Załącznik Nr 2

Statystyki dotyczące przestępstw z nienawiści w Polsce, obejmujące motywacje takie jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm, islamofobia czy homofobia, od kilku lat prezentują zmienny poziom. W 2021 r. wszczęto 997 postępowań przygotowawczych, a skuteczność wykrywania sprawców wynosiła wtedy około 59%. W kolejnym roku, czyli 2022, liczba wszczętych postępowań wzrosła do 1 180, z których 402 zakończono aktem oskarżenia, co świadczy o intensywnej pracy organów ścigania nad przeciwdziałaniem tego typu przestępstwom. W roku 2023 obserwowano lekką tendencję spadkową, bowiem odnotowano 893 wszczęte postępowania, przy czym wskaźnik wykrywalności wyniósł już 62%. Z tej liczby 386 spraw zakończyło się aktem oskarżenia lub wnioskiem o skazanie, a w 296 przypadkach wydano prawomocne wyroki skazujące. Miniony rok 2024 przyniósł niewielki wzrost, aktywowano bowiem 906 postępowań i uzyskano wykrywalność rzędu 58%. Pierwsze miesiące roku 2025 rysują się jako okres intensyfikacji działań – od stycznia do lipca wszczęto już 650 postępowań związanych z przestępstwami z nienawiści, a skuteczność w ich wykrywaniu sięga obecnie 55%. Wszystkie te dane poddawane są corocznym analizom trendów, które są podstawą do wprowadzania nowych rozwiązań — m.in. aktualizacji kodeksu karnego oraz wdrożenia mechanizmów lepszego monitorowania mowy nienawiści w mediach społecznościowych.