

کارشناسان سازمان ملل متحد ایده طالبان "اصلاح شده" را تقبیح میکنند.

ژنو (۱۴ اگست ۲۰۲۳) - کارشناسان سازمان ملل امروز گفتند که دو سال پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان، طالبان به نقض حقوق بشر از جمله اجرای یک نظام کاملا تبعیض آمیز، حذف کننده و سرکوبگر علیه زنان و دختران، ادامه می دهند. به گفته کارشناسان، شکاف بین وعده ها و عملکردهای مقامات دی فکتو در افغانستان افزایش یافته و مفهوم طالبان "اصلاح شده" اشتباه ثابت شده است. آنها با نیت یادآوری از سپری شدن دو سال از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، بیانیه زیر را صادر کردند:

"دو سال پیش، طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، از آن زمان، سیاست‌هایی که آنها بر مردم افغانستان تحمیل کرده‌اند منجر به محو مداوم، سیستماتیک و تکان‌دهنده بسیاری از مصادق حقوق بشر از جمله حقوق آموزش و پرورش، کار و آزادی بیان، تشکل و اجتماع شده است. گزارش‌های موثق و پی در پی از اعدام‌های صحرایی و اعمال معادل به ناپدید شدن های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، شکنجه و بدرفتاری و کوچهای اجباری سبب افزایش نگرانی شده است. بیشترین آسیب را زنان و دختران، اقلیت های قومی، مذهبی و سایر اقلیت ها، افراد دارای معلولیت، بیجاشدگان، دیگرباشان جنسی+، مدافعان حقوق بشر و دیگر بازیگران جامعه مدنی، روزنامه نگاران، هنرمندان، معلمان، و مقامات دولتی و امنیتی سابق متحمل می شوند.

علی رغم ارایه ضمانت های مکرر از سوی مقامات دی فکتوی طالبان مبنی بر اینکه اعمال محدودیت ها، مشخصا در پیوند به دسترسی به آموزش و پرورش کوتاه مدت خواهد بود، واقعیت ها از ساحه نمیانگر یک نظام جداکننده، به حاشیه برنده و آزار و اذیت کننده ای است که به تمام معنی غالب، سیستماتیک و در حال رشد است.

در مقایسه به سال گذشته، طالبان با نیت تسلط کامل بر زنان و دختران یک سیستم تبعیض آمیز را با قوت بیشتر اجرا کرده اند؛ مجموع این رویه ها، آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت (Gender Persecution)، مصداقی از جرایم علیه بشریت، است و بحث در مورد ضرورت جرم انگاری "آپارتاید جنسیتی"(Gender Apartheid) را برانگیخته است. در دسامبر، مقامات دی فکتو طالبان زنان را از کار کردن در سازمان های غیر دولتی، در اپریل از کارکردن در سازمان ملل منع کردند. اکنون، براساس گزارش ها، مقامات دی فکتو در بعضی ولایات به مکاتب دستور دادند که دختران بالای 10 سال اجازه درس خواندن ندارند، این در حالی است که قبلا ممنوعیت بر صنوف بالاتر از صنف 6 اعمال می شد. زنان حتی از برخورداری حق آسایش در اماکن مخصوص به خود چون آریشگاه ها که برای زنان از سوی زنان گردانندگی می شدند، [و] اخیراً به بسته شدن شان فرمان داده شد، ممنوع شده اند. زنان و مردان افغان به شمول تعدادی از متنفذین اجتماعی و معلمان، ناامیدی عمیق خود را در پیوند با ناتوانی زنان و دختران برای پیشبرد و ادامه تعلیم و تحصیل شان ابراز داشته اند.

به صورت کلی تر، وعده ها برای تشکیل نوعی همه گیرتر از حکومت به واقعیت نپیوست؛ عفو برای مقامات نظامی و حکومتی پیشین در حال تخلف است؛ رهنمودهای برای متوقف کردن شکنجه و بدرفتاری در توقیفخانه ها نادیده گرفته می شود؛ به رغم وعده هایی که در مورد شمولیت آنها داده شده است، اقلیت ها به حاشیه رانده می شوند و از تبعیض رنج می برند؛ وکلا، قضات، سارنوالان و سایر فعالان نظام حقوقی با خطرات جدی امنیتی مواجه اند. مقامات دی فکتو مجازات ظالمانه و خلاف کرامت چون سنگسار، شلاق زنی و زیر دیوار ساختن را برخلاف استانداردهای بین المللی حقوق بشر اعمال می کنند. مفهوم طالبان "اصلاح شده" اشتباهی بود که برملا شده است.

پیام ما به طالبان واضح تر از این بوده نمی تواند، آنها باید:

۱. تغییر فوری در رفتار نسبت به حقوق زنان و دختران اعمال کنند؛ به زنان اجازه کار وتجارت دهید، استخدام زنان برای ارایه خدامت ضروری برای زنان و دختران شامل آن باشد؛ و به همه زنان و دختران اجازه برخورداری و استفاده از تمامی حقوق بشری شان از جمله آزادی رفت و آمد و مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی بدهید، و مشارکت معنادار و حضور برابر شان را در روندهای تصمیم گیری تضمین کنید؛

۲. به اسرع وقت مکاتب متوسطه و دانشگاه ها را برای دختران و زنان باز کنید و حق درسترسی به آموزش با کیفیت و جامع را اجرا کنید؛

۳. به اقدامات تلافی جویانه علیه مقامات حکومتی و نظامی و اعضای جامعه مدنی و رعایت کامل عفو عمومی اعلام شده پایان دهند؛

۴. بازداشت خودسرانه، اعمال معادل به ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و بدرفتاری، از جمله به عنوان بخشی از مجازات های مورد تایید قضایی توقف دهند، و در این مورد، اجازه دسترسی آزادانه و بدون مانع برای ناظران حقوق بشر و فعالان بشردوستانه، از جمله یوناما، برای نظارت بر تمام اماکن بازداشت [داده شود]؛

۵. تغییر اقداماتی که منجر به تنگ شدن فضای مدنی شده است و تضمین فعالیت سازمان های جامعه مدنی، روزنامه نگاران و سایر کارکنان رسانه بدون هیچ مانعی؛

۶. اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و تضمین نمایندگی و مشارکت معنادار آنها در فرآیندهای تصمیم گیری اجرا[ نمایند] .

اقتصاد متزلزل، فرسایش شرایط زندگی، شرایط شبیه به خشکسالی و شوک های دیگر مرتبط به اقلیم حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغان‌ها را نیز تحت فشار قرار داده و باعث افزایش نیاز به کمک‌های بشردوستانه شده است. تخمیناً ۱۶ میلیون کودک در افغانستان از مواد غذایی اولیه یا مراقبت های صحی ضروری برای رفاه و رشد خود برخوردار نیستند. رکود اقتصادی موجب اعمال مضر، تبعیض آمیز، سرکوبگر و خشونت آمیز مانند ازدواج اجباری و کودکان، سوء استفاده و استثمار اقتصادی و جنسی، فروش کودکان و اعضای بدن، کار اجباری و کودکان، قاچاق و مهاجرت ناامن می شود. ممنوعیت امدادرسانی زنان افغان نیز بر اثربخشی اقدامات بشردوستانه تأثیر گذاشته است.

در حالی که وضعیت انسانی و حقوق بشر در دو سال گذشته رو به زوال بوده است، سازمان ملل در مورد "کمبود کمک های مالی حساس" برای پاسخ به بحران انسانی خود هشدار می دهد که [این وضعیت] در میان پیامدهای نامطلوب دیگر؛ می تواند منجر به از بین رفتن طبقات اجتماعی، کاهش کمک های غذایی و بسته شدن مراکز بهداشتی شود. علاوه بر این، شرایط وخیم در کشور، همراه با محدودیت های دیگر و کمبود فرصت های شغلی ممکن منتج به رو آوردن به روش های مضر چون پیوستن به گروه های جرمی یا مسلح شود. بسیاری از افغانها به دلیل ناامیدی کشور را ترک می کنند. در حالی که کشورهای پذیرنده افغان ها مورد ستایش قرار بگیرند، بسیاری از افغانها در کشورهای میزبان در وضعیت نامعلومی به سر می برند.

وضعیت نباید اینگونه باشد. اما برای ایجاد تغییر، زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین المللی با انگیزه تازه و اتحاد بیشتر نسبت به مردم افغانستان متعهد شود، و با قاطعیت بیشتر اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. حصول اطمینان از تعامل سیاسی با تمام طرف های افغان با رویکرد حقوق بشر-محور و برابری جنسیتی؛

۲. پر کردن خلاهای مالی پلان کمک های بشردوستانه، در نظرداشت استثناهای موجود در نظام تحریم ها، یافتن راه ها برای رساندن کمک ها به طور مستقمیم به مردم افغانستان به شمول گروه های بیجا شده و گروه های میزبان آنها؛

۳. حمایت از مکانیسم های تحقیقی و پاسخگویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر، جلوگیری از بازتکرار آنها و رسیدگی به معافیت [از مجازات]؛

4. شناسایی رفتار طالبان علیه زنان و دختران به عنوان آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت (Gender Persecution)؛

5. اعطای وضعیت مهاجرت به تمام زنان و دختران افغان با در نظرداشت نقض حقوق بشری شان که ناشی از سیاست ها و اعمال تبعیض آمیز صورت گرفته از سوی مقامات دی فکتو است؛

6. افزایش تعهد به مهاجران و پناهندگان افغان با دادن اطمینان از اینکه برمبنای آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت پناهندگی داده شود، مهاجران و پناهندگان به شیوه ای مناسب و شایسته پذیرفته شوند و در مقابل بدرفتاری و بازگرداندن اجباری [به کشور که از آن فرار کرده است] حفاظت شوند؛

7. حمایت از ابتکارات رهبران و متفکران زن افغان و گروه های جامعه مدنی که در داخل و خارج از افغانستان برای یافتن راه های عملی ترویج ارزش ها و اصول حقوق بشر فعالیت می کنند.

\* آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه درباره افغانستان؛ خانم ماری لولار، گزارشگر ویژه درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ آقای فرنان دو وارنیز، گزارشگر ویژه درباره مسائل اقلیت‌ها؛ خانم آیرین خان، گزارشگر ویژه درباره آزادی اندیشه و بیان؛ خانم ریم السالم، گزارشگر ویژه درباره خشونت علیه زنان و دختران؛ خانم دوروتی استرادا تانک (رئیس)، خانم ایوانا راداشیچ (معاون رئیس)، خانم الیزابت برودریک، خانم مسکرم گِست تکانه و خانم ملیسا اُپرتی، گروه کاری درباره تبعیض علیه زنان و دختران؛ خانم آنا پلاس ناروایز، رئیس کمیته از بین بردن تبعیض علیه زنان؛ خانم الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در حوزهٔ حقوق فرهنگی؛ خانم پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه درباره حقوق بیجاشدگان داخلی؛ آقای تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه درباره اشکال معاصر بردگی، از جمله علل و پیامدها؛ آقای موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه درباره اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه یا صحرایی؛ آقای فابیان سالویولی، گزارشگر ویژه درباره ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار؛ آقای مایکل فخری، گزارشگر ویژه درباره حق به غذا؛ خانم پریا گوپالان (رئیس-گزارشگر)، آقای متیو گیلت (معاون رئیس در ارتباطات)، خانم گانا یودکیوسکا (معاون رئیس در پیگیری)، خانم میریام استرادا-کاستیو و آقای مومبا مالیلا، گروه کاری درباره بازداشت خودسرانه؛ خانم فریده شهید، گزارشگر ویژه درباره حق تعلیم؛ خانم مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه درباره استقلال قضات و وکلا؛ خانم آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه درباره شکنجه و سایر رفتار و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، ویکتور مادریگال-بورلوز، کارشناس مستقل در زمینه گرایش جنسی و هویت جنسیتی، خانم آوا بالد (رئیس-گزارشگر)، خانم گابریلا سیترونی (معاون رئیس)، خانم آنا لورنا دلگادیو پرز، گروه کاری درباره ناپدیدشدگان اجباری.

*گزارشگران ویژه، کارشناسان و کار گروه ها بخشی از پروسیجرهای ویژه شورای حقوق بشر است. پروسیجرهای ویژه نام عمومی مکانیسم های مستقل حقیقت یاب و نظارتی شورای حقوق بشر و بزرگترین مجموعه متخصصین مستقل در دستگاه حقوق بشر سازمان ملل متحد است. دارندگان مأموریت پروسیجرهای ویژه، کارشناسان مستقل حقوق بشر هستند که از سوی شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت کشورهای مشخص یا موضوعات خاص در تمام نقاط جهان، منصوب می‌شوند. آنها کارکنان سازمان ملل نیستند و مستقل از دولت ها و سازمان ها هستند. آنها به صورت فردی خدمت می کنند و برای کارشان معاشی دریافت نمی کنند.*

*-برای سؤالات رسانه ای در مورد سایر متخصصین مستقل سازمان ملل، لطفاً با مایا درواز (*[*maya.derouaz@un.org*](mailto:maya.derouaz@un.org) *) و دهریشا ایندراگوپتا (*[*dharisha.indraguptha@un.org*](mailto:dharisha.indraguptha@un.org) *)*

*تماس بگیرید.*

*-اخبار مربوط به کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل را در توییتر دنبال کنید :* [*@UN\_SPExperts*](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUN_SPExperts&data=05%7C01%7Cdharisha.indraguptha%40un.org%7Cee20c8fb5633444de9ee08db4b252f28%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638186395578055810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BXl8m17YTcoRJOrt14ExiOYca1pWOBy%2B4i9b3BgUETA%3D&reserved=0)*.*

*آیا نگران دنیایی هستید که در آن زندگی می کنیم؟*

***پس همین امروز برای حقوق کسی ایستاد شوید.***

*#Standup4humanrights*

*و از صفحه* [*http://www.standup4humanrights.org*](http://www.standup4humanrights.org) *دیدن کنید.*