

-POLOŽAJ ROMKINJA U REPUBLICI SRBIJI-

 rodno zasnovano nasilje, diskriminacija, bezbednost



**IZDAVAČ: Romski centar za žene i decu Daje**

Autori: Jelena Marinković, Maja Škorić

Štampa: Print line

Tiraž: 200

***Napomena:***

*-Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost izdavača i ne mora nužno da predstavlja stavove donatora.*

*-Stvaranje i štampanje publikacije podržano je od Fondacije Kvinna till Kvinna.*

*REZIME PUBLIKACIJE*

Publikacija „Položaj Romkinja u Republici Srbiji- rodno zasnovano nasilje, diskriminacija, bezbednost“ nastala je kao produkt dugogodišnjeg rada u romskoj zajednici i istraživačkog rada započetog 2018. godine a podržanog od strane Fondacije Kvinna till Kvina. U publikaciji su prikazani rezultati kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja na temu rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i bezbednosti Romkinja kao i analiza nacionalnog zakonodavno-strateškog okvira u pomenutim oblastima.

Publikacija je kreirana u cilju upoznavanja svih relavantnih aktera sa položajem Romkinja u Srbiji, poteškoćama i barijerama sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu uključujući i poteškoće prilikom ostvarivanja zagarantovanih prava pred nadležnim institucijama. U delu publikacije izneti su podaci o dečijim, ranim i prinudnim brakovima, fenomenu koji na najbrutalniji način ugrožava prava deteta te predstavlja problem celokupnog društva koji mora biti pravovremeno i efikasno sankcionisan. Naposletku, u publikaciji su izneta zapažanja i preporuke usmerene ka poboljšanju položaju Romkinja u Srbiji, koje uprkos značajnom zakonodavno- strateškom okviru i dalje predstavljaju jednu od najosetljivijih i najugroženijih kategorija stanovništva u Republici Srbiji.

1. **POLOŽAJ ROMKINJA U SRBIJI – PODACI IZ ISTRAŽIVANJA**
2. **Demografski kontekst**

### Lična dokumenta

Jedan od problema koji je široko rasporostranjen u romskoj populaciji jeste neposedovanje ličnih dokumenata, što mnoge Rome i Romkinje čini pravno nevidljivim i predstavlja barijeru u ostvarivanju osnovnih prava i u pristupu socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Problem neposedovanja ličnih dokumenata ima jasnu rodnu dimenziju – najveći broj pripadnika romske nacionalne manjine koji nemaju lična dokumenta jesu žene.[[1]](#footnote-1)

„*Dokumenta mnogih žena su kod njhovih muževa. Često žena ovlasti muža da podiže socijalnu pomoć. On podigne pare, ode u kafanu ili da se kocka. U retkim slučajevima žena ima novac, nekada nema novca da kupi hranu za decu.*“ Romkinja iz Centralne Srbije[[2]](#footnote-2)

U mnogim slučajevima, Romkinje nemaju pristup svojim ličnim dokumentima, koja su im oduzeta od strane partnera. Nasilnici na ovaj način kontrolišu ženu, onemogućavajući joj da samostalno donosi odluke i čineći je u potpunosti zavisnom. U strahu za sopstvenu egzistenciju, bez mogućnosti da se obrate za pomoć institucijama, žene bez ličnih dokumenata bivaju prinuđene da trpe nasilje, a napuštanje nasilnika za njih predstavlja veliku teškoću.

Romkinje se susreću sa diskriminatornim postupanjem državnih službenika prilikom prijave prebivališta na adresu centra za socijalni rad. Ne postoji jasno koordinisana procedura za prijavu prebivališta lica bez prebivališta, iako je Zakon o prebivalištu i boravištu građana iz 2011. godine u članu 11.[[3]](#footnote-3) propisao mogućnost da se licima bez prebivališta, u određenim slučajevima, isto prijavi na adresu centra za socijalni rad. Praksa pokazuje da službenici centra za socijalni rad odbijaju da overe obrazac prijave prebivališta popunjen od strane policijskog službenika iako su dužni da to učine, odnosno nemaju mogućnost da ne daju „saglasnost“, s obzirom da se zahtev za prijavu prebivališta podnosi nadležnoj policijskoj stanici koja obrazac prijave prebivališta dostavlja organu starateljstva. Ova neusklađenost u postupanju komplikuje proceduru prijave prebivališta na adresu centra za socijalni rad što u konačnici znači da mnoge romske žene i deca ostaju bez prijavljenog prebivališta a samim tim i ličnih dokumenata, pravno nevidljivi i bez mogućnosti za ostvarivanje prava neophodnih za dostojanstven život.[[4]](#footnote-4)

###  Obrazovanje

Prema Trećem izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije za Srbiju iz 2017.godine svega 46% romske dece završi osnovnu školu, u poređenju sa 88% dece iz opšte populacije. Dvostruko manje romskih devojčica pohađa srednju školu u odnosu na dečake. Samo 7% romskih devojčica završi srednju školu.[[5]](#footnote-5)

Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje iz 2019. godine, oko 39 % Romkinja koje su uključene u ispitivanje, završilo je osnovnu školu, a svega njih 10% završilo je srednju školu.[[6]](#footnote-6) U Grafikonu 1 prikazana je obrazovna struktura Romkinja, koja je identifikovana u realizovanom istraživanju Romskog centra za žene i decu Daje.

Grafikon 1: Obrazovna struktura Romkinja u Srbiji

Za mnoge romske devojčice siromaštvo je jedna od najvećih prepreka u redovnom pohađanju škole. Roditelji romske dece se u velikom boju suočavaju sa ekstremnim siromaštvom, i nisu u mogućnosti da finansiraju dečije školovanje – problem neretko nije samo kupovina knjiga i materijala za školu, već obezbeđivanje hrane i osnovnih sredstava za život. Usled siromaštva, mnoge romske porodice žive u neuslovnom smeštaju, u kojem je veoma teško osigurati adekvatne higijenske uslove, a prema našem iskustvu, dešavaju se slučajevi da se romska deca vraćaju kući iz učionica zbog neadekvatne higijene. Za mnoge porodice, školovanje deteta nije opcija jer se deca od malih nogu moraju uključiti u neki oblik privređivanja, kako bi se obezbedio opstanak porodice. Mnoga romska deca umesto u školu odlaze sa svojim roditeljima da sakupljaju sekundarne sirovine, ili da im pomažu u drugim vrstama poslova, a neka od njih bivaju prinuđena na prosjačenje.

Devojčice u romskoj zajednici imaju manje šanse za obrazovanje usled patrijarhalnih normi romske zajednice, prema kojima se u muško dete, koje ostaje u roditeljskoj kući, po pravilu više ulaže nego u žensku decu, za koju se planira udaja, a o ovoj štetnoj praksi kojom se ozbiljno krše prava romskih devojčica biće više reči u narednom delu teksta. Prema trećem izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i tolerancije za Srbiju, kao ključni uzrok za male procente Romkinja u obrazovnom sistemu navode se dečiji i prisilni brakovi.[[7]](#footnote-7) Podaci Romskog centra za žene i decu Daje, kao i iskustvo sa terena, potvrđuju zaključak da su dečiji i prisilni brakovi jedan od ključnih uzroka napuštanja obrazovnog sistema od strane romskih devojčica. Dve trećine Romkinja koje su stupile u dečiji brak ne završi osnovnu školu, dok je među Romkinjama koje su punoletne stupile u bračnu/vanbračnu zajednicu ovaj broj znatno manji (17%). U sprovedenom istraživanju, među ispitanicama koje su stupile u dečiji brak ni jedna od njih nije završila srednju školu, dok je 29% ispitanica koje su stupile u bračnu/vanbračnu zajednicu zavrilo srednju školu. Slični podaci se dobijaju za žene koje su prisilno udate: samo 10% Romkinja koje su prisilno udate završi osnovnu školu (u poređenju sa 52% njih koje su u bračnu/vanbračnu zajednicu stupile svojom voljom).[[8]](#footnote-8) Navedeni podaci nedvosmisleno pokazuju dečiji i prisilni brakovi onemogućavaju romske devojčice da se školuju.

### 1.3. Radni status

Podaci Romskog centra za žene i decu Daje pokazuju da čak 75% Romkinja nije zaposleno. Slično je utvrđeno u istraživanju Ženske romske mreže u kojem se navodi da je 71% Romkinja u Srbiji nezaposleno.[[9]](#footnote-9) Najveći deo vremena romske žene provode u neplaćenom radu – obavljanju kućnih poslova i brizi o potrebama članova porodice. Romkinje koje su zaposlene uglavnom rade kao higijeničarke, sobarice i sezonske radnice. Svega 5% Romkinja zaposleno je u formalnoj ekonomiji, u radnom odnosu sa prijavom, a 11 % njih je u alternativnim formama zaposlenja – bez prijave, povremeno zaposleno.[[10]](#footnote-10) Romkinje koje rade u neformalnoj ekonomiji suočavaju se sa različitim zloupotrebama i eksploatacijom od strane poslodavaca i posrednika u pronalaženju zaposlenja, ali su pod teretom siromaštva prinuđene da na ove uslove pristanu, bez dovoljno informacija kome mogu da se obrate da zaštite svoja radna prava.

Prema podacima Ženske romske mreže, 50% Romkinja su korisnice socijalnih davanja.[[11]](#footnote-11)

### Bračni status

Podaci Romskog centra za žene i decu Daje pokazuju da je oko polovina partnerskih zajednica u romskoj populaciji vanbračno. U Grafikonu 2 je prikazana bračna struktura Romkinja identifikovana u istraživanju Romskog centra za žene i decu Daje iz 2019. godine.[[12]](#footnote-12)

Iako je Ustavom RS i Porodičnim zakonom, vanbračna zajednica izjednačena sa bračnom, ovakva forma partnerstva za mnoge Romkinje koje su izložene rodno zasnovanom nasilju jeste barijera ukoliko donesu odluku da napuste nasilnu zajednicu. Veoma mali broj Romkinja može da dokaže zajedničko poreklo imovine i u slučaju rastave ostaje bez ičega. U pogledu imovinskih odnosa Porodični zakon je odredio da se “na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno primenjuju odredbe ovog zakona o imovinskim odnosima supružnika”. Da bi se primenila navedena norma, vanbračna zajednica mora ispuniti određene zakonske uslove odnosno mora postojati “trajnija zajednice života žene i muškarca između kojih nema bračnih smetnji“. Upravo u delu oko dokazivanja postojanja i trajanja same vanbračne zajednice dolazi do poteškoća u praksi. Veliki broj Romkinja ne može da dokaže postojanje vanbračne zajednice a samim tim niti postojanje imovine koja je zajednički stečena.

Romkinje sa iskustvom nasilja, usled neposedovanja vlastite imovine, bez sopstvenog izvora prihoda, u velikom broju bivaju prinuđene da se vrate nasilnom partneru. Jedan od razloga zbog čega su vanbračne zajednice rasporostranjene u romskoj populaciji jeste stupanje u zajednicu na uzrastu mlađem od 18 godina, kada bez posebne dozvole suda nije moguće sklopiti bračnu zajednicu.

Grafikon 2: Bračni status Romkinja u Srbija

Kada je u pitanju starost žena u momentu stupanja u bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu, podaci pokazuju da čak 67% Romkinja stupi u zajednicu pre navršene osamnaeste godine. Čak 30% Romkinja u trenutku kada stupi u vanbračnu zajednicu ima između 13 i 15 godina, a 37% njih 16 ili 17 godina. Najveći broj Romkinja stupi u zajednicu u šesnaestoj godini (20%).[[13]](#footnote-13) Ovi podaci su prikazani u Grafikonu 3.

Grafikon 3: Starost Romkinja prilikom stupanja u bračnu/vanbračnu zajednicu

U pogledu načina zasnivanja bračne, odnosno vanbračne zajednice, podaci pokazuju da je jedna trećina Romkinja prisiljena na zajednicu od strane svojih roditelja, odnosno partnera. [[14]](#footnote-14)Podaci su prikazani u Grafikonu 4.

Grafikon 4: Način zasnivanja bračne/vanbračne zajednice

### 1.5. Trudnoća i porođaj

Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje, nešto više od polovine Romkinja rodi prvo dete pre navršene osamnaeste godine. Od ukupnog broja Romkinja koje su bile maloletne kada su rodile prvo dete, njih 30% imalo je između 14 ili 15 godina.[[15]](#footnote-15) U istraživanju Ženske romske mreže navode se slični podaci: 50% Romkinja prvo dete rodi pre punoletstva. Od ukupnog broja Romkinja, 19% njih imalo je između 12 i 16 godina kada je rodilo prvo dete, a 31% njih između 17 i 18 godina. Prema rezultatima ovog istraživanja, najmlađa ispitanica je bila stara svega 11 godina kada je rodila prvo dete.[[16]](#footnote-16)

Istraživanje Romskog centra za žene i decu Daje pokazuje da je 75% Romkinja sve svoje trudnoće pratilo kod ginekologa, a 85% njih je svu decu rodilo u porodilištu. Ipak, postoje razlike u pogledu urednosti vođenja trudnoće kod Romkinja koje su bile punoletne kada su rodile prvo dete, u odnosu na Romkinje koje su bile maloletne. Ukupno 97% žena koje su bile punoletne kada su rodile prvo dete pratile su sve svoje trudnoće kod ginekologa, u poređenju sa njih 58% koje su bile maloletne kada su rodile prvo dete. Među ženama koje su se udale svojom voljom njih 89 % je pratilo sve trudnoće kod ginekologa, u poređenju sa njih 49% koje su u bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu stupile prisilno.[[17]](#footnote-17) Navedeni podaci ukazuju da stupanje u dečiji i prisilni brak smanjuje mogućnost urednog vođenja trudnoće kod ginekologa, čime se povećava rizik od nepovoljnih ishoda trudnoće i po majku i po dete.

1. **Uslovi života u romskim naseljima u Srbiji**

U trećem izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) o Srbiji, iz 2017.godine, u okviru petog ciklusa monitoringa, navodi se da je stambeni prostor mnogih pripadnika romske nacionalne manjine je u jako lošem stanju. U izveštaju je identifikovano da je 72% romskih naselja neformalno, pri čemu 37% romskih domaćinstava nema pristup vodi za piće u svom domu, 67% nema pristup kanalizaciji, 11% nema električnu energiju i 49% za kuvanje i grejanje koriste peći na drva, postojeće stambene jedinice su lošeg kvaliteta, a mnoge se nalaze u izolovanim, udaljenim i neurednim naseljima; samo 32% Roma poseduje imovinska dokumenta za svoje domove.[[18]](#footnote-18) U publikaciji „Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji“ iz 2021.godine mapirano je ukupno 702 podstandardna romska naselja u Srbiji, koja se nalaze na teritorijama 94 jedinice lokalne samouprave, a u kojima živi 167.975 stanovnika. Od ukupnog broja romskog stanovništva koje živi u podstandardnim naseljima, njih 43.944 naseljeno je u Beogradu, na čijoj je teritoriji mapirano 122 podstandardna naselja. Stanovnici podstandardnih naselja žive u neadekvatnim uslovima, suočeni sa nedostatkom pristupa osnovnoj infrastrukturi i komunalnim uslugama – struji, čistoj pijaćoj vodi i kanalizaciji. [[19]](#footnote-19)

Podaci Romskog centra za žene i decu Daje u skladu su sa navedenim nalazima i potvrđuju da veliki broj romskih porodica živi u veoma teškim uslovima. Prema rezultatima istraživanja, 11 % Romkinja u svojim domaćinstvima nema pristup elektro-mreži, njih 10% nema pristup čistoj vodi za piće, a njih 8% nema ni kanalizaciju ni septičku jamu. Postoje velike razlike između naselja u pogledu adekvatnosti infrastrukture i mogućnosti pristupa komunalnim uslugama, te tako rezultati istraživanja pokazuju da u određenim naseljima čak 36% romskih domaćinstava nema pristup pijaćoj vodi.[[20]](#footnote-20)

Romi i Romkinje koji žive u podstandardnim naseljima izloženi su većem stepenu diskriminacije i izolacije iz društvenih tokova, a nepovoljni socijalni, bezbednosni i higijenski uslovi u naseljima najviše pogađaju žene i devojčice. Usled patrijarhalne strukture romske zajednice, većina Romkinja živi u psihološkoj i fizičkoj izolaciji, onemogućene da samostalno napušta naselje u kojem živi, prinuđene da se na različite načine snalaze za obezbeđivanje svakodnevnih životnih potreba. Život u ekstremnom siromaštvu u neformalnim, podstandardnim romskim naseljima, bez adekvatnog pristupa infrastrukturi i komunalnim uslugama, kao i tradicionalne rodne uloge u patrijarhalnoj romskoj zajednici, osnovni su mehanizmi socijalne isključenosti Romskih žena i devojčica, što ih čini vrlo ranjivim na razne oblike nasilja.

1. **Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama u Srbiji**

3.1. Zakonodavni i strateški okvir

Republika Srbija je ratifikovala najvažnija međunarodna dokumenta u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama- Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW konvencija i Konvencija o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznata još i kao Istanbulska konvencija.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo da se primenjuje 01. jula 2017. godine u skladu je sa Instanbulskom konvencijom i definiše nasilje u porodici u članu 3. kao: „ akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu“.

Uprkos nespornim pozitivnim efektima Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, isti ostaje neprimenjiv odnosno u određenoj meri neefikasan kada su u pitanju Romkinje koje imaju iskustvo nasilja u porodici čak i nakon više od šest godina primene istog. Najznačajnija novina koju je Zakon uveo su svakako hitne mere koje kao protektivne mere imaju za cilj da spreče eskalaciju nasilja u najkraćem mogućem roku. Prema članu 17. Zakona, hitne mere su: mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj. Nadležni policijski službenik izriče hitnu meru učiniocu ako posle procene rizika ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, izrečena mera traje 48h, a naknadno može biti produžena od strane suda na još 30 dana.

Uzimajući u obzir činjenicu da skoro 50% Romkinja u Srbiji živi u proširenim višegerenarcijskim porodicama svojih partnera a manje od 5% njih živi sa partnerom ili sa partnerom i decom, iste po prijavi nasilnika I udaljenju iz stana u velikom procentu (preko 90%) doživljavaju sekundarnu viktimizaciju od partnerovih srodnika sa kojima ostaju u istom prostoru. Sve navedeno dovodi do toga da Romkinje u malom broju slučajeva prijavljuju nasilje, odnosno da isto prema našim iskustvima sa terena prijavljuju tek kada poprimi oblike ozbiljnog fizičkog nasilja odnosno narušavanja telesnog i duševnog integriteta.

Romkinje koje odluče da napuste nasilno okruženje suočavaju se sa dodatnom poteškoćom. Prema dostupnim podacima u Republici Srbiji postoji 15 sigurnih kuća za žene žrtve rodno zasnovanog nasilja, čiji je ukupni kapacitet 190 ležaja, što je nedovoljno i van standarda propisanih od strane EU . Dodatna problematika za prijem u sigurne kuće za Romkinje u Srbiji je neposedovanje ličnih dokumenata čime im je ova usluga socijalne zaštite automatski onemogućena. Iako član 25. Zakona o socijalnoj zaštiti promoviše načelo zabrane diskriminacije, dugogodišnje iskustvo sa terena ukazuje da Romkinje doživljavaju diskriminaciju prilikom postupka prijema u sigurne kuće kao i tokom samog boravka u sigurnim kućama.

Pored Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, rodno zasnovano nasilje regulisano je Porodičnim zakonom, koji u članu 197. definiše šta se smatra nasiljem u porodici dok su u članu 198. definisane mere zaštite od nasilja. Porodično-pravna zaštita od nasilja u porodici inicira se podnošenjem tužbe na šta se prema našim istraživanjima i iskustvima sa terena Romkinje odlučuju u veoma malom broju iz razloga nepostojanja kapaciteta za „Iznošenje“ parničnog postupka kao i iz straha od potencijalne osvete i naknadnog nasilja od strane nasilnika ili članova njegove porodice. Dodatni razlog je trajanja parničnog postupka, koji se neretko oduži na više meseci pa i godina iako je zakonski propisano da je postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici naročito hitan.

Prema Krivičnom zakoniku, nasilje u porodici je krivično delo, propisano članom 194. Zakonika.

Strateški dokumenti koji sadrže specifične ciljeve i mere za poboljšanje položaja Romkinja u Srbiji su Strategija socijalnog uključivanja Roma i Romkinja za period od 2022. do 2030. godine, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije, Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2021-2030. godine, Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025. godine, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022-2030. godine i Strategija za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025.godine.

Široko postavljen i najvećim delom usaglašen zakonodavno-strateški okvir za borbu protiv nasilja nad ženama ne umanjuje realnost da su razmere nasilja i dalje nesagledive. Nemamo zvaničan podatak o broju ubijenih žena u porodičnom i partnerskom nasilju jer još uvek ne postoji registar femicida u Srbiji koji je u zakonskoj obavezi da vodi država. Na osnovu evidencija koje vode ženske nevladine organizacije, izvršeno je 27 femicida tokom 2022.godine, dok je u prvoj polovini 2023. godine zabeleženo čak 19 femicida.

**3.2. Rasprostranjenost rodno-zasnovanog nasilja nad Romkinjama**

Muško nasilje nad ženama u romskoj zajednici je normalizovano, te žene koje su mu izložene nisu u stanju da ga prepoznaju. Psihološko nasilje ne prepoznaje čak dve trećine žena, dok fizičko nasilje ne prepoznaje najmanje jedna trećina njih. Skoro polovina Romkinja ne prepoznaje prinudu na seksualni odnos kao seksualno nasilje, jer je ono predstavljeno kao dužnost i obaveza žene prema svom partneru.[[21]](#footnote-21) U Grafikonu 5 su prikazani podaci o nivou prepoznavanja rodno-zasnovanog nasilja od strane Romkinja.

*„Žena mora uvek da bude raspoložena za muža i da spava sa njim“*, Romkinja iz Srbije.

„*One kažu - udario mi šamar, ali ja sam kriva. One uvek sebe okrivljuju, kažu - ja sam kriva jer nisam htela da spavam sa njim, zato me je prisilio, tukao me zbog toga.*“ Romska aktivistkinja iz Beograda[[22]](#footnote-22)

Romkinje kao rodno-zasnovano nasilje najčešće prepoznaju one oblike nasilja u kojima im je direktno ugrožen život, kao što su slučajevi teškog fizičkog nasilja i pretnje fizičkim povređivanjima i ubistvom. Takođe, Romkinje kao nasilje prepoznaju i pretnje nasilnika da će im oduzeti ili povrediti decu. Međutim, najmanje 30% Romkinja ne identifikuje navedene obilke ponašanja kao nasilje.[[23]](#footnote-23)

Grafikon 5: Prepoznavanje rodno zasnovanog nasilja

Prepoznavanje nasilja jedan je od preduslova da se žrtva nasilja obrati za pomoć i podršku. Važno je naglasiti da kada se govori o (ne) prepoznavanju rodno-zasnovanog nasilja od strane žrtava, ne negira se emocionalno iskustvo patnje koje svaka žena koja je izložena nasilju doživljava, već se ističe (ne) postojanje znanja žene o tome da su takva ponašanja nedozvoljena i kažnjiva, a ne nešto što je “normalan” i neizbežan deo ženskog života. Prema podacima, prepoznavanje rodno-zasnovanog nasilja i izloženost rodno zasnovanom nasilju statistički značajno koreliraju – korelacije su negativne, niske do srednje, statistički značajne.[[24]](#footnote-24) To znači da žene koje u većoj meri prepoznaju različite oblike rodno-zasnovanog nasilja u manjoj meri izveštavaju o ličnom iskustvu rodno-zasnovanog nasilja. U tom kontekstu, osnaživanje žena da prepoznaju muško nasilje jedan je od važnih faktora u prevenciji i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Podaci pokazuju da određene okolnosti povećavaju rizik od smanjenog prepoznavanja rodno-zasnovanog nasilja od strane Romkinja. Romkinje koje su prisiljene na bračnu/vanbračnu zajednicu u manjoj meri prepoznaju rodno-zasnovano nasilje u poređenju sa Romkinjama koje su u zajednicu stupile svojom voljom.[[25]](#footnote-25)

Rodno zasnovano nasilje je rasprostranjeno u romskoj zajednici. Podaci pokazuju da je 90% Romkinja najmanje jednom u životu bilo izloženo nekom obliku muškog nasilja. U Grafikonu 6 je prikazana rasprostranjenost različitih oblika nasilja nad romskim ženama.[[26]](#footnote-26)

„*Psihičko nasilje je skoro svuda prisutno - opet si presolila ručak, još uvek nisi oprala veš, nisi završila to što si poćela. To je stalno ponižavanje žene, kao da su žene manje vredne, muškarci su bitniji. Oni svoje nezadovoljstvo ispoljavaju na ženama*.” Romkinja iz okoline Beograda

„*Ima svih oblika nasilja. I kad hoću i kad neću – moram, i moram sve što njemu padne na pamet. Nemaš pravo da ti bude loše, da kažeš sad ću da legnem, ne osećam se dobro. Jako je mali broj žena koje mogu da se odmore. Teška je situacija, u malim sredinama se zna, a ćuti se o nasilju.*” Romkinja iz Istočne Srbije

„*U 8. mesecu trudnoće me je tako pretukao, ja sam bila modra. Hitna pomoć je došla po mene. Nisam mogla da ustanem, iznele su me komšije. Seo mi je na stomak, udarao kao u džak. Posle toga, pomišljala sam da se ubijem. Smatrala sam šta sam tražila to sam i dobila.*”Romkinja iz Istočne Srbije

„*Devojku od 22 godine je ubio čovek koliko je tukao. On je nju toliko maltretirao, on je vrelu vodu prosipao po njoj. Njen otac je prijavio policiji, a ona nije smela da kaže da je to uradio on, nego je čak oca optužila, jer zna koliko je partner maltretira i bije. Ona je rekla i da je sama sebe izgorela, nije smela da kaže da joj je on to uradio. Kad je izašao iz pritvora opet je počeo da je maltretira i dok je nije ubio nije se smirio.*“ Romkinja iz Beograda

„ *Po mesec dana je bila zaključana u kući, ne u kući - u šupi! Po mesec dana nije izlazila, gladna i žedna, a on je samo dolazio tu da je bije i da je maltretira****.***“ Romkinja iz Beograda

“*Puno je hrabrosti potrebno da izađeš iz takve situacije* (iz nasilnog odnosa*), tada mi je padalo na pamet da oduzmem sebi život.” Romkinja iz Istočne Srbije[[27]](#footnote-27)*

Grafikon 6: Iskustvo rodno zasnovanog nasilja

Istraživanje pokazuje da između izloženosti različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja postoje umerene do visoke pozitivne statstički značajne korelacije, što potvrđuje da se rodno zasnovano nasilje javlja u različitim, ali međusobno povezanim formama.[[28]](#footnote-28)

**3.3. Rodna ravnopravnost u romskoj zajednici**

Romska zajednica zasnovana je na patrijarhalnim vrednostima, koje stoje u osnovi prisutnih rodnih nejednakosti između Roma i Romkinja. Rodne uloge u patrijarhalnom sistemu romske zajednice su strogo podeljene, a osnovno socijalno očekivanje od romske žene jeste da bude poslušna, pokorna i podređena muškarcu – u detinjstvu ocu i braći, a nakon što stupi u partnersku zajednicu - partneru i članovima njegove porodice.

„*Nisu jednaki (muškarci i žene). Muškarci rade šta hoće.”* Romkinja iz Istočne Srbije

*„Nema ravnopravnosti. Žena je potčinjena, nema prava na odluke, često je primorana da prosi. Nema prava da izabere sama svog partnera.”* Romkinja iz Beograda

*„Ne, nisu ravnopravni! Novac je kod muškarca. Kućni poslovi – to se zna, taman posla da muškarac nešto uradi, ma kakvi! To ne dolazi u obzir!” Romkinja iz Beograda[[29]](#footnote-29)*

Rodna uloga žene redukovana je na ulogu supruge i majke, od koje se očekuje da bude u potpunosti podređena potrebama porodice. Romkinje su dužne da obavljaju sve kućne poslove i da vode računa o deci, te da zadovoljavaju sve zahteve svojih partnera. Ovo je, pored ostalog, jedan od razloga male stope zaposlenosti Romkinja – romske žene se od detinjstva pripremaju da služe mužu i njegovoj porodici i od njih se očekuje da se isključivo angažuju u neplaćenom radu u kući. Za mnoge od njih je da imaju svoj posao neostvarena želja.

(Kako izgleda jedan tvoj dan?) „*Ustanem, skuvam to što ima, pospremim, vodim decu u školu, idem po njih ... opet sređivanje. Ne idem nigde, nemam uslova, nemam novca.*„

(Šta ti najviše nedostaje?) „*Fali mi da radim, da imaju deca svoje, da imam i ja malo slobode*.“, iz intervjua sa Romkinjom iz Beograda[[30]](#footnote-30)

Romske žene nemaju moć donošenja odluka u porodici i za sve moraju da traže dozvolu od partnera, a često i od članova njegove porodice. Neretko, želja za autonomijom biva kažnjena – nasiljem.

*„Udala sam se kad sam imala 16 godina. Pobegla sam za njega (od siromaštva), on je tad imao 18 godina. Završila sam samo osnovnu školu, škola me nije zanimala. Sada živim sa mužem, dvoje dece i svekrom i svekrvom. Muž je počeo da luta i pije. Više me ne pita da li hoću seksualne odnose, samo dođe u krevet i završi posao. Ujutru kad ustane vređa me, psuje, ponekad me udari ako mu nisam skuvala kafu. Čak me i svekrva ponekad udari. Sramota me je da kažem roditeljima da je bolje živeti u siromaštvu, nego što imam ovakav život. Za sada ne mogu ni da ga prijavim, jer nisam ekonomski stabilna. Mnogo mi je teško što zavisim od njih... “ Korisnica iz Centralne Srbije[[31]](#footnote-31)*

“*Žene moraju da traže dozvolu da izađu od svojih muževa. Mali je broj njih koji može samo da izađe i da kaže mužu da ima samo neku obavezu. Ima i situacija kada dođe i do tuče. Mnoge od njih ni ne pitaju, znaju da ne mogu i to je to. Obično one ne rade, mada i kad rade striktno mora da se vodi računa kad si pošla, gde si pošla, zašto te nema. Jako je mali broj porodica fleskibilan po tom pitanju.“* Romkinja iz Istočne Srbije

*“U kući sve radi žena. Nema šanse da muškarac uzme da usisa. On joj traži kafu, ako nije dobra on joj prospe kafu pa traži opet da skuva. Ako ona legne da odmori, on joj traži da podgreje ručak, pa počne prebacivanje. Pa se onda umeša i svekrva, pa kaže – pa šta je on, da li je on muško ili žensko?!”* Romkinja iz Centralne Srbije[[32]](#footnote-32)

Rodno-zasnovano nasilje koje se transeneracijski prenosi zasnovano je na patrijarhalnom vrednosnom sistemu, u kojem je uloga žene redukovana i obezvređena. Ova norma je internalizovana kako od strane muškaraca, tako i od strane žena, koje nasilje prihvataju kao svakodnevni deo života, često i ne prepoznajući da su mu izložene.

Pored obaveza koje Romkinje imaju u održavanju domaćinstva, brizi o deci i zadovoljavanju potreba partnera i porodice, neke od njih bivaju prinuđene na prosjačenje i prostituciju od strane partnera, kako bi zaradile novac, kojim potom raspolaže muškarac.

“*U našem naselju ima jedna žena, rodila je nedavno dvanaesto dete. Čim je izašla iz bolnice odmah je sa bebom otišla da prosi. Muž je bije, ona nema šta da jede. Alli ona nema gde, nema kod koga da ode, nema roditelje, nema nikoga. Ja sam je jednom pitala zašto to radi, a ona je samo spustila glavu i rekla – moram.*” Romkinja iz Centralne Srbije[[33]](#footnote-33)

Postoje uočljive razlike u načinu na koji se vaspitavaju dečaci i devojčice u romskoj zajednici, koje su direktna manifestacija i način održavanja patrijarhalne strukture i normi romske zajednice. Ponašanje roditelja je u mnogim slučajevima različito prema muškoj i ženskoj deci – muško dete ostaje u kući, dok se žensko priprema za udaju, što utiče na razlike u roditeljskom ulaganju u decu. Jedan od velikih problema jeste taj što se devojčicama onemogućava da pohađaju školu, pošto je školovanje trošak, a siromašne romske porodice kada donose odluku o načinu na koji će raspolagati oskudnim materijalnim sredstvima školovanje devojčica ne stavljaju na prvo mesto.

„*Drugačije je kad se rodi muško i žensko dete. Ipak muško dete ostaje u kući, to je njegovo, a žensko je tuđa kuća, njoj ne treba ništa. Devojčica je svesna toga, ona popušta, sklanja se – dajte njemu, ja sam jela*.“ Romkinja iz okoline Beograda[[34]](#footnote-34)

Devojčice se od malih nogu vaspitavaju u skladu sa tradicionalnim rodnim ulogama u romskoj zajednici, a patrijarhalne norme bivaju duboko internalizovane od strane ženske dece. Tradicionalni rodni obrasci se prenose transgeneracijski sa majki na kćerke, sa svekrvi na snahe. Devojčice već na sasvim ranom uzrastu dobijaju niz kućnih obaveza za koje su zadužene, a sve su u funkciji udovoljvanja ostalim, pre svega muškim članovima porodice.

Devojčice u romskoj porodici imaju znatno manje slobode nego dečaci. Njihove aktivnosti su strogo kontrolisane od strane odraslih, odnosno muških članova porodice. Devojčice su vezane za kuću, zabranjeno im je da izlaze, da se druže, da se zabavljaju, između ostalog zbog roditeljskog straha da bi ih neki mladić mogao “*upropastiti*” – naime, da bi mogle stupiti u seksualne odnose pre braka. Kult devičanstva i danas zauzma veoma važno mesto u patrijarhalnom ustrojstvu romske zajednice, i vodi ozbiljnim negativnim posledicama. Zabrana stupanja u seksualne odnose pre braka odnosi se isključivo na devojke, a nastojanje porodice da po svaku cenu sačuva nevinost ženskog deteta u velikom broju slučajeva znači rano isključivanje iz škole i primoravanje na “udaju”.

„*Mene danas boli moj život, boli me moje detinjstvo. Četiri muškarca u kući. Moraš da očistiš, da središ, da dočekaš, da ispeglaš, cipele da budu izglancane, da to sve bude spakovano, složeno. Tepisi da se peru, da se donese ugalj iz podruma. To sam sve ja radila. Nikada nisam smela da pružim otpor, nikad, takvo je bilo vaspitanje. I ako sam nekada nešto htela, nisam imala hrabrosti da tražim. Braći su mnoge stvari bile dozvoljene, meni ne.* “, Romkinja iz Beograda

„*Ima mnogo tih devojaka koje bi se školovale i htele mnogo više od života. Ali, njih udaju. Ožene se i dečaci mladi, ali njima je posle dozvoljeno da švrljaju.*“, Romkinja iz Beograda[[35]](#footnote-35)

* 1. **Institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama**

Razmere nasilja koje Romkinje doživljavaju prilikom ostvarivanja zagarantovanih prava pred nadležnim institucijama ne mogu kvantitativno da se izraze jer većina institucija ne vodi evidenciju o nacionalnoj pripadnosti lica koja im se obraćaju, pozivajući se na čl.47. Ustava Republike Srbije.

Iskustva naših korisnica pokazuju da Romkinje prilikom obraćanja centrima za socijalni rad doživljavaju diskriminaciju, informacije koje dobijaju od službenika su šture i nedovoljne, bez detaljnog pojašnjenja o pravima koja im po zakonu pripadaju i procedurama za ostvarivanje istih. U određenom broju slučajeva radnici centara za socijalni rad odbijaju da inicijalno prihvate i zavedu zahteve korisnica, čime iste gube bilo kakvu mogućnost da ostvare zagarantovano pravo, što se posebno odnosi na pravo na novčanu socijalnu pomoć. Situacija je u mnogo čemu drugačija kada članice naše organizacije odlaze sa korisnicama u institucije radi podnošenja zahteva ili naknadno podnose urgencije zbog nepostupanja. Navedena praksa postupanja institucija je još jedan pokazatelj duboko ukorenjene diskriminacije i nepoštovanja prava Romkinja, koje kada nemaju podršku nevladinih organizacija bivaju ignorisane usled čega često odustaju od zahteva i ostaju u začaranom krugu siromaštva i nevidljivosti. Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje iz 2019. godine, svega 27% Romkinja doživljava da ih službenici u centrima za socijalni rad tretiraju sa uvažavanjem, poštujući njihovo dostojanstvo, a 30% Romkinja ima doživljaj uvažavanja i poštovanja od strane policijskih službenika.[[36]](#footnote-36)

Posebno zabrinjava postupanje nadležnih organa i institucija u situacijama kada Romkinje prijave rodno zasnovano i porodično nasilje. Policijski službenici često odbijaju da izađu na teren kada dobiju prijavu nasilja koje se dogodilo u romskom nasilju, uz izgovor da su u pitanju „ciganska posla“. Prema podacima iz 2019. godine, nešto više od polovine Romkinja percipira da kada neko u romskom naselju prijavi slučaj porodičnog nasilja policija izlazi na teren. Svega 32% Romkinja smatra da su zaposleni u centrima za socijalni rad spremni da ih saslušaju, a samo 29 % njih ima iskustvo da od zaposlenih u centrima za socijalni rad dobija informacije na jasan i razumljiv način.[[37]](#footnote-37)

Zaposleni u policiji i centrima za socijalni rad ne veruju Romkinjama koje su preživele nasilje, rukovodeći se opasnim predrasudama da žene lažu kako bi izmanipulisale institucije i ostvarile (materijalnu) korist, što vodi sekundarnoj viktimizaciji i potpunom obeshrabrivanju žena da izađu iz naselja. Prema svedočenju korisnica, mnoge Romkinje koje žive u nasilju ili se nalaze u stanju socijalne potrebe, izbegavaju da se obrate za pomoć i podršku socijalnim ustanovama, jer se plaše mogućnosti da bi im zbog siromaštva i neuslovnog životnog smeštaja deca mogla biti oduzeta i smeštena u ustanove ili hraniteljske porodice. Veoma zabrinjava pojava slučajeva da centri za socijalni rad, nakon izlaska na teren i uvida u teške uslove života, decu iz romskih porodica upućuju na hraniteljski smeštaj, umesto pružanja podrške i pomoći porodicama koje žive na egzistencijalnom minimumu da izađu iz siromaštva.

Kada je u pitanju smeštaj u sigurne kuće, Romkinje su izložene diskriminaciji i u malom broju dobijaju ovu uslugu. Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje, svega jedna trećina Romkinja koja ima potrebu za smeštajem u sigurnu kuću, dobije uslugu smeštaja. Za ostvarivanje usluge smeštaja u sigurnu kuću (sa izuzetkom hitnog prijema) neophodno je da žena ima lična dokumenta kako bi se ostvario prijem. Neposedovanje ličnih dokumenata velika je prepreka za ostvarivanje prava na smeštaj sa kojom se suočava jedan broj Romkinja. Žene koje su dobile uslugu smeštaja u sigurnoj kući, u velikom broju izveštavaju o diskriminatornim postupcima osoblja prema njima tokom boravka.[[38]](#footnote-38)

Nadležne institucije koje pružaju usluge podrške ženama koje su preživele nasilje opterećene su štetnim predrasudama prema Romkinjama, kao i nedovoljnom osetljivošću i znanjem zaposlenih o radu sa ženama i devojčicama iz marginalizovanih grupa. U našoj zemlji ne postoji organizovana i sistematska obuka zaposlenih u javnim institucijama koje pružaju usluge podrške ženama iz marginalizovanih grupa koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Neznanje o specifičnim životnim kontekstima, izazovima i problemima sa kojima se suočavaju marginalizovane žene praktično onemogućava pružanje adekvatne institucionalne podrške Romkinjama koje su preživele nasilje.

Saradnja između relevantnih aktera na polju zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja je diskontinuirana, nesistematična i zavisi od motivacije pojedinaca. Takođe, većina aktera u toj oblasti ne prepoznaju nevladine organizacije kao značajne partnere u borbi protiv nasilja nad ženama.

1. **Dečiji i prinudni brakovi kao oblik nasilja nad ženama**

**4.1. Zakonodavni i strateški okvir**

Prema međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu dečiji, rani i prinudi brakovi su zabranjeni.

Nacionalno zakonodavstvo Republike Srbije u cilju zaštite dece koja su u riziku ili su u dečijem braku usklađeno je sa međunarodnim normama i standardima. Osnove pravnog okvira za zaštitu dece od pomenutih negativnih društvenih pojava su Ustav, Porodični zakon kao i Krivični zakonik.

U Porodičnom zakonu brak je definisan kao „zakonom uređena zajednica života žene i muškarca”, koji „se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika”, koji su ravnopravni. Minimalni uzrast za stupanje u brak u Srbiji je povezan sa sticanjem pune poslovne sposobnosti i određen je na 18 godina života. Stoga je nepostojanje punoletstva prepreka za brak.Ipak, u izuzetnim slučajevima sud u vanparničnom postupku može odlučiti o dozvoli za zaključenje braka pre sticanja punoletstva maloletnom licu koje je navršilo 16 godina. Odluka o zaključenju braka maloletnom licu donosi se na osnovu procene da postoji slobodna volja i želja maloletnih lica da zaključe brak, kao i da su dostigla telesnu i duševnu zrelost za vršenje prava i dužnosti u braku.

Ipak, štetna praksa ranih brakova je i dalje prisutna u različitim društvenim grupama.

**4.2.Rasprostranjenost dečijih i prisilnih brakova u Srbiji**

Prema UNICEF-ovim podacima iz 2014. godine, više od polovine romskih devojčica ulazi u bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu pre navršene osamnaeste godine[[39]](#footnote-39), a prema UNDP-u 56% devojčica iz romskih naselja u Srbiji stupi u dečiji brak.[[40]](#footnote-40)

Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje iz 2019. godine oko 30% Romkinja je prisiljeno od strane partnera ili od strane roditelja da stupi u bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu, a čak 67% Romkinja stupilo je u dečiji brak.[[41]](#footnote-41) Slični podaci dobijeni su u istraživanju Ženske romske mreže Republike Srbije koje je sprovedeno na nacionalnom uzorku: 50% Romkinja je stupilo u dečiji brak, a 22 % Romkinja je prisiljeno da stupi u bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu. Od Romkinja koje su prisiljene da stupe u bračnu/vanbračnu zajednicu, njih 35% je prisiljeno na dečiji brak.[[42]](#footnote-42)

*„Prodali su me (roditelji) kad sam imala 15 godina. Nedelju dana pre udaje namazali su mi ruke kanom, a strina me je terala da ostavljam tragove po zidu. Tu noć, sećam se, nisam spavala. Plakala sam, jer sam se plašila. Strina je vikala na mene, rekla je da se moram udati jer su već uzeli pare za mene. Došao je i taj dan (svadbe), došli su po mene i stavili mi preko glave crvenu maramu. Svi su igrali i pevali, a ja sam samo gledala pred sebe. Tada sam prvi put videla i svog muža, svekra, svekrvu... Tu noć sam izgubila nevinost. Neke starije žene su kasnije došle i uzele čaršaf. Posle tiga svi su se opet veselili.“ Korisnica iz Centralne Srbije[[43]](#footnote-43)*

**“***Ne znam ni za jedan rani brak gde je prošlo bez kupovine mlade. To je klasična prodaja gde se uzimaju pare u zavisnosti od ekonomske situacije porodice u koje se devojčica udaje. Ako je data velika svota novca, roditelji mlade nemaju pravo da reaguju ako kasnije dođe do nekog problema. Obično kažu nemaš pravo na to, ja sam je kupio. Ako su siromašnije porodice u pitanju onda devojčica možda može da se zaštiti*.” Romkinja iz Istočne Srbije[[44]](#footnote-44)

Svaka druga Romkinja rodi svoje prvo dete pre punoletstva. Podaci pokazuju da su život u prisilnoj zajednici i maloletničke trudnoće povezani sa smanjenom dostupnošću zdravstvene zaštite trudnicama, što potencijalno ima nepovoljne posledice po zdravlje majke i deteta.[[45]](#footnote-45)

**4.3. Uzroci i posledice dečijih i prisilnih brakova**

U romskoj zajednici rani brakovi sklapaju se iz razlčitih razloga, među kojima važno mesto ima nepovoljni društveni i ekonomski položaj Roma i Romkinja. Jedan od razloga za rane brakove jeste i kult devičanstva koji je još uvek veoma prisutan u romskoj zajednici. Seksualni odnosi pre braka su zabranjeni za devojčice, dok se dečaci ohrabruju da u njih stupe. Devičanstvo devojke se proverava, a ako nije devica, onda je vraćaju njenim roditeljima i ona se isključuje iz zajednice. U isto vreme, održavanju štetne prakse dečijih brakova pogoduje izostanak sistematskog odgovora od strane nadležnih institucija.[[46]](#footnote-46)

Patrijarhalne norme romske zajednice doprinose održavanju ove štetne prakse, posredstvom patrijarhalnog shvatanja uloge žene isključivo kao majke i domaćice, te kultom nevinosti.

“*Ima tu i tradicije Roma. Tradicija je da je u romskim porodicama nevinost jako važna. Čim stupe u seksualni odnos devojčice se odmah udaju. Proverava se da li su nevine prilikom udaje.”* Romkinja iz Centralne Srbije

„*Takav je zakon, prodaju žensku decu. Postoji neki Ciganski sud, tu zaseda poglavica, najstariji iz cigan-male. Skuplja je ako završi školu, a gledaju i da li je lepa, da li je bela.”* Romkinja iz okoline Beograda[[47]](#footnote-47)

Kult nevinosti je izraz patrijarhalnih normi romske zajednce, koji i danas ima veliki uticaj i oblikuje živote romskih žena. Kult nevinosti ima jasnu rodnu dimenziju – zabrana seksualnih odnosa pre stupanja u bračnu zajednicu važi samo za žene.

“*Ona je pobegla kod tog mladića. Dosta devojčice beže kod svojih momaka, mislim da je to zato što roditelji uglavnom brane devojčicama da imaju momka. A stupanje u seksualne odnose im je uvek ne, ne i ne. U romskim zajednicama je veoma važno da se sačuva nevinost, žena mora da bude nevina pre braka. Evo imala sam skoro situaciju, devojka 23 godine, bila je svadba i bila je nevina. (*Šta bi se desilo da nije bila nevina?) *Pa ne znam, ne znam kako bi to izgledalo. Nisam išla ni na jednu svadbu da devojka nije bila nevina.”* Romkinja iz Centralne Srbije[[48]](#footnote-48)

Važnost devičanstva devojke koja se udaje je dodatno naglašena ritualom provere nevinosti nakon prve bračne noći, te objavljivanjem rezultata provere celoj zajednici. Za većinu devojčica i devojaka prva bračna noć predstavlja traumatsko iskustvo, a u ogromnom broju slučajeva prva bračna noć jeste silovanje. Običaj iznošenja čaršafa nije prisutan u svim romskim zajednicama, ali se provera nevinosti u velikom broju slučajeva ipak obavlja.

„ *Mladence stave u jednu sobu, a svekrva i svekar u drugu sobu, i onda se prati. I onda kad se završi odnos, moraju da lupe malo devojčicu, snaju, moraju da je lupe po leđima da bi prokrvarila malo, jer neke su devojke elastične a neke nisu. Malo je svekrva lupi po leđima. E onda se tad iznosi čaršaf, onda se tad pije, vesele se.”* Romkinja iz Centralne Srbije[[49]](#footnote-49)

Ipak, tumačenje uzroka prisilnih maloletničkih zajednica romskom tradicijom je pogrešno i opasno. U praksi se dešavaju slučajevi da nadležni organi i institucije odbijaju da reaguju na prijavu slučajeva prisilnih maloletničkih zajednica iz romskih naselja, uz stereotipno obrazloženje da su takva pravila romske zajednice i da se ne treba mešati u tradiciju.

Siromaštvo je važan faktor koji doprinosi održavanju prakse prisilnih maloletničkih zajednica. S obzirom da mnoge romske porodice žive ispod egzistencijalnog minimuma, udaja ženskog deteta za njih predstavlja ekonomsko rasterećenje, „*jedna usta manje*”. U određenim slučajevima, prisilne maloletničke zajednice zapravo predstavljaju oblik trgovine ženskom decom, za koju roditelji dobijaju novac od porodice u koju je „udaju”.

„*Izgovor je tradicija, a razlog je novac.*” Romkinja iz Centralne Srbije

„*Ona je morala da se uda, roditelji su za nju dobili neki novac. Ona je imala je 14, 15 godina. A on 15 godina stariji od nje. Prvo veče on je nju silovao, da vide mama i tata čaršaf.“* Romkinja iz Beograda

“*Njih su roditelji udali, još gore - prodali, to je baš široko u našoj zajednici, mogu na prste da se izbroje žene koje su samostalno izabrale partnera. Samo roditelji kažu i to je to – prodane neveste. Dođu mi i kažu mi kupili smo mladu za toliko i toliko para zato što je takav običaj*.” Romkinja iz Istočne Srbije

„*One imaju od 12 do 15 godina. Tu se zaustavlja škola. Veoma mali broj nastavi srednju školu zato što su se udale. Muževi su obično dečkići ali bilo je i slučajeva da se devojčica od 13 udala za čoveka od 30. Ali on je ponudio novac i to je to.*” Romkinja iz Beograda

„*To (prodaja nevesti) se radi od pamtiveka. Ako devojka pobegne bez razloga, ako ga prevari, taj što je kupio može da je ubije. Ako muž umre ostaje za devera, jer ona je plaćena. Ranije je bilo još strašnije - udaju je za starijeg, pa je bije, pa je maltretira, pa svašta bude... robinja.*” Romkinja iz okoline Beograda[[50]](#footnote-50)

Prodajom devojčica i devojaka za udaju, one postaju roba, a kupac dobija pravo da raspolaže njihovim životom kako želi. Za sve prodate devojčice, početak partnerskog života isključivo znači početak života u nasilju, bez ikakvog poštovanja njihovog dostojanstva i ličnosti. Prva bračna noć u ovim slučajevima je uvek silovanje, a potom se nastavlja fizičko, psihološko i seksualno nasilje od strane partnera, često i članova njegove porodice, iz kojeg je veoma teško izaći. Prisilno udate devojčice i devojke bivaju u potpunosti kontrolisane od strane partnera, nemaju nikakva prava, uključujući i mogućnost da ostvaruju kontakte sa porodicom porekla ili sa susedima, te dolazi i do potpunog urušavanja mreže socijalne podrške, što uz potpunu ekonomsku zavisnost, čini izlazak iz nasilnog okruženja gotovo nemogućim.

*„Ako je data velika svota novca, roditelji mlade nemaju pravo da reaguju ako dođe do nekog problema. Obično im kažu nemate pravo na to, ja sam je kupio*. *Ako devojka pobegne bez razloga, ako ga prevari, taj što je kupio može da je ubije. Ako muž umre, ostaje za devera, jer ona je plaćena.*” Romkinja iz okoline Beograda

“*Išla je u srednju školu*, *kada je pokušala samoubistvo. Saznala da roditelji hoće da je udaju u inostranstvo. Brak je bio ugovoren, našli su nekoga preko familije*. *Ona nije nikada videla svog budućeg muža*.” Romkinja iz okoline Beograda[[51]](#footnote-51)

Dečiji brak ima brojne negativne posledice po psihološko i fizičko zdravlje devojčica. Posledice dečijih brakova uključuju napuštanje škole, niži nivo obrazovanja, zdravstvene rizike povezane sa ranom seksualnom aktivnošću i trudnoćom, povećan fertilitet i manju zaradu tokom života. U najvećem broju slučajeva žene koje su stupile u dečiji i prisilni brak bivaju izložene fizičkom, psihološkom, ekonomskom, seksualnom i drugim oblicima nasilja. Pored toga, dečiji brakovi su povezani sa nizom loših zdravstvenih i socijalnih ishoda i sa drugim negativnim posledicama. Na primer, komplikacije tokom čestih trudnoća ugrožavaju njihovo reproduktivno zdravlje, dovode do visokih stopa morbiditeta i mortaliteta kod majki i novorođenčadi i povećanog rizika od oboljevanja od seksualno prenosivih infekcija i HIV-a. Dečiji brakovi i rano rađanje su prepreke za ostvarivanje obrazovanja, zaposlenja i drugih ekonomskih prilika za devojčice i mlade žene[[52]](#footnote-52) Dečiji brakovi ze devojčice predstavljaju prekidanje detinjstva i početak života u nasilju. Podaci pokazuju da su žene koje su stupile u partnersku zajednicu pre navršene osamnaeste godine u većoj meri izložene različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja kasnije tokom života u zajednici.[[53]](#footnote-53)

* 1. **Institucionalna zaštita u slučajevima dečijih i prisilinih brakova**

Nadležne zdravstvene, socijalne, obrazovne i druge institucije ne pokazuju dovoljno interesovanja za problem prisilnih i dečijih brakova i rano majčinstvo Romkinja. Prisilne i maloletničke zajednice se od strane većinske populacije, uključujući i profesionalce koji rade u institucijama, posmatraju kao tradicionalna romska praksa, iz čega proizlazi čest izostanak reakcije nadležnih službi, iako su u pitanju štetne prakse kojima se grubo krše dečija i ženska ljudska prava. Od velike je važnosti napomenuti da, iako rasprostranjene u romskoj populaciji, dečiji i prislini brakovi postoje i u drugim društvenim grupama i njihovo povezivanje sa tradicijom Roma vodi kreiranju stereotipnog pogleda na ovaj fenomen, sa veoma opasnim posledicama koje se u našoj zemlji manifestuju kao neodstatak intervencije u slučajevima identifikovanih prisilnih i dečijih „brakova“. Jedan od ključnih koraka u iskorenjivanju štetne prakse dečijih brakova jeste sagledavanje ovog fenomena izvan konteksta romske tradicije i kulture, kao štetnu praksu koja grubo krši prava deteta, posebno devojčica, i koja nije privatna stvar porodice i romske zajednice, već poziva na odgovornost i sistematsko reagovanje celokupnog društva.[[54]](#footnote-54)

Nacionalno zakonodavstvo Srbije u cilju zaštite dece koja su u riziku ili su u dečjem braku usklađeno je sa međunarodnim normama i standardima. Međutim, implementacija zakona je i dalje na niskom nivou. Prinudni brak (prinudno sklapanje braka) inkriminisan je članom 187a Krivičnog zakonika Republike Srbije, a rani brak (vanbračna zajednica sa maloletnim licem) inkriminisan je članom 190. U izveštaju o osnovnoj proceduri za procenu stanja u Srbiji za 2019. godinu Ekspertske grupe GREVIO navodi se da su rani i običajni brakovi uobičajeni u našoj zemlji, a posebno rasprostranjeni među romskom populacijom. Izveštaj GREVIO izražava zabrinutost zbog identifikovane težnje vlasti da kombinuju pitanja običajnih i prisilnih brakova unutar romske zajednice i da obe vrste braka smatraju neizbežnom posledicom karakteristika romske kulture, te iz tog razloga odustaju od primene krivičnog zakona.[[55]](#footnote-55) Prema podacima Romskog centra za žene i decu Daje, tokom 2020. i 2021.godine osnovnim javnim tužilaštvima u Srbiji nije podneta ni jedna krivična prijava za krivično delo prinudnog braka, te posledično nije pokrenut ni jedan krivični postupak. Kada je u pitanju krivično delo vanbračne zajednice sa maloletnim licem, tokom navedenog perioda podnet je mali broj krivičnih prijava (2020. godine 110 prijava, a 2021.godine ukupno 126 krivičnih prijava), a od ukupnog broja prijava manje od polovine je dalje krivično procesuirano.[[56]](#footnote-56)

Romski centar za žene i decu Daje je 2020. godine započeo istraživanje usmereno ka centrima za socijalni rad u Republici Srbiji sa ciljem dobijanja konkretnih podataka da li centri vode evidenciju o licima koja su u riziku od dečijeg braka ili su bila u dečijem braku a u skladu sa Instrukcijom o načinu rada Centra za socijalni rad-organa starateljstva u zaštiti dece od dečijih brakova, donetom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dana 20.05.2019.godine. Tokom 2022. godine upućeni su zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja na adrese 50 centara za socijalni rad širom Republike Srbije, u kojima je tražena informacija da li centri vode navedenu evidenciju. Zabrinjava podatak da manje od 50% centara za socijalni rad vodi ovakvu evidenciju odnosno da pojedini od centara odgovaraju da im nije ni poznata Instrukcija po kojoj moraju da postupaju iako je ista donesena od strane nadležnog Ministarstva kao najviše instance u sistemu socijalne zaštite.[[57]](#footnote-57)

Ostaje nejasna i diskrepanca u podacima koji su objavljeni u zvaničnim izveštajima o radu centara za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od dečijih brakova i podataka prikupljenih od centara u okviru istraživanja Romskog centra za žene i decu Daje. Tako su centri tokom 2020. godine identifikovali 191 dete kao žrtvu dečijeg braka[[58]](#footnote-58), osnovna javna tužilaštva su iste godine dobila 110 krivičnih prijava za krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnim licem, dok su 2021. godine centri identifikovali 235 dece žrtava dečijeg braka[[59]](#footnote-59), a kako je navedeno tužilaštva su za ovo krivično delo dobila ukupno 126 krivičnih prijava.

1. ***PREPORUKE:***

**-Unaprediti znanje i razumevanje predstavnika nadležnih institucija i ustanova o uzrocima i posledicama rodno zasnovanog nasilja nad Romkinjama kroz različite vidove treninga i obuka;**

**-**  **Unaprediti mehanizme za adekvatno informisanje i obaveštavanja Romkinja koje su žrtve porodičnog nasilja o pravnim procedurama i postupcima kao i uslugama podrške;**

**- Unaprediti specijalizovane usluge za Romkinje koje imaju iskustvo nasilja u porodici uključujući uslugu smeštaja u sigurne kuće;**

**- Unaprediti saradnju nadležnih institucija i nevladinih organizacija u prevenciji i pružanju usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja kao i deci koja su u riziku od dečijeg braka ili su u dečijem braku.**

**-Razviti adekvatnu metodologiju za prikupljane podataka o broju dece koja su u riziku od dečijeg braka ili su u dečijem braku.**

**REFERENCE:**

Beogradski centar za ljudska prava (2017): Ljudska prava u Srbiji. Beograd. Dostupno na <http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2018/03/Ljudska-prava-u-Srbiji-2017.pdf>

GREVIO (2019): Izveštaj o bazičnom postupku procene stanja za Srbiju. Dostupno na <https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-01/GREVIO_Izvestaj%20o%20bazicnom%20postupku%20procene%20stanja_Srbija.pdf>

Izveštaj EKRI o Srbiji (2017). Dostupno na <https://rm.coe.int/third-report-on-serbia-serbian-translation-/16808b5bf6>

Marinković, J., Škorić, M. i Janković, S. (2023): Institucionalno nasilje nad Romkinjama u oblastima krivično-pravne, socijalne i zdravstvene zaštite. Fempower magazine, 33. Beč: WAVE mreža.

Mreža organizacija za decu Srbije (2017): Stop dečijim brakovima. Dostupno na <http://zadecu.org/wp-content/uploads/2017/12/Stop-Decijim-Brakovima_Stop-to-Child-Marriages_.pdf>

Republički zavod za socijalnu zaštitu (2021): Izveštaj o radu centara za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od dečijih brakova. Beograd. Dostupno na <http://www.zavodsz.gov.rs/media/2293/deciji-brakovi-2020.pdf>

Romski centar za žene i decu Daje (2018): Procena bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima na teritoriji gradske opštine Zemun.

Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjma i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454>

Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd.

Romski centar za žene i decu Daje (2022): Krivično gonjenje u slučajevima prinudnih i dečijih brakova u Srbiji – podaci za 2020. i 2021.godinu. Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7714>

Romski centar za žene i decu Daje (2022): Postupanje centra za socijalni rad kao organa starateljstva u zaštiti dece od dečijih brakova. Beograd. (neobjavljeno)

Romski centar za žene i decu Daje (2023): Narativna analiza izveštaja sa terena o položaju Romkinja u Centralnoj Srbiji. (neobjavljeno)

UNICEF (2016): Dečiji brakovi u Srbiji – analitički izveštaj. UNICEF: Beograd. Dostupno na <https://www.unicef.org/serbia/media/3051/file>

UNICEF (2017): Dečiji brakovi u romskoj populaciji u Srbiji – etnografsko istraživanje. Dostupno na <https://www.unicef.org/serbia/media/921/file/Child%20marriage%20among%20the%20Roma%20population%20in%20Serbia.pdf>

UNHR (2021): Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji, sa naročitim osvrtom na COVID-19 pandemiju. Dostupno na <https://serbia.un.org/sites/default/files/2021-02/Mapiranje_podstandardnih_romskih_naselja_SRB_web.pdf>

UNDP (2022): Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III: Preuzeto sa <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/undp-rs-Integrated-Reponse-onepager-ser-2022.pdf>

Ženska romska mreža RS: Rezultati istraživanja o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji.

1. Romski centar za žene i decu Daje (2018): Procena bezbednosne situacije u podstandardnim naseljima na teritoriji gradske opštine Zemun. [↑](#footnote-ref-1)
2. Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Beograd. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zakon o prebivalištu i boravištu, <https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prebivalistu_i_boravistu_gradjana.html> [↑](#footnote-ref-3)
4. Marinković, J., Škorić, M. i Janković, S. (2023): Institucionalno nasilje nad Romkinjama u oblastima krivično-pravne, socijalne i zdravstvene zaštite. Fempower magazine, 33. Beč: WAVE mreža. [↑](#footnote-ref-4)
5. Izveštaj EKRI o Srbiji (2017). Dostupno na <https://rm.coe.int/third-report-on-serbia-serbian-translation-/16808b5bf6> [↑](#footnote-ref-5)
6. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-6)
7. Izveštaj EKRI o Srbiji (2017). Dostupno na <https://rm.coe.int/third-report-on-serbia-serbian-translation-/16808b5bf6> [↑](#footnote-ref-7)
8. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-8)
9. Ženska romska mreže RS: Prikaz rezultata istraživanja o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji. [↑](#footnote-ref-9)
10. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-10)
11. Ženska romska mreže RS: Prikaz rezultata istraživanja o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji. [↑](#footnote-ref-11)
12. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-12)
13. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-13)
14. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Ženska romska mreže RS: Prikaz rezultata istraživanja o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji. [↑](#footnote-ref-16)
17. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. [↑](#footnote-ref-17)
18. Izveštaj EKRI o Srbiji (2017). Dostupno na <https://rm.coe.int/third-report-on-serbia-serbian-translation-/16808b5bf6> [↑](#footnote-ref-18)
19. UNHR (2021): Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji, sa naročitim osvrtom na COVID-19 pandemiju. Dostupno na <https://serbia.un.org/sites/default/files/2021-02/Mapiranje_podstandardnih_romskih_naselja_SRB_web.pdf> [↑](#footnote-ref-19)
20. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-20)
21. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-21)
22. Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. [↑](#footnote-ref-22)
23. Romski centar za žene i decu Daje (2019). Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-25)
26. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-26)
27. Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. [↑](#footnote-ref-27)
28. Romski centar za žene i decu Daje (2019). Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-28)
29. Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Romski centar za žene i decu Daje (2023): Narativna analiza izveštaja sa terena o položaju Romkinja u Centraloj Srbiji. Beograd. (neobjavljeno) [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-35)
36. Romski centar za žene i decu Daje (2019). Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
39. UNICEF’s Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS) [↑](#footnote-ref-39)
40. UNDP (2022): Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III: Preuzeto sa <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/undp-rs-Integrated-Reponse-onepager-ser-2022.pdf> [↑](#footnote-ref-40)
41. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Beograd. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ženska Romska mreža RS: Rezultati istraživanja o rasprostranjenosti dečijih brakova u Srbiji. [↑](#footnote-ref-42)
43. Romski centar za žene i decu Daje (2023): Narativna analiza izveštaja sa terena o položaju Romkinja u Centralnoj Srbiji. [↑](#footnote-ref-43)
44. Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. [↑](#footnote-ref-44)
45. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno-zasnovano nasilje nad Romkinjama i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-45)
46. Beogradski centar za ljudska prava (2017): Ljudska prava u Srbiji. Beograd. Dostupno na <http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2018/03/Ljudska-prava-u-Srbiji-2017.pdf> [↑](#footnote-ref-46)
47. Romski centar za žene i decu Daje (2020): Ženska prava Romkinja u Srbiji – kvalitativna analiza. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
52. UNICEF (2016): Dečiji brakovi u Srbiji – analitički izveštaj. UNICEF: Beograd. Dostupno na <https://www.unicef.org/serbia/media/3051/file> [↑](#footnote-ref-52)
53. Romski centar za žene i decu Daje (2019): Rodno zasnovano nasilje nad Romkinjma i dostupnost usluga podrške u Srbiji. Romski centar za žene i decu Daje: Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7454> [↑](#footnote-ref-53)
54. Mreža organizacija za decu Srbije (2017): Stop dečijim brakovima. Dostupno na <http://zadecu.org/wp-content/uploads/2017/12/Stop-Decijim-Brakovima_Stop-to-Child-Marriages_.pdf> [↑](#footnote-ref-54)
55. GREVIO (2019): Izveštaj o bazičnom postupku procene stanja za Srbiju. Dostupno na <https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/sites/default/files/2021-01/GREVIO_Izvestaj%20o%20bazicnom%20postupku%20procene%20stanja_Srbija.pdf> [↑](#footnote-ref-55)
56. Romski centar za žene i decu Daje (2022): Krivično gonjenje u slučajevima prinudnih i dečijih brakova u Srbiji – podaci za 2020. i 2021.godinu. Beograd. Dostupno na <http://romadaje.org/?p=7714> [↑](#footnote-ref-56)
57. Romski centar za žene i decu Daje (2022): Postupanje centra za socijalni rad kao organa starateljstva u zaštiti dece od dečijih brakova. Beograd. (neobjavljeno) [↑](#footnote-ref-57)
58. Republički zavod za socijalnu zaštitu (2021): Izveštaj o radu centara za socijalni rad – organa starateljstva u zaštiti dece od dečijih brakova. Beograd. Dostupno na <http://www.zavodsz.gov.rs/media/2293/deciji-brakovi-2020.pdf> [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-59)