**Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні**

**Прес-конференція – Палац Націй – 16 березня 2023 року**

**Ерік Мьосе, голова**

Вітаємо,

Сьогодні ми тут зібралися задля того, щоб представити висновки роботи Комісії від початку виконання свого мандату. У нашій усній доповіді до Ради з прав людини у вересні минулого року та у доповіді до Генеральної Асамблеї у жовтні минулого року ми зосередилися на подіях кінця лютого та березня 2022 року, що відбулися у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Ця поточна всебічна доповідь відображає результати роботи Комісії у дев’яти регіонах України та містить висновки, пов’язані з подіями, які відбувалися з 24 лютого 2022 року до середини січня 2023 року.

Комісія здійснила 8 поїздок до України та відвідала 56 міст, селищ та населених пунктів, а також відвідала Естонію та Грузію. Комісія провела інтерв'ю з 348 жінками та 247 чоловіками особисто та дистанційно. Деякі інтерв’ю також описують події в Російській Федерації.

У той час як Комісії вдалося налагодити комунікацію з українською владою та отримати відповіді на свої запитання, на глибокий жаль Комісії, їй не вдалося побудувати подібний діалог із Російською Федерацією. Комісія неупереджено оцінила зібрану та отриману нею інформацію та виконала всі свої функції цілком незалежно від будь-якої країни чи організації. Працюючи у просторі механізмів притягнення до відповідальності, який є суттєво насиченим присутністю багатьох учасників та в якому вони накопичують величезні обсяги інформації, Комісія від самого початку звертала особливу увагу на координацію зусиль. Комісія ідентифікувала ознаки систематичності порушень та визнала важливість широкого розуміння притягнення до відповідальності, включаючи як судові так і позасудові заходи.

Поточний збройний конфлікт в Україні призвів до руйнівних наслідки на різних рівнях. Людські втрати та загальна зневага до життя цивільного населення, про що регулярно повідомляє УВКПЛ, є приголомшуючими. Кількість внутрішньо переміщених осіб або тих, хто шукає притулку за кордоном, є найвищою в Європі з часів Другої світової війни. Руйнування критичної інфраструктури, шкіл, медичних закладів, житлових будинків та інших об’єктів має величезний вплив на життя людей. Наслідки агресії як для людей, так і для країни неможливо подолати без великих зусиль та відданості. Наслідки агресії також відчутні і за кордоном та завдають страждань і труднощів багатьом людям у країнах, які не мають нічого спільного з цим конфліктом.

Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, на додаток до широкого кола воєнних злочинів, які полягають у спричиненні надмірної кількості випадкових смертей, поранень або шкоди, умисних вбивствах, катуваннях, жорстокому поводженні, незаконному позбавлені волі, зґвалтуваннях, а також незаконних переміщеннях та депортаціях. Комісія також встановила, що низка атак, починаючи з 10 жовтня 2022 року, на енергетичну інфраструктуру України з боку російських збройних сил і застосування тортур російською владою можуть становити злочини проти людяності. Комісія рекомендує провести подальші розслідування.

Українські збройні сили відповідальні або ймовірно відповідальні за невелику кількість розслідуваних Комісією порушень. Ми повернемося до цього питання наприкінці цієї заяви.

Стосовно **ведення бойових дій** Комісія дійшла висновку, що російські збройні сили здійснювали невибіркові та непропорційні напади, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Такі атаки пошкодили суто цивільні об’єкти, такі як житлові будинки, лікарні, крамниці та місця великого скупчення цивільного населення. За даними УВКПЛ, саме такі атаки спричинили 90,3 відсотка поранень та смертей у цьому конфлікті. Численні приклади таких атак і неспроможність вжити усіх можливих запобіжних заходів свідчать про те, що російські збройні сили систематично нехтували вимогою мінімізувати заподіяння шкоди цивільному населенню.

**Пабло де Грейф, комісар**

Щодо **низки атак на енергетичну інфраструктуру** в Україні, які російські збройні сили розпочали з 10 жовтня 2022 року, Комісія дійшла висновку, що ці атаки були непропорційними та становлять воєнні злочини. Комісія рекомендує провести подальші розслідування, щоб з’ясувати, чи наявні всі відповідні елементи злочинів проти людяності, включно з тим, якою мірою така стратегія була спрямована проти цивільного населення, і чи є сукупний вплив цих нападів на цивільне населення протягом певного часу еквівалентним впливу перерахованих дій, що становлять злочини проти людяності.

Що стосується порушень проти **особистої недоторканості**, то Комісія хоче підкреслити, що їх слід розглядати не лише як порушення міжнародного гуманітарного права та права прав людини, але й як джерело значних травм, заподіяним постраждалим або членам родин жертв. Деякі розповідали Комісії про горе, які вони відчувають після такого тяжкого випробування.

Комісія зібрала докази, які свідчать про повсюдну систематичність **позасудових страт**, і дійшла висновку, що російська влада вчиняла незаконні вбивства цивільних осіб або осіб, позбавлених боєздатності, у районах, які перебували під її контролем. Комісія також задокументувала систематичність нападів на цивільних осіб, які **пересувалися у транспортних засобах** у районах, що перебували під контролем російських збройних сил у лютому та березні 2022 року. Отже, російські збройні сили вчинили або ймовірно вчинили невибіркові напади на цивільних осіб або цивільні об’єкти, що є порушенням права на життя, а, в деяких випадках, є воєнними злочинами. У окремих випадках російські збройні сили не спромоглися вжити усіх можливих запобіжних заходів аби переконатися, що цілі, які планується атакувати, не є цивільними особами або цивільними об’єктами. Деякі напади, які, вочевидь, було навмисно спрямовані проти цивільних осіб, є воєнними злочинами.

Комісія також виявила поширену та систематичну практику **незаконного позбавлення волі** російськими військами як в Україні, так і в Російській Федерації, спрямованого проти численних категорій цивільних та інших осіб, які перебувають під захистом, часто за відсутності вагомих причин або без дотримання процесуальних вимог. Умови утримання були загалом нелюдськими. Жертвами стали чоловіки та жінки різного віку, а також діти. Таке позбавлення волі є воєнним злочином, а також є порушенням прав на свободу та особисту недоторканність. Крім того, Комісія дійшла висновку, що російська влада здійснила незаконні переміщення та депортації цивільних осіб, чоловіків і жінок, або інших осіб, які перебувають під захистом, в межах України або до Російської Федерації відповідно. Це становить воєнний злочин.

Комісія встановила, що **катування та жорстоке поводження** з боку російської влади щодо людей, яких вони утримували в Україні та Російській Федерації, були повсюдними. Основними об’єктами катувань були певні категорії осіб, зокрема підозрювані в будь-якій формі підтримки українських збройних сил. Частіше жертвами ставали чоловіки. Катували як цивільне населення, так і військовополонених. Комісія задокументувала існування спеціальних місць позбавлення волі, де російська влада регулярно утримувала, допитувала та катувала людей. Комісія ідентифікувала методи тортур, які постійно застосовувалися у декількох із цих місць ув’язнення. Ці дії є воєнними злочинами та порушеннями прав людини.

Комісія встановила, що в розслідуваних Комісією районах російська влада застосовувала тортури систематично та повсюдно. Існували елементи планування та наявності ресурсів, які вказували на те, що скоєні російською владою тортури можуть становити злочини проти людяності. Комісія рекомендує провести подальші розслідування, щоб з’ясувати, чи було ці порушення вчинено у підтримку певної відповідної стратегії.

**Ясмінка Джумхур, комісарка**

Що стосується **сексуального та ґендерно зумовленого насильства**, Комісія задокументувала випадки, жертвами яких були жінки, чоловіки та дівчата, віком від 4 до 82 років, та які сталися на території України та в місцях позбавлення волі у Російській Федерації. Російська влада вчиняла сексуальне насильство під час обшуків помешкань і над жертвами, яких вона утримувала. Крім того, Комісія задокументувала випадки, коли російська влада запроваджувала примусове оголення під час затримання, на блокпостах і фільтраційних пунктах.

Комісія дійшла висновку, що деякі члени російських збройних сил у підконтрольних їм районах скоїли воєнний злочин, що полягає у зґвалтуванні, яке також рівнозначне катуванню, і сексуальному насильстві, та відповідні порушення прав людини. Акти примушування до оголення можуть бути формою сексуального насильства і можуть становити воєнний злочин у вигляді посягання на особисту гідність.

На **окупованих територіях** Комісія встановила, що проведення так званих референдумів, організованих з 23 по 27 вересня 2022 року в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях, щодо їхнього приєднання до Російської Федерації, суперечило Конституції України. Ґрунтуючись на принципах міжнародного права, анексія чотирьох регіонів є незаконною. Крім того, російська влада застосовувала фізичний або моральний примус до цивільних осіб на окупованих територіях, що порушує міжнародне гуманітарне право.

Комісія розслідувала **ситуацію з примусовими переміщеннями та депортаціями дітей** в межах України та до Російської Федерації. Цифри, які наводять сторони, дуже відрізняються. Комісія визначила основні ситуації, під час яких відбувалися переміщення та депортації. У випадках, розглянутих Комісією, обов’язок відшукати батьків або членів сім’ї, в першу чергу, лягав на дітей. Комісія дійшла висновку, що розглянуті нею ситуації порушують міжнародне гуманітарне право та становлять воєнні злочини. Російська влада порушила свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, що полягають у тому, щоб усіма можливими способами сприяти возз’єднанню сімей, роз’єднаних внаслідок збройного конфлікту. Така поведінка може також становити воєнний злочин у вигляді невиправданої затримки репатріації цивільних осіб.

Крім того, Комісія задокументувала, що російські посадовці вжили правових і політичних заходів щодо українських дітей, депортованих до Російської Федерації. До них належать заходи щодо отримання громадянства та розміщення у сім’ях, що може мати серйозні наслідки для особистості дитини. Такі заходи є порушенням права дитини на збереження своєї індивідуальності, зокрема громадянства, імені та родинних зв’язків, без протизаконного втручання, як це визнається міжнародним правом прав людини.

Повернемося тепер до порушень з боку України. У невеликій кількості випадків Комісія виявила, що **українські збройні сили**, ймовірно, відповідальні за порушення міжнародного гуманітарного права та права прав людини. Серед них є невибіркові атаки з використанням касетних боєприпасів, а також два випадки, коли в російських військовополонених стріляли, їх було поранено та піддано тортурам, що є воєнними злочинами. За ці порушення також необхідно притягнути до відповідальності.

З огляду на численні утисків і порушення, Комісія рекомендує Російській Федерації негайно припинити агресію проти України. Усі винні у скоєні порушень і злочинів мають бути притягнуті до відповідальності у судовому порядку відповідно до міжнародних стандартів в області прав людини. У зв’язку з великою кількістю сторін, що працюють над впровадженням кримінальної відповідальності на національному, регіональному та міжнародному рівнях, Комісія рекомендує посилити координацію ініціатив щодо притягнення до відповідальності та належним чином врахувати голос постраждалих та тих, хто пережив насильство.

На додаток до кримінальної відповідальності, Комісія рекомендує вжити всіх необхідних заходів для забезпечення здійснення права всіх жертв на встановлення істини, та, зрештою, надання їм можливості отримати відшкодування та засоби правового захисту, зокрема компенсацію та реабілітацію. У зв’язку з цим, Комісія рекомендує Україні в якості попереднього кроку на шляху до впровадження комплексної програми репарацій створити реєстр постраждалих, шо функціонуватиме як «інституційний портал» для кращої координації державних послуг, доступних постраждалим. Психічне здоров’я є важливою складовою, якій в Україні має приділятися належна увага, і тому поточні зусилля слід додатково посилити.

Дякую за увагу. Ми раді відповісти на ваші питання.