**KRISHANTERINGSPOLICY**

**FÖR HK GULDKROKEN**

Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga konsekvenser för föreningen. Kriser kan orsakas av fusk, t ex doping, skattefusk, översitteri, förskingring, misshandel, sexuellt utnyttjande, elitiserad barnidrott mm. Krisplanen ska kunna användas i tillämpliga delar för olika typer av kriser.

***Krisgrupp***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn | Mobiltelefon | E-post |
| Nils H Ekholm | 0732770798 | nekholm6@gmail.com |
| Petra Rosebrink | 0736412549 | Petrarosebrink@gmail.com |
| Freddy Yström | 0732058101 | Freddy.ystrom@hotmail.com |
| Helena Gericke | 0737153762 | Bokmalen5@gmail.com |
| Johanna Karlsson | 0703140401 | Hjohannanilsson@gmail.com |

***Krisgruppens arbetsgång***

Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för telefonkedja till övriga i gruppen.

Sammankalla krisgruppen, alternativt anordna telefonmöte.

Följande ansvarsområden utdelas varje gång gruppen sammankallas:

**Informatör:** Sammanställer aktuellt händelseförlopp och kunskapsläge fortlöpande. Skriv protokoll vid alla möten.

**Massmediekontakter:** Sköter alla kontakter med tidningar och radio.

Informatör och massmediekontakter kan skötas av en och samma person.

**Psykosocialt ansvarig:** Planerar formerna för det psykologiska/medicinska

omhändertagandet. Först kontaktas närmast berörda, i andra hand övriga. Vid behov av krisstöd hänvisas dagtid i första hand till primärvården, nätter och helger till psykakuten. Kommunens POSOM-grupp kan aktivieras via 112.

**Administratör:** Denna person, (gärna en anställd om sådan finns), har ansvaret för aktuella telefonlistor (inkl fritidsboende och e-postadresser) över involverade personer.

Samordnar telefonpassning på förbundets/föreningens kansli om sådant finns.

Vid resor och liknande ansvarar administratören för att motsvarande listor upprättas över deltagare, ledare och deras anhöriga.

**Viktiga telefonnummer:**

· Larm 112 (brådskande vård, polis, brand).

· Kärnsjukhuset i Skövde 0500-431000

· Vårdcentralen i Hjo 0503-227 00 (08.00 – 17.00)

· Polis – ej brådskande 114 114

· Krisgrupp (se ovan).

· Sjukvårdsrådgivningen 1177

**Viktiga adresser**

Gjensidiges Försäkring

0771-326 326

https://www.gjensidige.se/

**FÖRBEREDELSER**

**Reserutiner**

· Utse en ansvarig ledare som har mobiltelefon. Nummret meddelas deltagarna

samt en hemmaansvarig.

· Utse hemmaansvarig – meddela inblandade telefon och mobiltelefon.

· Resplan – färdsätt, färdväg, övernattning och hela resans program.

· Beräknad tid för avresa, ankomst och hemkomst.

· Ange bussbolag, bussförare, privatbilar, privatförare (mobilnummer).

· Om minibussar används – tänk på att de som kör skall ha kompetens för

dem!

· Skriv en deltagarförteckning (inkl ledare) med adress, telefonnummer

eventuella sjukdomar och svårare allergier samt uppgifter om

hemmaansvarig; ge resenärerna två exemplar: ett att ta med och ett till

anhöriga hemma.

· Minst ett exemplar av deltagarförteckning och reseprogrammet förvaras på

en plats som är känd av styrelsen och personal.

· Meddela alltid förändringar i program och deltagarförteckning till den

hemmansvarige.

**KRISEN KOMMER**

**Möte om vad som hänt**

Samla krisgruppen och börja mötet med att fastställa vad som *säkert* kan konstateras har hänt. Besluta om *vad som ska göras, av vem, när* och *tid för uppföljning*.

· Skriv protokoll vid mötet.

· Starta en journal över alla händelser och insatser.

· Utvärdera och följ kontinuerligt upp insatserna.

· Informera öppet, sakligt och tydligt.

· Vid olyckor kontaktas polisen som har informationsansvar gentemot

allmänheten.

· För att undvika onödiga spekulationer bör den lokala föreningen informeras

om det inträffade så snabbt som möjligt.

**Svårare olycka eller dödsfall**

**Första insatsen**

En person ansvarar för arbetsfördelning och utser:

· En eller två personer som tar hand om den skadade (välj dem med mest

vårdkunskap)

· Lämna *inte* den skadade ensam!

· En person larmar och möter även uttryckningen. Följande uppgifter ska

lämnas när du larmar:

* *Vem* är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från?
* *Vad* har hänt?
* *Var* har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig? Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen: var kan du möta dem och visa vägen? Lämna deltagareförteckningen till räddningspersonalen**.**
* *Hur många är skadade* och hur allvarliga är skadorna?
* *När* hände det?

· En tar hand om de övriga i gruppen och informerar vad som hänt.

· En tar hand om press och polis.

· En följer med transporten till olycksplatsen.

· En följer med transporten till sjukhus.

· Informera krisgruppen hemma.

**Rån, inbrott och hot**

Många föreningar bedriver kioskrörelse, uthyrning och andra former där kontanter är i rörelse. Se då till att det finns en förebyggande säkerhetsrutin och rutiner vid rån och inbrott. Placera anvisningar om vad som ska göras vid inbrott, rån och hot väl synlig i lokaler som kan utsättas för nämnda brott.

Vid hot och rån gäller det att först ta hand om drabbade personer; följ delar av

”Insatser efter svårare olycka eller dödsfall”. Kontakta alltid polis. Stäng lokalen och samla vittnen. Tänk på att även vid rån kan drabbade personer få svåra reaktioner efter händelsen. Hot mot medlemmar, ledare, anställd eller egendom ska polisanmälas. Om det händer att inblandade inte vill involvera polisen bör juridisk hjälp anlitas.

**Insatser efter olycka eller dödsfall**

· **Skicka inte hem deltagarna!** Samla istället gruppen på en plats där ni får

vara ifred och informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt.

· Informera sakligt om vad som har hänt. Spekulera aldrig om händelsen och

dess orsaksförlopp.

· Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till

tals. Förvänta dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Var tolerant.

· Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt.

Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så att de

kan förstå eventuella efterreaktioner. Uppmana dem att tala om händelsen

med anhöriga.

· Kalla till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är

övernattning.

· Informera krisgruppen om vad som hänt så att informationen kan spridas.

· Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, förbund och eventuella

 motståndare. *Vid dödsfall är detta en uppgift för polis eller sjukhus.*

· Diskutera behovet av präst eller annan andlig ledare.

· Låt sådant som påminner om den som har avlidit vara orört för en tid framåt.

 Stoppa *inte* undan föremål i tron att de ökar sorgearbetet – resultatet kan bli

 det motsatta.

· Ritualer är viktiga i sorgearbetet.

· Stöd stödjarna; allvarliga händelser kan ta hårt på krafterna.

· Ordna dryck och förtäring.

· Ställ in träning men samlas istället för att bearbeta händelsen.

· Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil.

· Vid dödsfall är det polis eller sjukvården som ska kontakta närmast anhörig.

 Kontakta anhöriga när det är bekräftat att de har fått dödsbudet.

· Vid dödsfall utomlands ska UD kontaktas; ta även hjälp av svensk ambassad

 om sådan finns i närheten.

**Förhållningssätt**

· **Lämna inte den drabbade ensam under den akuta krisen**

· Försök inte trösta. Ord som ”Det är inte så farligt” blir till hån i den här

 situationen. Det här är kanske det farligaste och värsta som kunde hända för

 den drabbade. Hjälp anhöriga att sörja istället för att trösta.Var nära och

 närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar.

 Våga visa er egen sorg och bestörtning.

· Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en

 hand eller kramas.

· Var inte rädd för gråten; den är kroppens eget sätt att uttrycka en stark

 känsla.

· Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni

 när som helst är beredda att fortsätta samtalet.

· Återkom. En stor sorg är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att

 höra efter hur de drabbade mår

· Var dig själv. Försök inte vara psykolog, kurator eller präst.

· Vilka övriga behöver stöd: vänner, klubbledare/-medlemmar?

**Minnesstund**

Fundera på vilka som ska bjudas in och vad som förväntas? I allmänhet behövs en avskild plats, där man kan spela lugn musik och tända ljus. Själva olycksplatsen utgör ofta mötesplatsen, men tänk då på att det kan vara utomhus och svårt att skapa avskildhet.

Anlita gärna en präst eller annan andlig ledare för att leda minnesstunden. De kan också bistå med råd och anvisningar för mötet, även om de inte medverkar. Beakta behovet av rätt andlig ledare beroende på religion.

**Utvärdering**

Ett par veckor efter att krisen/olyckan är över utvärderar krisgruppen insatserna. sammanfatta händelserna. Värdera insatserna. Diskutera

hur krisplanen fungerade, saknades något? Revidera vid behov krisplanen.

Kontrollera att uppföljningssamtal och stödinsatser fungerar.

**Polisförhör**

Polisen har ansvaret att utreda om ett brott har begåtts vid olyckor, rån och överfall. Kom ihåg att ett brott inte behöver vara uppsåtligt. Den som blir kallad till förhör har rätt att ta med sig en person som stöd under förhöret.

**Massmediekontakter**

I en kris sätts organisationen på stora prov. Det kan kännas ovidkommande och oviktigt att i en svår stund behöva tänka på massmedierna. Kom då ihåg att ni som ansvarar för föreningen/förbundet är språkrör för er organisation. Att inte bry sig om massmedierna i en kris kan ge utrymme för spekulationer som försvårar situationen. Ni har också ett ansvar för organisationens trovärdighet. Ett dödsfall är det värsta som kan drabba de inblandade men för föreningen kan andra saker vara värre ur ett massmedieperspektiv. Det kan låta krasst, men en förening lever vidare efter till exempel en ledares död. Däremot kan en ledare som förgriper sig på barn vara rent förödande för en klubb. Det förtroende som har byggts upp raserar då snabbt och det är mycket svårt att vinna tillbaka det. Därför är det mycket viktigt att förbereda sin organisation på vilka händelser som kan drabba den ur ett massmedialt perspektiv.

**Generella råd**

· Informera – propagera inte.

· Spekulera aldrig – tala bara om fakta.

· Erkänn det uppenbara, erkänn det negativa – det skapar förtroende. Berätta

vad ni gör för att lösa problemet eller andra aktuella åtgärder.

· Fatta dig kort.

· Vill du inte besvara en fråga – förklara varför. Säg aldrig: ”inga

kommentarer”.

· Sätt in händelsen i ett perspektiv – till exempel: ”Detta är allvarligt, men

kom ihåg att varje dag tränar och tävlar tusentals aktiva i vår gren och det är

mycket sällsynt med denna typ av olyckor i vår idrott.”

· Diskutera med jämna mellanrum tänkbara kriser ur ett massmedieperspektiv.

**När journalisten ringer**

Skaffa respit. Även om du ”vet” vad du skall säga är det en god regel att be att få ringa upp om journalisten om fem-tio minuter. Fundera under tiden över och ordna:

· Vad vill journalisten?

· Är du rätt person att intervjua, ska du samråda med någon annan?

· Vad vill du få ut: fakta, budskap, argument.

· Skriv stolpar.

· Ha fakta tillgängliga.

· Undvik fackspråk.