**CHỦ ĐỀ : BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG**

**I. TÂM LÝ**

1. **Tại sao họ đi bắt nạt?**

* Bởi vì họ cần thức ăn cho cái tôi.

Nguồn cung cho cái tôi, hay thuật ngữ chuyên ngành là Nguồn cung ái kỷ (narcissistic supply) là khái niệm được đưa ra bởi Otto Fenichel vào năm 1938 để mô tả một kiểu nguồn cung cấp sự ngưỡng mộ, hỗ trợ hoặc nuôi dưỡng không thể thiếu cho lòng tự trọng của một cá nhân nào đó. Thuật ngữ này thường được sử dụng theo nghĩa tiêu cực, mô tả nhu cầu cần được quan tâm, chú ý một cách thái quá, thậm chí đến mức bệnh lý mà không quan tâm đến cảm xúc, ý kiến hoặc sở thích của người khác.

Nguồn cung ái kỷ bao gồm nguồn cung tích cực và nguồn cung tiêu cực. Nguồn cung tích cực là tiền bạc, vật chất, chức vụ, địa vị, mối quan hệ chất lượng, kiến thức và kinh nghiệm quý giá, sự quan tâm, chăm sóc, ngưỡng mộ, khen ngợi,... Đây đều là những thứ dễ dàng nhận ra.

Trong khi đó, nguồn cung tiêu cực bao gồm: sự thất bại, đau khổ, cảm giác tội lỗi, băn khoăn, sợ hãi, tức giận, bất lực,... của người khác. Mặc dù vô hình nhưng nguồn cung tiêu cực cũng chính là thức ăn không thể thiếu của ái kỷ, bên cạnh nguồn cung tích cực. Nó giúp lý giải vì sao tính cách ái kỷ thường sẽ gây hại cho những người xung quanh. Người ái kỷ cần nguồn cung tiêu cực do người khác cung cấp để giúp họ có cảm giác chiến thắng và cảm giác quyền lực.

Khi các nạn nhân vẫn còn cung cấp nguồn cung cho cái tôi của những kẻ bắt nạt, đặc biệt là nguồn cung tiêu cực bằng cách nhảy vào những cuộc chơi thao túng tâm lý, thì họ sẽ càng lún sâu vào những cái bẫy đó, khiến cho tình trạng bị bắt nạt càng thêm trầm trọng.

Xem thêm nội dung chi tiết về nguồn cung ái kỷ:

[https://vnexpress.net/vi-sao-nhung-nguoi-ai-ky-de-ruong-bo-nguoi-than 4647463.html#:~:text=Ngu%E1%BB%93n%20cung%20%C3%A1i%20k%E1%BB%B7%20l%C3%A0,m%E1%BB%99t%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20n%C3%A0o%20%C4%91%C3%B3](https://vnexpress.net/vi-sao-nhung-nguoi-ai-ky-de-ruong-bo-nguoi-than%204647463.html#:~:text=Ngu%E1%BB%93n%20cung%20%C3%A1i%20k%E1%BB%B7%20l%C3%A0,m%E1%BB%99t%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20n%C3%A0o%20%C4%91%C3%B3)

1. **Chúng ta đã “tiếp tay” cho vấn nạn bắt nạt học đường như thế nào?**

**Flying monkeys là gì?**

Thuật ngữ “flying monkeys” xuất phát từ bộ phim Phù thủy xứ Oz. Nhân vật phản diện của câu chuyện, mụ Thù Thủy xứ, sử dụng những con khỉ bay để hành hạ kẻ thù của mình. Đặc biệt, những con khỉ không phải chỉ là tay sai cho Phù thủy độc ác, chúng làm việc cho bất cứ ai đang đeo chiếc Mũ vàng ma thuật thuộc sở hữu tạm thời của mụ phù thủy.

'Khỉ bay' là thuật ngữ được đặt cho những đồng minh của Người Ái kỷ/kẻ chuyên đi bắt nạt. Nhiệm vụ của họ là thay mặt kẻ thao túng tiếp tục hành hạ nạn nhân. Đặc tính của Khỉ bay là luôn phục vụ cho kẻ mạnh và không cần phải trung thành với duy nhất một người.

**Ai sẽ trở thành Khi bay?**

Bất kỳ ai ngoại trừ nạn nhân. Thường thì chúng ta sẽ trở thành Khỉ bay bằng cách im lặng khi cần lên tiếng bảo vệ nạn nhân.

Có 3 kiểu người sẽ trở thành Khỉ bay:

* Họ cũng chính là người hay bắt nạt và có cùng mục đích với kẻ đang chiêu mộ Khỉ bay: những người như này sẽ tự nguyện làm Khỉ bay.
* Người quá ngây thơ, dễ tin người sẽ bị lợi dụng để trở thành Khỉ bay.
* Người quá sợ hãi sẽ bị đe dọa, ép buộc trở thành Khỉ bay. Ví dụ: 1 vụ án gây chấn động nước Mỹ từ nhiều năm trước, trong đó nạn nhân là 1 cô bé đã nhảy lầu tự tử do bị 12 cô bạn khác lăng mạ, sỉ nhục trên các trang mạng xã hội. Khi bị cảnh sát bắt, 1 vai trong so 12 cô bé khai rằng đã bị 1 cô bạn cầm đầu đe dọa nếu không làm như vậy thì sẽ bị cô lập, bị mách tội với phụ huynh và trở thành nạn nhân bi tấn công tiếp theo.

Thực tế cho thấy, Khỉ bay là chiến thuật đánh gục nạn nhân cực kỳ hiệu quả mà không cần chính kẻ chủ mưu ra tay. Nạn nhân cuối cùng sẽ bị suy sụp hoàn toàn trước khỉ bay, thường là số đông hoặc là chính người thân thiết nhất.

Xem thêm phân tích chi tiết tại: <https://youtu.be/FjTxsXfeyDA?si=jMejdFsGMNxiTYjE>

**II. PHÁP LÝ**

**Các hình thức xử lý vi phạm đối với học sinh trung học cơ sở**

**1. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:**

*"Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính*.*”* (Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012).

* **Cảnh cáo:** *"*Cảnh cáo được áp dụng đối với .. mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện.*”* (Điều 22 Luật Luật xử lý vi phạm hành chính 2012).
* **Giáo dục tại xã, phường, thị trấn** (Điều 90 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính 2020),

*“1. Người từ* ***đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi*** *thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự.*

*2. Người từ* ***đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi*** *thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự.*

*3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép.*

*4. Người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy”.*

* **Đưa vào trường giáo dưỡng** (Điều 92 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính 2020)

*1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự.  
2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự.  
3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật này và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.*

**2. Truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017:**

Khoản 2 Điều 12 BLHS nêu rõ: *“Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều”*: *Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”*

* Điều 123 (giết người, mức cao nhất là tử hình) và các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác nêu tại Khoản 2 Điều 12 BLHS.
* Điều 134 (cố ý gây thương tích, mức phạt cao nhất là tù chung thân)
* Điều 168 (cướp tài sản) và 171 (cướp giật tài sản, mức phạt cao nhất là chung thân)

Ngoài ra, Khoản 3 Điều 14 Bộ luật hình sự hiện hành quy định: *“Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi* ***chuẩn bị phạm tội*** *quy định tại Điều 123 (giết người), Điều 168 (cướp tài sản) của Bộ luật hình sự thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”*

**Các hình phạt được quy định tại BLHS:**

**1. Cải tạo không giam giữ** đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng (Khoản 1 Điều 100 BLHS). Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.

**2. Tù có thời hạn**

“Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định” (Khoản 2 Điều 101 BLHS).

Ngoài việc bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu TNHS, người vi phạm còn có trách nhiệm **bồi thường dân sự** cho những tổn thất về vật chất và tinh thần gây ra cho nạn nhân.