****

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران

E-mail: ffmiran@un.org
Webpage: <https://www.ohchr.org/ffmiran>

Instagtam.com/iranffm

**برگه اطلاعات**

**شکنجه و بدرفتاری در بستر جنبش زن،زندگی،آزادی**

۱. این برگه اطلاعات به خلاصه یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب درارتباط با شکنجه و بدرفتاری که توسط مقامات کشور ایران در پی اعتراضات آغاز شده درشهریور ۱۴۰۱ و در بستر جنبش «زن،زندگی، آزادی» ارتکاب یافته‌اند می‌پردازد. پیرو قطعنامه س-35/1 شورای حقوق بشر، کمیته حقیقت‌یاب ایران،خلاصه یافته‌هایش را در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر ( الف/اچ آرسی/55/ 67 ، [نسخه‌ی](https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session55/advance-versions/ffmi-mandated-report-unofficial-persian-translation.pdf) ترجمه شده به فارسی) ارائه کرد. سپس، کمیته حقیقت‌یاب به تفصیل، تحلیل حقوقی، وابسته به واقع امر و و زمینه‌ای یافته‌هایش را متعاقبا در اسناد اتاق کنفرانس ارائه داد (الف/اچ آرسی/55/سی آر پی.1).

۲. کمیته حقیقت‌یاب در تحقیقات خود ، احراز کرد که مقامات دولتی عمداً به زنان، مردان، و کودکانی که در ارتباط با اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ دستگیر و بازداشت شدند، از طریق اعمال ورفتارهایی که معادل با شکنجه بودند، درد و رنج شدیدی تحمیل کردند. این رفتارها شامل ضرب و شتم، شلاق زدن، سوزاندن، برق‌گرفتگی، آویختن زندانیان از دستها، واداشتن بازداشت‌شدگان در ماندن در وضعیتهای تنش‌زا و همچنین اعمال انواع شکنجه های روانی مانند اعدام های مصنوعی و تهدید به مرگ و تجاوز، می‌شدند. این اعمال به منظور اخذ اعترافات درمورد رابطه و ارتباط قربانیان با اعتراضات و ارعاب و مجازات آنها به دلیل حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»ارتکاب یافته اند. شکنجه در حین دستگیری، انتقال یا درحین بازجویی در بازداشتگاه های رسمی و غیررسمی، در ۱۶ استان ایران، در بازداشتگاه‌های نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و زندان های تحت اداره سازمان زندانهای کشور، ارتکاب یافته است.

۳. شکنجه در زمینه و بافت الگوهای گسترده تر نقض فاحش حقوق بشر، در بازداشت، ارتکاب یافت. کمیته حقیقت‌یاب طی این ماموریت ، الگوهایی از بازجویی‌هایی در دوره‌های زمانی طولانی مدت بازداشت‌شدگان احراز کرد، که طی آن بازداشت‌شدگان چشم‌بند داشتند، و در نتیجه افسران عامل شکنجه، به این ترتیب، تقریبا هرگز قابل شناسایی نبودند .

۴. قربانیان، از جمله کودکان، برای مدتهای طولانی در سلول های انفرادی در شرایطی که معادل رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یا شکنجه بودند، نگه‌داری می شدند. برخی از آنها به دلیل عدم اطلاع والدین و بستگانشان از دستگیری یا اطلاع دیرهنگام، در شرایطی نگه‌داری می‌شدند که مصداق ناپدیدسازی‌های قهری محسوب می‌شدند. همچنین زندانیان بر اساس هویت اتنیکی و دینی مورد توهین لفظی، توهین‌های جنسی، تهدید، واستهزا و تمسخر قرار گرفتند. معمولاً مراقبتهای درمانی انجام نمی‌شد.

۵. مانند بزرگسالان، کودکان در بازداشتگاه های رسمی و غیر رسمی نگه‌داشته می‌شدند و از تماس با خانواده یا وکیل محروم بودند. دختران و پسران بازداشت شده در معرض انواع آزار و سو‌استفاده جسمی، روانی و جنسی شدید قرار گرفتند از جمله تجاوز جنسی .

۶. تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی که علیه زنان، مردان و کودکانی که در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در شهریور ۱۴۰۱ دستگیر و بازداشت شدند ارتکاب یافتند، مصداق شکنجه محسوب می‌شدند. خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت که بیشتر علیه زنان استفاده می‌شد جهت تحقیر و مجازات آنها به دلیل حمایتشان از برابری جنسیتی و اصل عدم تبعیض، در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» ارتکاب می‌یافت.

۷. کمیته حقیقت‌یاب همچنان ابراز نگرانی می‌کند که چارچوب قانونی داخلی ایران فاقد تعریفی از شکنجه مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. مقامات دادستانی و قضات، علاوه بر این، برای محکوم کردن به شواهد اخذ شده تحت شکنجه اتکا می کنند.

۸. کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد که حقوق قربانیان بر منع اعمال شکنجه یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، به شدت نقض شدند.  این رفتار ناقض تعهدات ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، که ایران یکی از کشورهای عضو آن می‌باشد.همچنین حق عدم دستگیری و بازداشت خودسرانه طبق این میثاق نقض شده‌اند: همچنین ایران حق دسترسی بر بالاترین استانداردهای بهداشت و سلامتی موجود را طبق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقض کرده است، که خود عضو آن می‌باشد. فراتر از شکنجه در زمان بازداشت، کمیته حقیقت‌یاب یادآوری می کند که احراز کرد رسیدگی های قضایی شتابزده، بدون محاکمه عادلانه و ضمانت های دادرسی عادلانه، ناقض حق منع شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان نیز بودند. علاوه بر این، کمیته حقیقت‌یاب احراز کرد، شکنجه که به شکل بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی، به‌عبارتی علیه زنان، دختران و دیگرکسانی که برای حقوق بشر فعالیت می کردند ارتکاب یافت، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود .

۹. سال‌ها پس از آزادی، بازماندگان شکنجه همچنان از آثار جسمی و روانی شکنجه‌هایی که متحمل شده‌اند، به‌ویژه از شکنجه‌های زمان بازداشت، رنج می‌برند. بازماندگان با خاطرات، کابوسها، میل به خودکشی، اضطراب، گوشه گیری، عدم تمرکز، کج خلقی و حملات عصبی مکرر مواجه می باشند. کودکان، چه به عنوان قربانی و چه در مقام شاهد، در معرض خشونت وحشیانه قرار گرفته‌اند که آسیب‌های روحی آن ممکن است بر نسل‌های آینده نیز تأثیر بگذارد.

کمیته حقیقت یاب مجدداً از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار است:

1. فوراً استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند؛
2. توقف و انصراف از هرگونه اعمالی که معادل شکنجه یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند، و لغو کردن آن موادی از قوانین مجازات اسلامی که شامل مجازاتی معادل شکنجه از جمله شلاق و قطع عضومی‌باشند.
3. مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی، شکنجه را به عنوان یک جرم در قوانین ملی تعریف کرده و مطابق با **کنوانسیون علیه شکنجه** و پروتکل اختیاری آن، **کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان**، و دومین پروتکل اختیاری **میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی** را تصویب و اجرا کند.
4. ارائه روند دادرسی مناسب، از جمله دسترسی به وکیل انتخابی از ابتدای دستگیری و در حین بازجویی، و دسترسی سریع به معاینات پزشکی، توسط یک پزشک مستقل، پس از بازداشت، در حین انتقال و به طور متناوب، در طول بازداشت؛
5. اجازه دسترسی بدون مانع و نظارت بر مراکز بازداشت توسط سازمان ها و ناظران
6. بین‌المللی و مستقل، از جمله بازدیدهای سرزده . همچنین اجازه ملاقات منظم کنسولی برای اتباع خارجی و برای اتباع ایرانی با تابعیت دوگانه؛ و
7. محکومیت صریح خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت (اس جی بی وی) و تعریف تجاوز جنسی در قوانین ایران مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی : لغو قوانینی که قربانیان را از گزارش دادن بازمی‌دارند، از جمله شرایط تبعیض‌آمیز سندیت و اثبات که منجر به مصونیت مجرمان از مجازات برای خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت (اس جی بی وی) می‌‌شوند؛

کمیته حقیقت‌یاب از جامعه بین‌المللی دعوت می‌کند که از قربانیان شکنجه در ایران و خارج از کشور از طرق زیرحمایت نماید:

1. تعقیب قضایی و مجازات کسانی که در رفتار واعمالی که مصداق شکنجه داشتند دست داشتند؛
2. ایجاد گذرگاه امن، پناهندگی، و مراقبت از قربانیان و بازماندگان؛
3. ارائه کمک‌های پزشکی و سایر کمک‌های حیاتی به قربانیان، به‌ویژه کسانی که از آزار و اذیت و شکنجه در ارتباط با اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران، می‌گریزند.