**Дитину побили в школі: що робити?**

Школа – не лише місце для отримання знань, зафіксованих у підручниках, а й величезне поле для соціальних уроків. На жаль, такі уроки далеко не завжди минають без конфліктів, і є чимало дітей, які воліють вирішувати питання кулаками.

Приводом для застосування фізичної сили може стати сварка, невдалий жарт, дружня бійка, що переросла в серйозну. Підліткам буває складно контролювати свої емоції і передбачати наслідки вчинків. Часто той, кого побили, вияв­ляється не менш винним, ніж небитий.

Але далеко не поодинокі випадки, коли школяр стає жертвою невмотивованої агресії. Причиною побиття в товаристві може бути «без­глуздий» або немодний фасон шапки, «против­ний» голос, дивні захоплення, занадто високий або занадто низький інтелект, негідний, на думку нападників, учинок тощо. Хоча загалом справжня причина цькування – спроба затвердити власну перевагу над слабшим противником.

Ігнорувати «фізичні» конфлікти між дітьми ні в якому разі не можна!

Особливо, якщо йдеться не про обмін кіль­кома жартівливими стусанами між приятелями, які через півгодини вже помирилися, а про цілеспрямовані знущання й побої.

**Поради фахівця з девіантної поведінки**

Зверніться з усним і письмовим зверненням до класного керівника й директора: за Законом України «Про освіту» школа повністю відповідає за всіх своїх вихованців, поки вони перебувають на її території. Також педагогів потрібно довести до відома, якщо учні спіткали свою жертву за межами шкільного двору.

Залежно від тяжкості ситуації можна цим обмежитися — нехай керівництво навчального закладу вживає заходів на свій розсуд.

Можна звернутися в поліцію із заявою. У заяві потрібно детально описати те, що сталося, за­значити імена й зовнішність учасників бійки, отримати направлення на медичний огляд (або спочатку зняти побої в травмпункті або лікарні, а потім підійти до дільничного). Побиття є кри­мінальним злочином, тому нападників можна при­тягти до відповідальності і щонайменше змусити відшкодувати моральний і матеріальний збиток.

На всіх паперах не забувайте зазначати дату, наполягайте, щоб документам надавали вхідний номер, і беріть собі копію з підписом особи, яка приймає заяву. Це страховка на випадок, якщо справа «загубиться». Усі розмови бажано запи­сувати на диктофон.

**Не потрібно вирішувати проблему силою.**

Так, здавалося б, що може бути простішим – піти й побити кривдників у відповідь, та й у роз­гніваному стані це здається природним і ефек­тивним рішенням. Але ми живемо в правовому суспільстві, і безкарно бити когось не можна, навіть якщо він винен. Ні бити, ні ображати неповноліт­ніх, їхніх батьків або педагогів, ні погрожувати їм не можна, тому що захисник ризикує сам підпасти під кримінальну відповідальність. Так що законних варіантів лише два: вирішувати в ме­жах школи або залучати правоохоронні органи й домагатися компенсації шкоди через суд.

Майте на увазі! Якщо хуліганам менше ніж 14 років, то всю відпо­відальність за їх дії нестимуть їхні батьки, а також керівництво школи

**Поради фахівця з девіантної поведінки**

З постраждалою дитиною потрібно звернутися до дитячого психолога. Досвід­чений фахвець допоможе навчитися долати страх і невпевненість у таких ситуаціях, розібратися в причинах конфлікту. Важливо продемонструвати дитині, що ви, батьки, завжди готові підтримати й захистити її.

1. Потрібно обговорити з дитиною те, що сталося. Це був разовий напад чи систематичне цькування? Важливо зрозуміти масштаб проблеми.
2. Не потрібно боятися самим для себе визначити цю проблему, а не вважати, що у «сина просто складнощі в спілкуванні з однолітками». Сталося насильство, і поки ви особисто це не усвідомите, всі вдаватимуть, що нічого не сталося. Цькування не припиниться само собою.
3. Вирішувати проблему повинні дорослі: учитель, шкільний психолог, директор або його заступник. Саме вони повинні однозначно озвучити, що цькування неприпустиме. Добре, якщо розмова не стане нотацією, діти це швидко розпізнають.
4. Після розмови з дитиною поговоріть із директором, зазвичай ситуацію вдається залагодити втручанням дорослих.
5. Щодо дитини, то з'ясуйте, наскільки серйозний її конфлікт з однокласниками. У простих ситуаціях досить вибачень і часу, щоб взаємини дітей налагодилися. Однак якщо дитині доводиться дуже важко, виходом може стати й перехід до іншої школи. Зміну місця навчання варто залишити на крайній випадок, як, наприклад, ненастанне цькування з боку інших дітей.

Перехід дитина може витлумачити як втечу і підтвердження власної слабкості, що негативно вплине на її самооцінку.

Запишіть дитину до спортивної секції. Але не для того, щоб навчити битися і «давати здачі», а для того, щоб поліпшити фізичну форму загалом і підвищити впевненість у власних силах

Підготовлено за матеріалами: <https://deti.mail.ru>