məsələsi qoyula bilər.

4. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin nümayəndəsinin hüququ məsələsinə baxılarkən o hal nəzərə alınmalıdır ki, zorakı valideyndə (valideynlərdə) və ya digər qanuni nümayəndədə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin nümayəndəsinin hüququnun qalması (məhrum edilməməsi) - yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin maraqları üçün zərərli ola bilər. Valideynlərdən birinin ona qarşı zorakılığına dair əsaslı ehtimal varsa, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin üzərində birgə qəyyumluq hüququnun valideynlərdə qalması yolverilməzdir.

5. Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş halda, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs öz hüquqlarını və qanuni maraqlarını qorumaq üçün 14 yaşından məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Bu halda məhkəmə prosessual nümayəndə təyin edir və işə baxır. Yetkinlik yaşına çatmayan iddiaçı (şikayətçi) öz prosessual nümayəndəsi ilə razılaşmamaq və özü özünü müdafiə etmək hüququna malikdir. Məhkəmə bu cür işə qəyyumluq və himayəçilik orqanını cəlb etməyə borcludur.

6. Bu maddənin 1-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş halda, sosial işçinin qərarı Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada şikayət edilə bilər. Qərardan şikayət edilməsi onun qüvvəsini dayandırmır.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın* *22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

**Maddə 141. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı ailədə zorakılıq faktının aşkarlanması**

1. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı ailədə zorakılıq faktının aşkarlanması (ilkin identifikasiyası) və ona reaksiya (cavab) vermək məqsədi ilə müvafiq orqanlara müraciət etmək öhdəliyini tibb müəssisələri, təhsil və tərbiyə müəssisələri, qəyyumluq və himayəçilik orqanı və onların səlahiyyətli əməkdaşları, habelə uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurlarına cəlb edilmiş digər müvafiq qurumlar və onların səlahiyyətli əməkdaşları daşıyırlar.

2. Uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurlarına cəlb edilmiş subyektin (müəssisənin və/və ya onun səlahiyyətli əməkdaşının) - yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı zorakılıq faktının aşkarlanması və yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı zorakılıq barədə məlumatı müvafiq dövlət orqanına çatdırmaq öhdəliyini yerinə yetirməməsi Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olacaq.

*Gürcüstanın* *17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın* *22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın* *11 dekabr 2019-cu il tarixli qanunu №5463 – veb-səhifə, 19.12.2019-cu il*

**Maddə 142. Uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurları**

Uşaqların müdafiəsi üçün müraciət (yönləndirmə) prosedurlarını Gürcüstan hökuməti təsdiq edir.

*Gürcüstanın* *22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

**Maddə 15. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin qaçırılmasının qarşısının alınmasını və digər təhlükəsizlik növlərini təmin etmək**

1. Məhkəmə, öz qərarı ilə, zorakı valideynin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi ziyarət etməsi (görməsi) üçün müddətlər müəyyən edir. Zorakı valideynə yetkinlik yaşına çatmamış şəxsi ziyarət etmək (görmək) hüququ yalnız o halda verilə bilər – nə vaxt ki, ona qarşı bütün təhlükəsizlik ölçülərinə riayət olunacaq, hansı ki yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi ziyarət etmək (görmək) yerini, vaxtı, dövrü, müddətin uzunluğunu və yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin təhlükəsizlik tələblərinə/ölçülərinə riayət olunmasına cavabdeh olan (məsul) şəxsi əhatə edə bilər.
2. Əgər yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı təhlükəsizlik ölçülərinə riayət olunmursa, zorakı valideynin yetkinlik yaşına çatmamış şəxsi ziyarət etmək (görmək) hüququ məhdudlaşdırılır. Əgər qeyd olunan məhdudiyyət 3 aydan çox davam edərsə, hüququ məhdud olan valideyn yetkinlik yaşına çatmamış şəxsi ziyarət etmənin (görmənin) şərtlərini dəyişdirmək tələbi ilə məhkəməyə müraciət edə bilər.
3. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin zorakı şəxs tərəfindən qaçırılmasına və ya ona başqa növ zərər vuracağına dair real təhlükə mövcud olduqda, vəziyyət dəyişənə qədər onu ziyarət etmək (görmək) hüququ zorakı şəxsə məhkəmə qərarı ilə qadağan edilə bilər.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

**Fəsil V. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktı üzrə hüquq icraatının xüsusiyyətləri**

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 16. Polisin vəzifələri**

1. Polis, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktı haqqında məlumat aldıqda, dərhal reaksiya (cavab) verməlidir və qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirməlidir.
2. Polis, zorakılıq faktı haqqında bildiriş aldıqda, dərhal hadisə yerinə getməlidir – polis orqanlarına zərərçəkmiş şəxsin, zorakılığın şahidinin və ya bu qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxsin müraciət etməsindən asılı olmayaraq.
3. Zorakılıq faktı mövcud olduqda, polis borcludur (etməlidir):
4. qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktını aradan qaldırmaq üçün qanunla nəzərdə tutulmuş ölçüləri götürsün;
5. ehtimal olunan qurbanı, şahidi, zorakı şəxsi, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi ayrıca dindirsin (sorğu-sual etsin) – bu isə yazılı şəkildə qeyd olunmalıdır;

[b)qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halında iştirak edən şəxsləri,   
 şahidləri (o cümlədən, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi) ayrıca dindirsin  
 (sorğu-sual etsin); **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

q)qurbana onun hüquqları barədə məlumat versin;

d) qurbanın tələbi ilə və ya təxirəsalınmaz (təcili) halda onun tibb müəssisəsinə köçürülməsini (aparılmasını) təmin etsin;

e) qurbanın tələbi ilə, habelə təxirəsalınmaz (təcili) halda qurbanın razılığı ilə qurbanın və ondan asılı olan şəxsin sığınacağa köçürülməsini (aparılmasını) təmin etsin;

v) qurbanı başqa yerə köçürdükdə, onun yaşayış yerindən ilkin ehtiyac əşyalarının və identifikasiya sənədlərinin gətirilməsini təmin etsin;

v1) lazım olduqda, bu qanunun əsasında zorakı şəxsi qurbanın yaşayış yerindən uzaqlaşdırsın və qurbanın təhlükəsizliyini təmin etsin;

z) zorakılıq faktını bildirən (bəyan edən) şəxsin təhlükəsizliyini təmin etsin;

t) bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə tutucu (qadağanedici) order versin;

i) sosial işçinin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin uzaqlaşdırılması barədə qəbul etdiyi qərara tabe olmadıqda, silahla əlaqəli hüquqları məhdudlaşdıran order versin.

31. Silahla əlaqəli hüquqları məhdudlaşdıran orderlə, hansı ki 1 ay müddətinə verilir - ,,Silah haqqında’’ Gürcüstan qanunu ilə nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər müəyyən edilir. Silahla əlaqəli hüquqların məhdudlaşdırılması haqqında orderin formasını Gürcüstanın Daxili İşlər naziri təsdiq edir.

1. Polis - qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktının və götürülmüş ölçülərin haqqında protokol tərtib edir, hansını ki nəzarətçi prokurora təqdim edir.
2. Polis öz hesabatında - qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktları, götürülmüş ölçülər, qurbanların sayı, zorakı şəxsə qarşı həyata keçirilmiş hərəkətlər (əməllər) haqqında, habelə zorakı şəxslə bağlı digər məlumatlar haqqında məlumatları ayrıca bölməlidir.
3. Polis – verilmiş qoruyucu, tutucu (qadağanedici) və silahla əlaqəli hüquqları məhdudlaşdıran orderlərlə nəzərdə tutulmuş tələb və şərtlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.
4. Qoruyucu, tutucu (qadağanedici) və silahla əlaqəli hüquqları məhdudlaşdıran orderlərlə nəzərdə tutulmuş tələb və şərtlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət qaydası Gürcüstanın Daxili İşlər nazirinin əmri ilə müəyyən edilir.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın* *22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qanunu №5024 – veb-səhifə, 01.10.2019-cu il*

*Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 161. Qurban statusunun verilməsi**

1. Əgər qurbanın müdafiəsini təmin etmək üçün qoruyucu orderin və ya tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi prosesi davam etmirsə və ya qadınlara qarşı zorakılıqla və/və ya ailədə zorakılıqla bağlı cinayət təqibinin tədbirləri həyata keçirilmirsə, qurban statusunun verilməsini bu qanunla müəyyən edilmiş dövlət orqanları ilə (Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanları, istintaq orqanları, məhkəmə) birlikdə Qurbanı İdentifikasiya Qrupu da təmin edir. Qurbanı İdentifikasiya Qrupu tərəfindən verilən qurban statusu – verildiyi gündən 18 ay ərzində qüvvədədir, əgər qurban sığınacaqdan istifadə edirsə - sığınacağa yerləşdirmək üçün bu qanunla müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədədir.
2. Gender bərabərliyi, qadınlara qarşı zorakılıq və ailədə zorakılıq məsələləri üzrə işləyən idarələrarası komissiyanın tərkibi, statusu, funksiyaları, səlahiyyəti və fəaliyyət qaydası Gürcüstan Hökuməti tərəfindən təsdiq edilən idarələrarası komissiyanın əsasnaməsi ilə müəyyən edilir.
3. Qurbanı İdentifikasiya Qrupu tərəfindən qurbanın identifikasiya edilməsi və qurban statusunun müəyyənləşdirilməsi qaydası Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə müəyyən edilir.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın* *20 sentyabr 2013-cü il tarixli qanunu №1251 – veb-səhifə, 08.10.2013-cü il*

*Gürcüstanın 17 sentyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**[Maddə 161. (çıxarılıb) (2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Fəsil VI. Qurbanın hüquqları, onun sosial müdafiəsinin və əmək zəmanətləri; zorakı şəxsin münasibətlərini və davranışını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlər**

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**[Fəsil VI. Qurbanın hüquqları, onun sosial müdafiəsinin və əmək zəmanətləri, dəstək xidmətləri, zorakı şəxsin münasibətlərini və davranışını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlər**  **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 17. Qurbanın/ehtimal olunan qurbanın hüquqları və onun qorunmasının zəmanətləri (qarantiyaları)**

**[Maddə 17. Qurbanın hüquqları və onun qorunmasının zəmanətləri, dəstək xidmətlərinin əlçatanlığı** **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. Qurban/ehtimal olunan qurban Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı hüquqlara malikdir:
2. qoruyucu orderin və ya tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi tələbi ilə, verilmiş qoruyucu orderin və ya tutucu (qadağanedici) orderin şərtləri pozulduqda isə - ona reaksiya (cavab) vermək tələbi ilə müvafiq dövlət orqanına müraciət etsin;
3. qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktının ağırlığını nəzərə alaraq və ya verilmiş qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin şərtləri pozulduqda qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın aşkarlanması və aradan qaldırılması üçün cinayət hüququnun mexanizmlərindən istifadə tələbi ilə müvafiq dövlət orqanına müraciət etsin;

b1) zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin tətbiqini bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada tələb etsin;

q) qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində ona vurulmuş zərəri zorakı şəxsin ödəməsi tələbi ilə müvafiq məhkəmə orqanına müraciət etsin;

d) əgər qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində ona vurulmuş zərər bu bəndin ,,q’’ alt bəndinə uyğun olaraq və/və ya qurbanın xidmət və müdafiəsi üçün bu qanunla və Gürcüstanın digər qanunvericilik və qanunun tabeliyində olan normativ aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər mənbələrlə ödənilmirsə, təzminat alsın;

e) sığınacaqdan/böhran mərkəzindən və oradakı xidmətdən istifadə etsin;

v) sığınacağa/böhran mərkəzinə yerləşdirildikdə pulsuz hüquqi məsləhətdən, pulsuz ilkin və təxirəsalınmaz (təcili) tibbi xidmətdən və psixoloji yardımdan istifadə etsin;

z) sığınacaqda/böhran mərkəzində olarkən əmək münasibətini dayandırmaq hüququndan istifadə etsin. Onun dayandırılma müddəti ildə 30 təqvim günündən artıq olmamalıdır;

t) əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, Gürcüstanda müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət etsin;

i) ,,Hüquqi yardım haqqında’’ Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət hesabına hüquqi yardımdan istifadə etsin;

k) bu qanunla və Gürcüstanın digər qanunvericilik və qanunun tabeliyində olan normativ aktları ilə nəzərdə tutulmuş sosial və hüquqi müdafiənin digər mexanizmlərindən istifadə etsin.

**[**1. Qurban Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada aşağıdakı hüquqlara malikdir:

a) qoruyucu orderin və ya tutucu (qadağanedici) orderin verilməsi tələbi ilə, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktının ağırlığını nəzərə alaraq və ya verilmiş qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlərin şərtləri pozulduqda – cinayət hüququnun mexanizmlərindən istifadə etmək tələbi ilə müvafiq dövlət orqanına müraciət etsin;

b) bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada zorakı şəxsə qarşı elektron nəzarətin tətbiq edilməsini tələb etsin;

q) qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində ona vurulmuş zərəri zorakı şəxsin ödəməsi tələbi ilə müvafiq məhkəmə orqanına müraciət etsin;**(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

d) əgər qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində ona vurulmuş zərər bu bəndin ,,q’’ alt bəndinə uyğun olaraq və/və ya qurbanın xidmət və müdafiəsi üçün bu qanunla və Gürcüstanın digər qanunvericilik və qanunun tabeliyində olan normativ aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər mənbələrlə ödənilmirsə, təzminat alsın;

**[**e) Dəstək xidmətlərindən/proqramlarından, habelə sığınacaqdan/böhran mərkəzindən və onun xidmətlərindən pulsuz istifadə etsin – hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq edib-etməməsindən asılı olmayaraq;

v) sığınacaqda/böhran mərkəzində olarkən əmək münasibətini dayandırmaq hüququndan istifadə etsin. Onun dayandırılma müddəti ildə 30 təqvim günündən artıq olmamalıdır;

z) əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, Gürcüstanda müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət etsin;

t) ,,Hüquqi yardım haqqında’’ Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət hesabına hüquqi yardımdan istifadə etsin;

i) bu qanunla və Gürcüstanın digər qanunvericilik və qanunun tabeliyində olan normativ aktları ilə nəzərdə tutulmuş sosial və hüquqi müdafiənin digər mexanizmlərindən istifadə etsin. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

2. Ailə cinayəti, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halında cinayət təqibi tədbirləri həyata keçirilərkən - ailə cinayəti, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin və prosesin iştirakçısı olan digər subyektlərin müdafiəsini təmin etmək üçün Gürcüstanın Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş xüsusi müdafiə tədbirlərindən istifadə etmək olar.

3. Ailə cinayəti, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq üzrə cinayət hüququ icraatının bütün mərhələlərində, o cümlədən dindirmə (sorğu) zamanı yetkinlik yaşına çatmayan şahidin və yetkinlik yaşına çatmayan zərərçəkmiş şəxsin ən yaxşı maraqları – onların yaşına və inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq – nəzərə alınmalıdır. Ailə cinayəti, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıqla əlaqədar olaraq yetkinlik yaşına çatmayan şahidi və yetkinlik yaşına çatmayan zərərçəkmiş şəxsi dindirmək, habelə qoruyucu order və ya tutucu (qadağanedici) order verilərkən qadınlara qarşı zorakılığın və/və ya ailədə zorakılığın yetkinlik yaşına çatmayan qurbanını sorğu-sual etmək (ondan izahat almaq) – ehtimal olunan zorakı valideynin (valideynlərin) yanında yolverilməzdir. Eləcə də yolverilməzdir: cinayət hüququnun icraatı prosesinə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin qanuni nümayəndəsi kimi o şəxsi cəlb etmək, hansı ki ehtimal olunan zorakı şəxsdir və ya hansının ki neytrallığı ilə bağlı bu şəxsin və ailənin zorakı üzvünün arasındakı münasibətin xarakterindən qaynaqlanan şübhə var və ya maraqların toqquşması ilə bağlı digər halda, habelə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin verdiyi ifadənin (sorğu protokolunun, izahatın) ona (onlara) verilməsi və ya tanış edilməsi yolverilməzdir. Bu hallarda cinayət/inzibati hüquq icraatı prosesində valideynin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi təmsil etmək səlahiyyəti məhkəmədə işin aparıldığı müddət ərzində, mübahisənin (davanın) yekun həllinə qədər dayandırılmış sayılır. Qəyyumluq və himayəçilik orqanı yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin nümayəndəsini təyin edir, hansı ki məhkəmədə işə baxılarkən yaşına çatmayan şəxsin maraqlarını təmsil edir.

4. Qurban – xarici ölkənin vətəndaşı və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, qurbanlara xidmət qurumunun və ya prosesi aparan orqanın vəsatəti əsasında, ona Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müvəqqəti yaşayış icazəsi verilir.

5. Qurban – xarici ölkənin vətəndaşı və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduqda, onu xarici ölkəyə qaytarmaq olmaz - əgər oraya qayıtdığı təqdirdə onun təhlükəsizliyinin qorunmayacağına və təmin edilməyəcəyinə dair ehtimal varsa.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın* *22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

*Gürcüstanın 30 dekabr 2021-ci il tarixli qanunu №1345 – veb-səhifə, 31.12.2021-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 171. Qurbanı məlumatlandırmaq və qabaqlayıcı tədbirləri həyata keçirmək**

1. Qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderləri verən orqanlar, Qurbanı İdentifikasiya Qrupu, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıqla bağlı cinayət işini aparan orqan, qurbanlara xidmət edən qurum və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətli orqan qurbana ölkədəki qurbanlar üçün sosial və hüquqi müdafiə və yardım mexanizmləri, müvafiq xidmət növləri haqqında məlumatı onun başa düşdüyü dildə və başa düşülən formada verməyə borcludurlar.

**[**1. Qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderləri verən orqanlar, qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıqla bağlı cinayət işini aparan orqan, dəstək xidmətləri ilə təmin edən qurum (o cümlədən, sığınacaq/böhran mərkəzi) və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətli orqan qurbana ölkədəki qurbanlar üçün sosial və hüquqi müdafiə və yardım mexanizmləri və müvafiq xidmətlər/proqramlar haqqında məlumatı onun başa düşdüyü dildə və başa düşülən formada verməyə borcludurlar. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. Qurbanlara xidmət edən qurum və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətli orqan, lazım olduqda, qurbana: qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıqla bağlı ərizə (şikayət) və qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq nəticəsində vurulmuş zərərin ödənilməsi barədə iddia ərizələrini tərtib etməkdə və müvafiq hüquq icraatında (prosesdə) məlumat verirlər və lazımi yardımı edirlər.
2. Cəzaçəkmə müəssisəsi (penitensiar müəssisə) bu maddənin 4-cü bəndi ilə nəzərdə tutulmuş hal baş verdikdə, dərhal Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinə bu barədə yazılı bildiriş göndərməyə borcludur.
3. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi: cəzaçəkmə müəssisəsi tərəfindən verilən məlumata əsasən, qurbanı – ona qarşı zorakılığı törətmiş şəxsin (zorakı şəxsin) cəzaçəkmə müəssisəsindən azad edilməsi, qaçması, dustaqlıq məcəlləsinin 27-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada azadlıqdan məhrumetmə müəssisəsindən kənara qısa müddətlə çıxması, eyni məcəllənin 716 maddəsinin 3-cü hissəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada azadlığa buraxılmağa hazırlıq, azadlıqdan məhrumetmə müəssəsindən çıxması haqqında dərhal məlumatlandırmağa, həmçinin bu qanunun 11-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirməyə borcludur.
4. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli əməkdaşı qurbanla söhbət etmə protokolunu tərtib edir. Bu protokolda, o, qurbanın məhkuma münasibətini, cəzanı çəkdiyi dövrdə məhkumun qurbana münasibətini və qurbana qarşı zorakılığın təkrarlanması riskini qiymətləndirmək üçün vacib ola biləcək digər məlumatları göstərməlidir.

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 1 may 2015-ci il tarixli qanunu №3557 – veb-səhifə, 18.05.2015-ci il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 1 iyun 2017-ci il tarixli qanunu №955– veb-səhifə, 20.06.2017-ci il*

*Gürcüstanın 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qanunu №5024 – veb-səhifə, 01.10.2019-cu il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 172. Qurbanların müvəqqəti yaşayış yeri (sığınacağı)**

1. Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin sistemində mövcud olan qurbanların müvəqqəti yaşayış yeri (sığınacağı) qurbana yaşayış (məişət) şəraiti yaratmalı və onun ilkin və təxirəsalınmaz (təcili) tibb xidmətindən və psixoloji yardımdan istifadə etmə imkanını təmin etməlidir.
2. Qeyri-sahibkarlıq (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxs tərəfindən sığınacaq yaradılmasına yol verilir - əgər o, Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bu tip müəssisə üçün müəyyən edilmiş minimum standartlara cavab verirsə.
3. Sığınacağın fəaliyyəti onun nizamnaməsi ilə (daxili qaydalarla) tənzimlənir, hansı ki qurbanın sığınacağa yerləşdirilməsi və reabilitasiyası qaydasını müəyyən edir.

**[**3. Sığınacağın fəaliyyəti onun nizamnaməsi ilə (daxili qaydalarla) tənzimlənir, hansı ki belə bir yer üçün müəyyən edilmiş minimum standartlara uyğundur və sığınacağın strukturunu, səlahiyyətini və fəaliyyət qaydasını, o cümlədən sığınacağın xidmət növlərini, bu xidmətləri alan şəxslərin dairəsini və xidmətlərin çatdırılması şərtlərini və müddətlərini, habelə xidməti çatdırmaqdan imtinanın əsaslarını müəyyən edir.

4. Sığınacaq xidmətinin təminatçısı müvafiq meyarları müəyyənləşdirməyə və/və ya xüsusi alət (məsələn, riskləri və ehtiyacları qiymətləndirmə aləti) hazırlamağa borcludur, hansıların ki (hansının ki) əsasında/vasitəsilə o, qurbanın sığınacaq xidməti tələb etdiyi halda – nə vaxt ki, qurban hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq etmir, ona sığınacaq xidməti göstərmək və ya bu xidməti göstərməkdən imtina barədə qərar qəbul edir. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 5 iyul 2018-ci il tarixli qanunu №3105 – veb-səhifə, 11.07.2018-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 18. Qurbanın sığınacağa yerləşdirilməsi**

1. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktı halında, qurban sığınacaq tələb etdikdə, hüquq-mühafizə orqanları qurbanın və ondan asılı olan şəxsin sığınacağa köçürülməsini təmin edirlər.
2. Qurban sığınacağa 3 aya qədər müddətlə yerləşdirilir. Lazım olduqda, bu müddət sığınacağın nizamnaməsi ilə (daxili qaydalarla) müəyyən edilmiş qaydada uzadılır, o hal istisna olmaqla – nə vaxt ki, qurban orada yuxarıda göstərilən müddətdən artıq qalmaq istəmir. Sığınacağa yerləşdirmə müddəti bitdikdən sonra, qurbana qarşı təhlükə mövcud olduqda – sığınacağın müdriyyəti sonrakı reaksiyanın (cavabın) təmin edilməsi üçün qeyd olunanlar barədə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməyə borcludur.
3. Qurban sığınacağa və ya böhran mərkəzinə yerləşdirildikdə, onun eyni vəzifədə iş yeri qorunub-saxlanılır.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

**[Maddə 18. Qurbanın sığınacağa yerləşdirilməsi**

1. Qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq faktı halında, qurban sığınacaq xidmətini tələb etdikdə, hüquq-mühafizə orqanları qurbanın və ondan asılı olan şəxslərin sığınacağa yerləşdirilməsini/köçürülməsini təmin edirlər.
2. Qurbana sığınacaq xidmətinin göstərilməsi - onun qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq törətmiş şəxslərin əleyhinə hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlığa hazır olmasından asılı deyil.
3. Qurban sığınacaq xidmətini tələb etdikdə - nə vaxt ki, qurban hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq etmir (yəni qurbanın müdafiəsini təmin etmək üçün tutucu (qadağanedici) order və ya qoruyucu order qüvvədə deyil və ya qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıqla bağlı cinayət təqibi tədbirləri həyata keçirilmir), sığınacaq xidmətinin təminatçısı özünün müəyyənləşdirdiyi obyektiv meyarlar əsasında/hazırlanmış xüsusi alət vasitəsilə ona sığınacaq xidməti göstərmək və ya bu xidməti göstərməkdən imtina barədə qərar qəbul edir. Sığınacaq xidmətinin təminatçısı bu qərarı qəbul edərkən qurbanın real ehtiyaclarına əsaslanır - hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq etməkdən imtinanı nəzərə almadan. Sığınacaq xidmətini göstərməkdən imtina halında qərar əsaslandırılmış (sübuta yetirilmiş) olmalıdır.
4. Qurban və ondan asılı olan şəxslər sığınacağa 4 aya qədər müddətlə yerləşdirilirlər. Lazım olduqda, bu müddət sığınacağın nizamnaməsi ilə (daxili qaydalarla) müəyyən edilmiş qaydada uzadılır, o hal istisna olmaqla – nə vaxt ki, qurban sığınacaqda qeyd olunan müddətdən artıq qalmaq istəmir. Qurbanın sığınacaqda qalma müddəti bitdikdən sonra, ona qarşı təhlükə mövcud olduqda – sığınacağın müdriyyəti, qurbanın razılığı olduqda, sonrakı reaksiyanın (cavabın) təmin edilməsi üçün hüquq-mühafizə orqanlarına bu barədə məlumat verir.
5. Sığınacağa yerləşdirildikdə qurbanın eyni vəzifədə iş yeri Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada qorunub-saxlanılır. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 181. Böhran Mərkəzi**

1. Böhran Mərkəzi - ehtimal olunan qurbanların və qurbanların müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün bir yerdir və onların psixoloji-sosial reabilitasiyasına, ilkin və təxirəsalınmaz (təcili) tibbi xidmətinə və hüquqi yardımına xidmət edir.
2. Böhran Mərkəzi - Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin sistemində və/və ya qeyri-sahibkarlıq hüquqi şəxsinin bazasında yaradılır. Qeyri-sahibkarlıq hüquqi şəxsinin tərəfindən yaradılan Böhran Mərkəzi Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin bu tip müəssisələr üçün müəyyən etdiyi minimum standartlara cavab verməlidir.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 5 iyul 2018-ci il tarixli qanunu №3105 – veb-səhifə, 11.07.2018-ci il*

**[Maddə 181. Böhran Mərkəzi**

1. Böhran Mərkəzi – dəstək xidmətlərini təmin edən qurumdur, hansı ki qurbana zorakı (şiddətli) mühitdən qaçmaqda (canını qurtarmaqda) və gücünü bərpa etməkdə kömək edir. Bu məqsədlə, Böhran Mərkəzi - ən azı, qurbanların psixoloji-sosial yardımını/reabilitasiyasını təmin edir. Böhran Mərkəzi - digər dəstək xidmətlərinin (o cümlədən, müvəqqəti (gecə-gündüz) mənzillə xidmətin) göstərilməsini də təmin edə bilər - əgər bu, Böhran Mərkəzinin nizamnaməsi ilə (daxili qaydalarla) nəzərdə tutulubsa.
2. Böhran Mərkəzi - Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin sistemində və/və ya qeyri-sahibkarlıq (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxsinin bazasında yaradılır. Qeyri-sahibkarlıq (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxsinin bazasında yaradılan Böhran Mərkəzi - Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin bu cür müəssisə üçün müəyyən etdiyi minimum standartlara cavab verməlidir.
3. Böhran Mərkəzinin qurbana xidmət göstərməsi - qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq törətmiş şəxslərin əleyhinə onun hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlığa hazır olmasından asılı deyil.
4. Böhran Mərkəzinin xidmət təminatçısı müvafiq meyarları müəyyənləşdirməyə və/və ya xüsusi alət (məsələn, riskləri və ehtiyacları qiymətləndirmə aləti) hazırlamağa borcludur, hansıların ki (hansının ki) əsasında/vasitəsilə o, qurbanın Böhran Mərkəzi xidmətini tələb etdiyi halda – nə vaxt ki, qurban hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq etmir (yəni qurbanın müdafiəsini təmin etmək üçün tutucu (qadağanedici) order və ya qoruyucu order qüvvədə deyil və ya qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıqla bağlı cinayət təqibi tədbirləri həyata keçirilmir), ona Böhran Mərkəzi xidmətini göstərmək və ya bu xidməti göstərməkdən imtina barədə qərar qəbul edir. Böhran Mərkəzi xidmətini göstərməkdən imtina halında qərar əsaslandırılmış (sübuta yetirilmiş) olmalıdır.
5. Böhran Mərkəzinin xidmətindən istifadə etdiyi dövrdə qurbanın eyni vəzifədə iş yeri Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada qorunub-saxlanılır.
6. Böhran Mərkəzinin fəaliyyəti onun nizamnaməsi ilə (daxili qaydalarla) tənzimlənir, hansı ki Böhran Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri nizamlayır, o cümlədən Böhran Mərkəzinin xidmət növlərini, bu xidmətləri alan şəxslərin dairəsini və xidmətlərin çatdırılması şərtlərini və müddətlərini, habelə xidməti çatdırmaqdan imtinanın əsaslarını müəyyən edir. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 182. Qurbanın yaşayış yerindən müvəqqəti istifadə hüququnun qorunub-saxlanılması**

Əgər qurban sığınacaqdan/böhran mərkəzindən istifadə etmirsə və o, yaşadığı yerdə qoruyucu və ya tutucu (qadağanedici) orderlə qalmaq istəyirsə, qurbanın yaşadığı yerdən zorakı şəxsin müvəqqəti uzaqlaşdırılması məsələsi müəyyən edilir. Polis - qoruyucu və ya tutucu (qadağanedici) orderə uyğun olaraq, zorakı şəxsi qurbanın yaşadığı yerdən uzaqlaşdırmaq səlahiyyətinə malikdir - hətta bu yer zorakı şəxsin mülkü (əmlakı) olsa belə.

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 183. Sığınacağın/Böhran mərkəzinin işçilərinə qoyulan məhdudiyyət**

Sığınacaq/Böhran Mərkəzində “Cinsi azadlıq və toxunulmazlıq əleyhinə yönəlmiş cinayətlə mübarizə haqqında” Gürcüstan Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinsi azadlıq və toxunulmazlıq əleyhinə yönəlmiş cinayəti törətdiyinə görə məhkum edilmiş şəxs işə götürülə bilməz – məhkumluğunun silinməsindən və ya ləğv edilməsindən asılı olmayaraq.

*Gürcüstanın 17 mart 2020-ci il tarixli qanunu №5769 – veb-səhifə, 23.03.2020-ci il*

**Maddə 19. Qurban haqqında məlumat**

Qurbanın kimliyi, sağlamlığı və psixoloji vəziyyəti haqqında alınan məlumatlar gizlidir (məxfidir) və yalnız qanunla müəyyən edilmiş qaydada açıqlana bilər.

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Maddə 191. Pulsuz telefon yardımı**

1. Qurbanlara/ehtimal olunan qurbanlara yardımı və müvafiq məsələlər üzrə məsləhət verməyi təmin etmək üçün bütün ölkə ərazisində əlçatan olan pulsuz, 24 saatlıq fövqəladə xidmətin telefon nömrəsi yaradılır.

**[**1. Qurbanlara yardımı və müvafiq məsələlər üzrə məsləhət verməyi təmin etmək üçün bütün ölkə ərazisində əlçatan olan pulsuz, 24 saatlıq fövqəladə xidmətin telefon nömrəsi yaradılır. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

1. Pulsuz, 24 saatlıq fövqəladə xidmətin telefon nömrəsinin vasitəsilə hər hansı (istənilən) marağı olan (maraqlanan) şəxsə qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq halında reaksiya (cavab) mexanizmlərinin və qurbanların müdafiəsi tədbirlərinin haqqında məlumatlar çatdırılır.
2. Telefon yardımı şəbəkəsi gizliliyə (məxfiliyə) riayət etməklə işləyir. Bu şəbəkə vasitəsilə alınan məlumatların açıqlanması, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş istisnadan başqa, yolverilməzdir.

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**[Maddə 192. Dəstək xidməti/proqramı**

1.Qurbanlara dəstək elə xidmət/proqram deməkdir, hansı ki qurbanların müdafiəsini, hüquqi yardımı, psixoloji və sosial yardımı/reabilitasiyanı və onların fiziki və ya psixo-emosional sağalmasına qayğını, qurbanları müvəqqəti mənzillə (sığıncaqla) təmin etməyi, onların sağlamlığının qorunmasını, peşə hazırlığının/yenidən hazırlığın və/və ya məşğulluğun təşviq edilməsini nəzərdə tutur və hansının ki məqsədi qurbanların (xüsusən – qadın qurbanların) imkanlarının genişləndirilməsi və iqtisadi müstəqilliyin təşviq edilməsidir.

2. Dəstək xidmətlərini təmin edən qurumun götürdüyü ölçülər (gördüyü tədbirlər) gender cəhətdən həssas olmalıdır, qurbanın, bir insan kimi, hüquqlarına və təhlükəsizliyinə diqqət yetirməlidir, həssas şəxslərin (o cümlədən, uşaq qurbanların) konkret ehtiyaclarını nəzərə almalıdır və onlar üçün əlçatan olmalıdır.

3. Qurbana dəstək xidmətlərinin göstərilməsi - onun qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq törətmiş şəxslərin əleyhinə hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlığa hazır olmasından asılı deyil.

4. Dəstək xidmətinin/proqramının təminatçısı müvafiq meyarlar müəyyənləşdirməlidir, hansıların ki əsasında o, qurban bu xidməti tələb etdikdə və/və ya proqramda iştirak etmək istəyini ifadə etdikdə - nə vaxt ki, qurban hüquq-mühafizə/prokurorluq və/və ya məhkəmə orqanları ilə əməkdaşlıq etmir, ona bu xidməti göstərmək/onu bu proqrama cəlb etmək və ya ona bu xidməti göstərməkdən/proqrama cəlb etməkdən imtina barədə qərar qəbul edir. Bu meyarlar həmin imtinanın əsaslarını və onu əsaslandırmaq (sübuta yetirmək) öhdəliyini nəzərdə tutmalıdır. **(2023-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minir)]**

*Gürcüstanın 22 dekabr 2022-ci il tarixli qanunu №2477 – veb-səhifə, 29.12.2022-ci il*

**Maddə 20. Zorakı şəxsin münasibətlərini və davranışını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlər**

Zorakı şəxsin münasibətlərini və davranışını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlər – zorakı şəxs tərəfindən zorakı (şiddətli) davranışın dəyişdirilməsinə və onun psixoloji-sosial yardımına yönəldilmiş tədbirlər deməkdir, hansıların ki məqsədi zorakılığın təkrarlanmasının qarşısını almaq və qurbanın təhlükəsizliyini təmin etmək, zorakı şəxsin zorakı (şiddətli) davranışa və onun nəticələrinə görə məsuliyyəti etiraf etməsi (tanıması), habelə onun münasibətlərində və davranışında nail olunmuş müsbət dəyişiklikləri qoruyub-saxlamaqdır. Onlara nail olmaq üçün zorakı şəxsin - zorakı (şiddətli) münasibətin və davranışın dəyişdirilməsinə yönləndirilmiş məcburi təlim kursu keçməsi vacibdir. Zorakı şəxsin münasibətlərini və davranışını düzəltməyə yönəldilmiş tədbirlər və onların həyata keçirilməsi qaydası və formaları Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə müəyyən edilir.

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 28 oktyabr 2015-ci il tarixli qanunu №4455 – veb-səhifə, 11.11.2015-ci il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

**Fəsil VII. Keçid müddəalar**

**Maddə 21. Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar görüləcək tədbirlər**

1. Gürcüstanın Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi qurbanların müvəqqəti mənzilini (sığınacağını) təşkil etmək üçün zəruri olan minimum standartları müəyyənləşdirsin və onların yaradılmasını təmin etsin.
2. Gürcüstanın Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq məsələləri ilə bağlı sosial xidmətin həyata keçirilməsinin mexanizmlərini müəyyənləşdirsin və 1 sentyabr 2017-ci il tarixinədək müvafiq sosial işçilərin hazırlığını (sertifikatlaşdırılmasını) təmin etsin.
3. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi, bu qanun dərc edildikdən sonra 1 ay müddətində, ailədə zorakılıq faktı ilə bağlı tutucu (qadağanedici) order formasının hazırlanmasını və təsdiqlənməsini təmin etsin.
4. (Çıxarılıb – 04.05.2017, №761).
5. Gürcüstan hökuməti qadınlara qarşı zorakılıq və/və ya ailədə zorakılıq haqqında mövcud olan məlumatların qarşılıqlı mübadiləsi üçün idarələr arasında əməkdaşlıq mexanizmlərinin hazırlanmasını təmin etsin.
6. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi - zorakı şəxslər və verilmiş qoruyucu və tutucu (qadağanedici) orderlər barədə, habelə sosial işçinin yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi uzaqlaşdırmaq haqqında qəbul etdiyi qərara tabe olunmadığı halda polis əməkdaşı tərəfindən zorakı şəxsin silahını müsadirə etmək barədə məlumatların bazasının yaradılmasını, bu məlumatların maraqlanan dövlət orqanlarına vaxtında çatdırılmasını və əçatan olmasını təmin etsin.
7. Gürcüstanın Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi – Böhran Mərkəzinin təşkili və fəaliyyəti üçün zəruri olan minimum standartları 1 iyul 2010-cu ilədək müəyyənləşdirsin.
8. Gürcüstan hökuməti 1 aprel 2014-cü ilədək bu qanunun 161 maddəsinin 11 və 2-ci bəndləri ilə nəzərdə tutulmuş qərarların qəbul edilməsini təmin etsin.
9. Gürcüstan hökuməti bu maddənin 8-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş normativ aktları qəbul edənədək, "Ailədə zorakılığın qurbanlarını identifikasiya qaydasının təsdiq edilməsi haqqında" Gürcüstan Prezidentinin 5 Oktyabr 2009-cu il tarixli №665 fərmanı və “Ailədə zorakılığın aradan qaldırılması üzrə tədbirləri həyata keçirən İdarələrarası Şuranın tərkibinin və əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Gürcüstan Prezidentinin 26 dekabr 2008-ci il tarixli №625 fərmanı hüquqi qüvvəsini qoruyub-saxlayır.
10. Gürcüstan hökuməti 1 oktyabr 2015-ci ilədək, zorakı şəxsin keçəcəyi – qoruyucu orderlə nəzərdə tutulmuş zorakı münasibətin və davranışın dəyişdirilməsinə yönləndirilmiş məcburi təlim kursunun təşkili üçün lazım olan tədbirlərin həyata keçirilməsini, habelə bu kursu təşkil etmək səlahiyyətinə malik olan dövlət orqanının müəyyənləşdirilməsini təmin etsin.
11. Gürcüstan hökuməti – qurbana veriləcək təzminatın miqdarını və təzminatın verilməsi qaydasını Gürcüstanın İşğal Olunmuş Ərazilərindən Məcburi Köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyinin təqdimatı ilə, 1 yanvar 2023-cü ilədək təsdiqləsin.
12. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi – elektron nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında protokol formasının hazırlanmasını və təsdiqlənməsini 1 sentyabr 2020-ci ilədək təmin etsin.
13. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi – elektron nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasının hazırlanmasını və təsdiqlənməsini 1 sentyabr 2020-ci ilədək təmin etsin.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 20 sentyabr 2013-cü il tarixli qanunu №1251 – veb-səhifə, 08.10.2013-cü il*

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 24 iyul 2015-ci il tarixli qanunu №4105- veb-səhifə, 04.08.2015-ci il*

*Gürcüstanın 22 iyun 2016-cı il tarixli qanunu №5446 – veb-səhifə, 12.07.2016-cı il*

*Gürcüstanın 4 may 2017-ci il tarixli qanunu №761– veb-səhifə, 25.05.2017-ci il*

*Gürcüstanın 13 iyul 2020-ci il tarixli qanunu №6758 – veb-səhifə, 20.07.2020-ci il*

*Gürcüstanın 30 dekabr 2021-ci il tarixli qanunu №1344 – veb-səhifə, 31.12.2021-ci il*

**Fəsil VIII. Yekun müddəalar**

**Maddə 22. Qanunun qüvvəyə minməsi**

1. Bu qanun, 8-ci maddə və VI-cı fəsil istisna olmaqla, dərc edildikdən dərhal sonra qüvvəyə minsin.
2. Bu qanunun 8-ci maddəsi və VI-cı fəsli 2008-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minsin.
3. Bu qanunun 8-ci və 20-ci maddələrinin qüvvəsi 1 iyul 2016-cı il tarixinədək dayandırılsın.
4. Bu qanunun 17-ci maddəsinin 1-ci bəndinin “i” alt bəndinin qüvvəsi 1 dekabr 2014-cü il tarixinədək, 191 maddənin qüvvəsi isə - 1 may 2015-ci il tarixinədək dayandırılsın.

*Gürcüstanın 28 dekabr 2009-cu il tarixli qanunu №2507 – SSMI, №3,13.01.2010-cu il, maddə 4*

*Gürcüstanın 17 oktyabr 2014-cü il tarixli qanunu №2697 – veb-səhifə, 31.10.2014-cü il*

*Gürcüstanın 24 iyul 2015-ci il tarixli qanunu №4105- veb-səhifə, 04.08.2015-ci il*

**Gürcüstan prezidenti M. Saakaşvili**

**Tbilisi,**

**25 may 2006-cı il.**

**№3143-Is**