**Preliminary observations of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Ms Siobhán Mullally, on her visit to Bangladesh from 31 October to 9 November 2022.**

1. The Special Rapporteur is grateful to the Government of Bangladesh for their willingness to facilitate her visit, and for the constructive dialogue and engagement on human rights and human trafficking. She particularly thanks the Ministry of Foreign Affairs for their support and well-organized engagement with her mandate, in advance of and during the country visit.  She commends the cooperative approach of all authorities and the willingness to accommodate requests for meetings.
2. In addition to several locations in Dhaka, the Special Rapporteur visited Sylhet, Cox’s Bazaar (including visits to Government-run refugee camps and to the Transit centre). She also visited Government-run shelters for children at risk, and for women and girls in vulnerable situations, including victims of trafficking.
3. The Special Rapporteur met with the Minister of Expatriate Welfare and Overseas Employment; the Attorney General; the Foreign Secretary; the Secretary of Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs; the Attorney General; senior Government officials in Ministry of Children and Women’s Affairs, DG Social Welfare, DG Border Guards, DG Coast Guards the Criminal Investigation Division and the National Legal Aid Services organisation; members of the Armed Police Battalion, Refugee Relief and Repatriation Commissioner, Camp administration, and District Counter Trafficking Committees; as well as members of the judiciary and prosecutors.
4. The Special Rapporteur also met with lawyers and civil society organisations assisting victims of trafficking, including returned migrant workers, sex workers, and victims of trafficking for sexual exploitation, child and forced marriage, forced labour and domestic servitude. During her visit, the Special Rapporteur met with UN agencies and international NGOs, with Embassy missions and development partners.
5. The Special Rapporteur is particularly grateful to the many survivors / victims of trafficking, who met with her throughout her visit, and whose testimonies of serious human rights violations will inform the analysis and recommendations presented in her report on the visit. A key recommendation will be to support and provide resources for survivor-led responses to prevention of all forms of trafficking in persons, and to protection of victims / survivors, without discrimination.
6. **Context.** Bangladesh has played a leading role internationally in the promotion of the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration, and in advocating for expanded opportunities for safe and regular labour migration, including through specialised legislation and policies. Important measures by Government are also being taken to expand safe and regular migration opportunities for employment, and remittances from migrant workers remain a critically important source of income. At a regional level, Bangladesh played a leading role in the development of specialised anti-trafficking legislation leading to the adoption of the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2012.
7. At the outset, it is important to note that the decision by the Government of Bangladesh to welcome and host almost 1 million Rohingya refugees from Myanmar is a hugely significant and welcome measure, and one that must be commended and supported by the international community. While many countries were closing borders, Bangladesh took this very positive and generous step. Access to international protection, safe and regular migration, and protection of refugees, are essential measures to prevent trafficking in persons, especially women and children, who are at heightened risk in situations of forced migration and displacement. Urgent and expanded support is needed to assist the Government’s efforts in providing protection.
8. **Policy and Planning.** Significant steps have been taken by the Government to develop national measures, including the adoption of a National Action Plan and the undertaking of a mid-term evaluation of implementation. The Government continued implementing its 2018-2022 Anti-Trafficking National Action Plan (NAP) and is engaged in preparations for a new National Referral Mechanism (NRM). A series of workshops have already been completed to support this process. A National Anti-Trafficking Task Force has also been established.
9. As preparations progress for a new NAP, it will be important to ensure effective participation by civil society, trade unions and children and young people, and persons with disabilities in its preparation and in the roll out and implementation of the new National Referral Mechanism. Integration of anti-trafficking actions in relation to Rohingya refugees in Cox’s Bazaar and Bhasan Char into the National Action Plan and NRM could further strengthen the effectiveness of anti-trafficking prevention and protection measures and national and district level coordination. While the establishment of the National Anti-Trafficking Task Force is welcome, further action is necessary to strengthen the impact of the Task Force and to strengthen inter-ministerial coordination to combat all forms of trafficking, including, in particular, internal trafficking within Bangladesh. Strengthened coordination between the Ministry of Women and Children’s Affairs and the Ministry of Social Welfare will be particularly important, to improve prevention of trafficking measures in practice.
10. **Laws on human trafficking.** Bangladesh has played a leading role within the region in developing anti-trafficking legislation. The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2012 provides a comprehensive framework for action to combat all forms of trafficking in persons. Recent developments, including the repeal of section 155(4) of the Evidence Act 1872, which allowed for questioning of the moral character and past sexual history of the complainant, is a positive development. Clarification on its application also in cases of trafficking for purposes of sexual exploitation is needed, as is training of judges and lawyers to ensure its implementation in practice. The adoption of the Evidence Act (Amendment) Bill 2022, incorporating the admissibility of digital evidence by the court, is also a welcome measure and potentially useful in legal proceedings on trafficking in persons.
11. **Internal Trafficking.** It is of concern that internal trafficking within Bangladesh for all purposes of exploitation, including sexual exploitation, domestic servitude and forced labour, currently receives limited attention. Strengthening action to combat internal trafficking will be essential to meeting the SDGs, in particular SDGs 5.2, 8.7, and 16.2. To combat internal trafficking, further strengthening of social services, social protection and child protection systems is critical. At present, there is limited data or research available on the prevalence of internal trafficking.
12. **Trafficking for purposes of sexual exploitation.** There is limited acknowledgment of the prevalence of trafficking for purposes of sexual exploitation. This lack of visibility adds to gaps in protection and failures of prevention. Trafficking of women and girls for purposes of sexual exploitation within Bangladesh and cross-border, in particular to India, is a serious and urgent concern. Sex workers receive limited protection from exploitation, due to the continuing prevalence of discriminatory attitudes on the part of police, health care workers, social services, and the wider society, and there is a continuing prevalence of violence against sex workers. Complaints by sex workers of rape, sexual violence and of exploitation, including trafficking, are rarely investigated by police, and assistance and protection is rarely provided by the State. These gaps in protection lead to increased risks of trafficking, including of the children of sex workers, many of whom are sexually exploited. NGOs and international organisations have developed support programmes and projects to assist sex workers in education, training and offering new employment opportunities.
13. Boys are also trafficked internally within Bangladesh, but receive limited assistance or protection from the State, and are often at risk of both sexual exploitation and exploitation in criminal activities (such as the sale of drugs).
14. **The protection of LGBT persons.** The prevalence of discrimination and violence against LGBT persons increases risks of trafficking for purposes of sexual exploitation, and limited assistance or protection is provided. Transgender persons are particularly at risk of exploitation due to the prevalence of discrimination and violence against trans persons in the wider society, and they rarely receive protection from the State. The prevalence of HIV/AIDS among LGBT victims of trafficking for purposes of sexual exploitation reflects wider gaps in provision of health care and prevention services.
15. **Trafficking of children.** Boys and girls and transgender young persons are recruited and trafficked for sexual exploitation internally within Bangladesh and cross-border, in particular to India. Failures of identification and protection allow such trafficking to continue with impunity. Children in street situations are particularly vulnerable to trafficking for purposes of sexual exploitation, forced labour and forced criminality. Updated and expanded data on children in street situations will be an essential to inform further expansion of child protection systems and outreach actions to prevent trafficking of children. Further strengthening of child protection systems, including proactive outreach measures, is critical to prevention of child trafficking.
16. Birth registration is an important measure to reduce risks of trafficking of children. There is an urgent need to increase the rate of birth registration if Target 16.9 of the Sustainable Development Goals is to be met (by 2030, provide legal identity for all, including birth registration). Many sex workers encounter difficulties in registering the births of their children, due to discriminatory attitudes and administrative obstacles. The reforms introduced to birth registration processes, eliminating the requirement for the identities of both parents to be provided and to provide an address, are welcome and positive measures, which will strengthen child protection. It will be critical to ensure that universal access is available in practice, without discrimination, to meet the goal of universal registration.
17. **Persons with disabilities**, physical disabilities, psycho-social and intellectual disabilities, in particular women and girls, may be at increased risks of trafficking due to situations of dependency, discrimination, and limited access to education and livelihoods. It will be important to ensure that the rights of persons with disabilities, in particular women and girls, is addressed in the new National Action Plan and in all anti-trafficking actions, including in the proposed new NRM, and through accessible information, assistance and protection.
18. **Trafficking for purposes of forced labour.** The development and implementation of the National Action Plan (NAP) on the Labour Sector of Bangladesh (2021-2026) is an important measure to combat trafficking for purposes of forced labour, and the worst forms of child labour. Further urgent action to strengthen the role of trade unions, and of labour inspectorates, is essential, in all sectors. The ratification of Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No.29), and of the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) are welcome and important developments. Implementation across all areas of Bangladesh and significantly increased resources for Labour Courts and the Labour Inspectorate will be essential to achieving SDG 8.7 and progressing towards LDC graduation. Continued action to eliminate trafficking for purposes of forced labour in supply chains is critical, as are measures to ensure just and fair conditions of work in Export Processing Zones and in the informal sector.
19. **Child labour and child trafficking**. Significant measures have been taken to combat child labour, which can lead to increased risks of child trafficking. Continued development of exit strategies to eliminate child labour, in particular in high-risk sectors, such as hospitality and tourism, domestic work, brick kilns, and agriculture, is essential. Improving livelihoods for families, and expanding access to education, and training opportunities for children will be important.
20. **Migration for Employment and the Rights of migrant workers and their families.** Bangladesh has played a leading role internationally in the promotion of the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration, and in advocating for expanded opportunities for safe labour migration through international cooperation, in the Colombo and Abu Dhabi processes. Remittances from migrant workers play an important role in the country’s economic and social development. Positive steps have been taken to ensure safe migration, including the adoption of bilateral labour agreements, pre-departure orientation training and the establishment of welfare desks at airports. The Overseas Employment and Migrants Act 2013 provides an important legislative framework to promote opportunities for overseas employment and to establish a safe and fair system of migration, and to ensure the rights and welfare of migrant workers and members of their families. The role of recruitment agencies and recruitment intermediaries (dalals) is central to ensuring safe and regular migration. Currently, there are serious concerns that trafficking for purposes of forced labour persists and action is needed to combat the continued impunity of recruitment agencies and intermediaries.
21. The issuing of false job offers, the charging of very high recruitment fees by recruitment agencies and intermediaries, a failure to follow up and ensure that the rights of migrant workers are protected, allows trafficking to persist. Returned migrant workers with significant debt are at continued risk of exploitation and face reprisals and threats because of difficulties in repaying debts and securing new employment. Pressures to settle complaints and accept low rates of settlement also undermine the goal of accountability for recruitment agencies and intermediaries. While arbitration and alternative dispute resolution procedures are useful, these should not undermine investigations and prosecutions for trafficking in persons. Strengthened action is needed to ensure fair and ethical recruitment. While countries of destination have a responsibility to prevent trafficking and protect migrant workers, Bangladesh, as a country of origin, must also strengthen its action to prevent such recruitment practices and to remedy the gaps in protection. It is important to note that the purpose of exploitation is sufficient to meet the definition of the crime of trafficking. It is not necessary that the exploitation, as such, occurred within the state’s jurisdiction.
22. Proposed new legislation to amend the 2013 Act must clarify the joint and several liability of licensed recruiters and intermediaries (dalals) and ensure accountability of those involved in the recruitment process. The role of embassy and consular officials in countries of destination must be strengthened to prevent trafficking in persons and to provide assistance and protection to victims. Currently, returned migrant workers, many of whom are victims of trafficking for forced labour, face difficulties in securing compensation and recovery of unpaid wages.
23. **Migrant women workers.** Reports of ill treatment, physical and sexual abuse, including rape of migrant women workers, recruited for domestic work particularly to the Gulf region, are of urgent concern. Returned migrant women often face stigma and discrimination within society, and they are burdened with debts incurred in the migration process. There is limited access to remedies and to compensation. While NGOs are undertaking important work in providing assistance and protection to returned victims, their capacity to provide longer term assistance is limited. Urgent action is needed to expand safe and regular migration opportunities for women, including through enhancing the skills of migrant women workers. It will be critical also to address the gender dimensions of trafficking for purposes of forced labour, including domestic servitude, through strengthened action against all those involved in the trafficking process, including in recruitment. The role of embassy and consular officials in providing protection to victims could also be further strengthened.
24. **Assistance and protection of victims.** For victims of trafficking at sea, the coastguard plays a critical role in rescuing people in distress, and referrals for assistance and protection. NGOs and international organisations play a crucial role in providing assistance to victims / survivors, including the provision of accommodation, psycho-social assistance and counselling, and support to access employment and develop new livelihood opportunities. A wide range of community outreach activities are undertaken, and community engagement, to strengthen prevention at community and district level. Important policy proposals and advocacy programmes are also undertaken to expand opportunities for safe and regular migration for women migrant workers in particular. Legal assistance is also provided to support victims / survivors in accessing compensation and in filing police complaints, as well as in civil proceedings for recovery of unpaid wages and recruitment fees. This assistance and protection are essential to combat impunity for trafficking in persons, to prevent re-trafficking and to support victims / survivors in accessing employment, training and new livelihoods. State support for victims’ assistance and protection is very limited and, in practice, very few victims of trafficking receive legal aid or ongoing protection from the State.
25. **Access to compensation.** Access to compensation is extremely limited, and significant delays limit access to effective remedies and to justice for victims. Further consideration of the establishment and implementation of a State fund for compensation is needed, as is expanded legal aid to assist in compensation claims, including in arbitration proceedings to address imbalances of power between victims and perpetrators.
26. **The role of the judiciary.** Specialised anti-trafficking tribunals have been developed and are currently in place in seven districts. Training has been provided to judges on trafficking in persons, and on relating victims’ rights issues, including on child friendly justice proceedings. The development of specialised anti-trafficking tribunals is a welcome measure. Further expansion of the anti-trafficking tribunals will be important, and continued training for judges and prosecutors, including on the rights of victims, gender equality and trauma informed responses to trafficking, the non-punishment principle, and on child friendly justice.
27. **Effective Investigations and Prosecution.** The development of specialised capacity to combat trafficking in persons within the police services is welcome. The development and expansion of mutual legal assistance measures is positive. Further strengthening of mutual assistance and international cooperation with countries of destination will be necessary to combat impunity for trafficking and to protect victims, including in the search for missing persons and in investigations and prosecutions. Increased capacity to combat technology facilitated trafficking, including for purposes of child and forced marriage, sexual exploitation, and forced labour is needed. Currently, where exploitation occurs outside of Bangladesh, investigations and prosecutions rarely proceed, despite the fact that it is necessary only to establish the purpose of exploitation, and not exploitation as such, to meet the definition of the crime of trafficking.

1. **The protection of Rohingya Refugees.** As noted, the decision of the Government of Bangladesh to receive and host almost 1 million Rohingyas fleeing persecution in Myanmar, must be highlighted as a very positive measure, and is one that requires further and urgent support from the international community. As of 31 August 2022, the total refugee population was 943,529 individuals (26% women, 22% men, 26% girls, 26% boys), of whom 917,486 were living in camps and 26,043 on Bhasan Char. As the situation has become protracted, it is now critical to address the risks of trafficking arising within the camps and on Bhasan Char. These risks are linked to the lack of opportunities for employment and training, limited education opportunities, restrictions on movement and uncertainties about the future.
2. Rohingya girls and young women are particularly at risk of trafficking for purposes of child and forced marriage, with Malaysia becoming a key country of destination. Children in women-headed households are particularly at risk of exploitation. For girls who escape traffickers and return to the camps, the limited access to psycho-social counselling, and reproductive and sexual health and medical services, is a serious concern. Returned victims spoke of deeply traumatic experiences, including abduction, physical abuse and ill treatment by traffickers, rape and sexual violence, with children as young as 14 years among the victims. Boys and young men are at increased risk of trafficking for forced labour. The increasing frustration experienced by adolescents and young people increases risks of exploitation, as desperation is pushing young people into dangerous, risky situations.
3. Rohingya victims of trafficking, are frequently detained by police, in detention facilities, prior to return to the refugee camps. At present, there is an absence of screening prior to return, to ensure protection of victims who may be at risk within their families and communities, and limited capacity for ongoing specialised assistance for victims, including psycho-social counselling and medical services. While significant work is being undertaken by the Government camp administration, UN agencies, international NGOs and community leaders and volunteers, the needs are great. The gaps in assistance and protection increase the risks of re-trafficking and of reprisals against victims. Increased assistance from the international community and Government, UN agencies and NGOs, will be essential to prevent trafficking in persons, especially of women and children.
4. **Role of civil society.** Currently NGOs and trade unions play a critical role in preventing trafficking in persons, through information and outreach activities and community engagement. The role of NGOs in promoting gender equality and women’s empowerment, including for female sex workers and their children, is important and essential to support exit strategies for women, and to prevent trafficking for purposes of sexual exploitation.
5. Civil society is also playing an important role in ensuring safe and regular migration, and, as such, are an important partner in ensuring the rights of migrant workers and their families. They also play a crucial role in assistance and protection of victims, including in the provision of legal assistance in claiming compensation and in supporting victims through criminal investigations and trial proceedings. The Special Rapporteur is concerned at reports of harassment of NGOs and lawyers assisting victims, and threats of reprisals from persons involved in the trafficking process, including at recruitment stage. An enabling environment for civil society is essential to effective action to combat trafficking, including through the provision of resources and protection of human rights defenders working with migrants and trafficked persons, and persons at risk of trafficking, including sex workers and LGBT persons.
6. **Climate change and displacement and disaster risk reduction.** Loss of livelihoods and displacement due to climate change and climate related disasters creates additional vulnerabilities to trafficking. Rural to urban migration, against the background of weak social protection and child protection systems, increases risks of exploitation, as children and families have limited access to shelter or employment, and children drop of out of school, and are forced to relocate. Planned relocation and resettlement, as well as greater participation of women, in particular rural women and young people, in climate change adaptation and mitigation planning will be essential to reduce vulnerabilities to exploitation. Prevention of trafficking in persons, in particular of children, must be incorporated into adaptation and mitigation plans. Further support from the international community for loss and damage, can also target prevention of trafficking in persons, in particular of women and children.

I look forward to continuing to work with the Government, UN agencies and international organisations and civil society on further human rights-based actions to combat the serious human rights violation of trafficking in persons, especially women and children.

মানবপাচার, বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক মিস সিয়োভান মুলালী৩১ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর বিষয়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ।

১. বিশেষ প্রতিবেদক সিয়োভান মুলালী তাঁর সফরকালে বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছা, সহযোগিতা এবং মানবাধিকার ও মানবপাচারের বিষয়ে গঠনমূলক সংলাপ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সমর্থন এবং তার কর্মকান্ডের সঙ্গে সুসংগঠিতভাবে জড়িত থাকার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। সব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাপূর্ণ পদক্ষেপ এবং তার অনুরোধে বৈঠক আয়োজনের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনে যে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা দেখিয়েছে তিনি তার প্রশংসা করেছেন।

২. বিশেষ প্রতিবেদক ঢাকার বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি, সিলেট, কক্সবাজার (সরকার পরিচালিত শরণার্থী শিবির এবং ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোসহ) পরিদর্শন করেছেন। তিনি পাচারের শিকার হওয়া সহ ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের এবং সুরক্ষিত নয় এমন নারী ও তরুণীদের জন্য সরকার পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেছেন।

৩. বিশেষ প্রতিবেদক সিয়োভান মুলালী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেলসহ পররাষ্ট্র সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিজিবির মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড মহাপরিচালক, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন বা অপরাধ তদন্ত বিভাগ, ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিস, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, রিফিউজি, রিলিফ এন্ড রিপ্যাট্রিয়েশন কমিশনার, ক্যাম্প প্রশাসন, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্টার ট্র্যাফিকিং কমিটির উর্ধতন কর্মকতাসহ বিচার বিভাগ ও প্রসিকিউটরদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

৪. বিশেষ প্রতিবেদক আইনজীবী এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির সাথেও সাক্ষাত করেছেন, যারা পাচারের শিকারদের পাশাপাশি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মী, যৌনকর্মী এবং যৌন নিপীড়নের মুখে পাচারের শিকার, শিশু এবং জোরপূর্বক বিয়ে, জোরপূর্বক শ্রম এবং গৃহকর্মের শিকারদের জন্য কাজ করে থাকেন। তাঁর সফরকালে এই বিশেষ প্রতিবেদক জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ, আন্তর্জাতিক এনজিও, দূতাবাস এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন।

৫. বিশেষ প্রতিবেদক সিয়োভান মুলালী বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ অনেক বেঁচে যাওয়া/পাচারের শিকার মানুষদের প্রতি, যারা তার পুরো সফর জুড়ে তার সঙ্গে দেখা করেছেন, এবং যাদের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাক্ষ্যগুলি তথ্য হিসাবে তার সফরের প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়েছে; যা বিশ্লেষণ এবং সুপারিশগুলিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। একটি মূল প্রস্তাব হবে কোনও বৈষম্য ছাড়া পাচার প্রতিরোধে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা, যাতে এ ধরণের ঘটনার শিকারদের সুরক্ষা দেওয়া যায়।

৬. প্রসঙ্গ: বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন সেফ অর্ডারলি এন্ড রেগুলার মাইগ্রেশনের অগ্রগতির জন্য নেতৃত্ব প্রদানকারী ভূমিকা পালন করেছে। এবং বিশেষ ধরনের আইন ও নীতির মধ্য দিয়ে নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের সুযোগকে সম্প্রসারনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের জন্য নিরাপদ এবং নিয়মিত অভিবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য সরকার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে, এবং অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স আয়ের একটি গুরত্বপূর্ণ উৎস হিসেবেই রয়েছে। আঞ্চলিক স্তরে, বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিশেষায়িত মানব পাচার বিরোধী আইন তৈরিতে, যা কিনা প্রিভেনশন এন্ড সাপ্রেশন অব হিউম্যান ট্র্যাফিকিং অ্যাক্ট ২০১২ তৈরির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

৭. প্রারম্ভেই এটা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে মিয়ানমার থেকে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ সরকার স্বাগত জানানো একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা অবশ্যই প্রশংসা ও সমর্থনযোগ্য। যখন অনেক দেশ সীমান্ত বন্ধ করে দিচ্ছিল, তখন বাংলাদেশ এই অত্যন্ত ইতিবাচক ও সদয় পদক্ষেপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সুরক্ষা, নিরাপদ এবং নিয়মিত অভিবাসন এবং শরণার্থীদের সুরক্ষার বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তির, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ঝুকির মধ্যে আছে , যারা জোরপূর্বক অভিবাসন ও বাস্তচ্যুতির ঝুঁকিতে আছে তাদের জন্য। সুরক্ষা প্রদানে সরকারের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য জরুরী এবং বিস্তৃত সমর্থন প্রয়োজন।

৮. নীতি ও পরিকল্পনা: জাতীয় পর্যায় ব্যবস্থা নিতে সরকারের পক্ষ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অবলম্বন করা এবং মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা। সরকার তার ২০১৮-২০২২ অ্যান্টি-ট্র্যাফিকিং ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান (এন এ পি) বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে এবং একটি নতুন ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম (এন আর এম) এ সংযুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একাধিক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি ন্যাশনাল এন্টি-ট্র্যাফিকিং টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে।

৯. একটি নতুন ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান এর অগ্রগতির জন্য এবং ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজম চালু করার জন্য সুশীল সমাজ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং শিশু, যুবকদের এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। কক্সবাজার ও ভাসানচরের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংশ্লিষ্টতা ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান এবং ন্যাশনাল রেফারেল মেকানিজমের সঙ্গে একীকরণ পাচার বিরোধী কার্যক্রমের উদ্যোগকে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে সমন্বয়কে আরও জোরদার ও ফলদায়ক করতে পারে। ন্যাশনাল এন্টি ট্র্যাফিকিং টাস্ক ফোর্স শুভ উদ্যোগ হলেও টাস্ক ফোর্সের প্রভাবকে শক্তিশালী করতে আরো কর্ম তৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ পাচারসহ সকল প্রকার পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। বাস্তবে পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

১০. মানব পাচার সংক্রান্ত আইন: বাংলাদেশ এই অঞ্চলে পাচার বিরোধী আইন প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ‘দি প্রিভেনশন এন্ড সাপ্রেশন অব হিউম্যান ট্র্যাফিকিং অ্যাক্ট ২০১২’ সব ধরনের পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করেছে। সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ এর ১৫৫(৪) ধারা বাতিলসহ বেশ কিছু উদ্যোগ বেশ ইতিবাচক। এই আইনে অভিযোগকারীর নৈতিক চরিত্র এবং অতীতের যৌন ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতো যা রোধ করা হয়েছে। তবে যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে পাচারের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রয়োগের বিষয়ে আরো স্পষ্টতা প্রয়োজন এবং এ আইনের বাস্তবায়ন ও চর্চা নিশ্চিত করতে বিচারক ও আইনজীবীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সাক্ষ্য আইন (সংশোধন) বিল ২০২২ এ ডিজিটাল প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এটি একটি প্রসংশনীয় পদক্ষেপ এবং কোনো ব্যক্তির পাচার সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

১১. অভ্যন্তরীণ পাচার: এটি একটি উদ্বেগের বিষয় যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পাচারের জন্য যৌন শোষণ, গৃহ দাসত্ব এবং জোরপূর্বক শ্রমসহ সব ধরণের শোষণের ক্ষেত্রে মনোযোগ বা গুরুত্ব প্রদান এখনো সীমিত। এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) পূরণে অভ্যন্তরীণ পাচার মোকাবিলায় পদক্ষেপ জোরদার করা খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে এসডিজি ৫.২, ৮.৭, এবং ১৬.২ পূরণের জন্য অপরিহার্য ৷ অভ্যন্তরীণ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, সামাজিক পরিষেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বর্তমানে, অভ্যন্তরীণ পাচারের ব্যাপকতা সম্পর্কে তথ্য বা গবেষণা সীমিত রয়েছে।

১২. যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে পাচার: যৌনকাজে ব্যবহারের উদ্দেশে পাচারের যে প্রাদুর্ভাব রয়েছে তা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দৃশ্যমানতার অভাব সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের সঙ্গে ব্যর্থতার দূরত্বকে কমিয়ে দেয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত:সীমান্ত, বিশেষ করে ভারতে যৌন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নারী পাচার একটি গভীর উদ্বেগের বিষয়। পুলিশ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, সামাজিক পরিষেবা এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষ থেকে বৈষম্যমূলক মনোভাব অব্যাহত থাকার কারণে যৌনকর্মীরাদের শোষণমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষার সুযোগ সীমিত এবং যৌনকর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রাদুর্ভাব অব্যাহত রয়েছে। যৌনকর্মীদের ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা এবং পাচারসহ নানা ধরনের শোষণের অভিযোগগুলি খুব কমই পুলিশ দ্বারা তদন্ত হয়। এবং রাষ্ট্র দ্বারা খুব কমই সহায়তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। সুরক্ষার এই দুর্বলতা পাচারের ঝুঁকি বাড়ায়। এই সুরক্ষার অভাবের কারণে যৌনকর্মীদের সন্তানদের মধ্যে অনেকেই যৌন হয়রানির শিকার হয়৷ এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যৌনকর্মীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য এবং সহায়তার করার জন্য সহায়ক কর্মসূচি এবং প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

১৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছেলেদেরও পাচার করা হয়। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সীমিত সহায়তা বা সুরক্ষা পেয়ে থাকে। এবং প্রায়শই অপরাধমূলক কর্মকান্ডে (যেমন মাদক বিক্রি) যৌন হয়রানি ও অপরাধমূলক হয়রানির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

১৪. এলজিবিটিদের সুরক্ষা: যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে এলজিবিটি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং সহিংসতার ব্যাপকতা তাদেরকে যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে পাচারের ঝুঁকি বাড়ায়। এদের সহায়তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা সীমিত। বিশেষ করে বিস্তৃত সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ব্যাপারে ব্যাপক বৈষম্য থাকায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা যৌন হয়রানির বিশেষ ঝুঁকিতে থাকে। তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে খুব কমই সুরক্ষা পায়। যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে পাচারের শিকার সমকামের শিকারদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ প্রতিরোধ পরিষেবার নিয়মের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করে।

১৫. শিশুদের পাচার: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত:সীমান্ত, বিশেষ করে ভারতে যৌন শোষণের জন্য ছেলে ও মেয়ে এবং ট্রান্সজেন্ডার যুব বয়সীদের কাজে লাগানো হয় যৌন হয়রানির উদ্দেশে পাচারের জন্য। এদের শনাক্তকরণ এবং সুরক্ষার ব্যর্থতার কারণে এই ধরনের পাচারকে অবাধে চালিয়ে যেতে দেখা যায়। যৌন শোষণ, জোরপূর্বক শ্রম এবং জোরপূর্বক অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য বিশেষভাবে পথশিশুদের পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ। পথশিশুদের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য হালনাগাদ এবং সম্প্রসারিত ডেটা প্রয়োজন, যাতে আরো অধিক শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণ এবং শিশুদের পাচার রোধে কর্মকান্ড অধিক ফলপ্রসু করে তালা যায়। কিছু সম্প্রসারিত ব্যবস্থাসহ শিশু পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তোলা শিশু পাচার প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৬. শিশুদের পাচারের ঝুঁকি কমাতে জন্ম নিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৬.৯ লক্ষ্য পূরণ করতে হলে জন্ম নিবন্ধনের হার বাড়ানোর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে (২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য যথাযথ ব্যক্তিগত পরিচয়ের ব্যবস্থা করতে হবে)। বৈষম্যমূলক মনোভাব এবং প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক যৌনকর্মী তাদের সন্তানদের জন্ম নিবন্ধন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। জন্ম নিবন্ধনে পিতামাতা উভয়ের পরিচয় প্রদান এবং ঠিকানা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা দূর করে প্রবর্তিত সংস্কার প্রশংসনীয় ও একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, যা শিশু সুরক্ষাকে শক্তিশালী করবে। বৈষম্য ছাড়াই বৈশ্বিক নিবন্ধনের লক্ষ্য পূরণের জন্য বাস্তবসম্মত বৈশ্বিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

১৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ: শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, বিশেষ করে নারী এবং মেয়েরা, নির্ভরশীলতা, বৈষম্যের শিকার এবং শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগের কারণে পাচারের ঝুঁকিতে থাকতে পারে। এটি নিশ্চিত করা জরুরি যে বিশেষ করে নারী এবং মেয়েদেরসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নতুন ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানে এবং প্রস্তাবিত এনআরএমসহ সব পাচার বিরোধী সকল কর্মে চিহ্নিত করা । সেই সঙ্গে তথ্যে প্রবেশাধিকার সহায়তা ও সুরক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া।

১৮. জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচার: বাংলাদেশের শ্রম খাতে (২০২১-২০২৬) ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান (এন এ পি) এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচার প্রতিরোধ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে চরম দুরবস্থার শিশুশ্রম এবং বলপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য। ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রম পরিদর্শকদের ভূমিকা শক্তিশালী করার জন্য আরও পদক্ষেপ জরুরি। ফোর্সড লেবার কনভেনশন, ১৯৩০ (নং ২৯) এবং ন্যূনতম বয়স কনভেনশন, ১৯৭৩ (নং ১৩৮) এর ২০১৪ এর প্রোটোকলের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। বাংলাদেশের সব এলাকায় শ্রম আদালত ও শ্রম পরিদর্শন বৃদ্ধি এসডিজি ৮.৭ অর্জন এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজের ন্যায্য ও ন্যায্য পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা সরবরাহ চেইনে জোরপূর্বক শ্রম এবং পাচার নির্মূল করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯. শিশুশ্রম ও শিশু পাচার: শিশুশ্রম রোধে উল্লেযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা শিশু পাচারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। শিশু শ্রম নির্মূল করার এবং এর থেকে বের হয়ে আসার, বিশেষ করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলি, যেমন আতিথেয়তা ও পর্যটন, গার্হস্থ্য কাজ, ইটভাটা এবং কৃষি থেকে বের হয়ে আসার কৌশলগুলির ক্রমাগত বিকাশ অপরিহার্য। পরিবারের জন্য জীবিকার উন্নতি, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, এবং শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

২০. কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার: কলম্বো এবং আবুধাবি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসন সংক্রান্ত গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন সেফ, অর্ডারলি এন্ড রেগুলার মাইগ্রেশনকে উন্নীত করার লক্ষে। এবং সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ শ্রম অভিবাসনের জন্য সম্প্রসারিত সুযোগের পক্ষে সমর্থন করার ক্ষেত্রে। অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক শ্রম চুক্তি সম্পাদন, কর্মের উদ্দেশে প্রস্থানের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিমানবন্দরে কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন। ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন ২০১৩’ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ ত্বরান্বিত করতে এবং অভিবাসনের একটি নিরাপদ ও ন্যায্য ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে এবং অভিবাসী কর্মীদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনী কাঠামো প্রদান করে থাকে। নিরাপদ এবং নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য রিক্র্যুটমেন্ট এজেন্সি বা নিয়োগ সংস্থা এবং নিয়োগে মধ্যস্থতাকারীদের (দালাল) ভূমিকা একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে, জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচার অব্যাহত রয়েছে এবং নিয়োগকারী সংস্থা এবং মধ্যস্থতাকারীদের অব্যাহত দায়মুক্তির ব্যাপারে উদ্বেগজনক অভিযোগ রয়েছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পদক্ষেপ প্রয়োজন।

২১. মিথ্যা চাকরির প্রলোভন, নিয়োগকারী সংস্থা এবং মধ্যস্থতাকারী বা দালালদের দ্বারা খুব বেশি নিয়োগ ফি ধার্য্য করা, অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা এবং নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার মতো বিষয়সমূহ পাচার-কাজ অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। বিদেশ ফেরত অভিবাসী শ্রমিকরা ঋণগ্রস্থ হয়ে শোষণের ক্রমাগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং ঋণ পরিশোধে ও নতুন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিশোধ ও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির চাপ এবং নিষ্পত্তির হারের পরিমান কম হওয়ায় বিভিন্ন নিয়োগ সংস্থা ও মধ্যস্থতাকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রেও কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। যদিও সালিসি এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলি কার্যকর, তবুও এগুলোর উচিত নয় মানবপাচারের তদন্ত এবং বিচারের ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ প্রয়োজন। যদিও যেসকল দেশে শ্রমিকরা যাচ্ছে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে পাচার রোধ করা এবং অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা; বাংলাদেশকেও এ ধরনের নিয়োগ বন্ধে এবং কর্মীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতিসমূহ প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে। এটিও মনে রাখতে হবে, কেবল প্রতারণার উদ্দেশ্যই পাচারের মতো অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণে যথেষ্ট। এমনটি ভাবার অবকাশ নেই যে, শোষণ বা প্রতরণার ঘটনা আইনগত পরিক্ষেত্রের মধ্যেই ঘটেছে।

২২. ২০১৩ আইনের ধারা সংশোধনের জন্য প্রস্তাবিত নতুন আইনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিয়োগকারী এবং মধ্যস্থতাকারীদের (দালাল) যৌথ এবং একাধিক দায় স্পষ্ট করতে হবে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবপাচার রোধে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানে গন্তব্য দেশগুলোর দূতাবাস এবং কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ভূমিকা জোরদার করতে হবে। প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী শ্রমিক, যাদের মধ্যে অনেকেই বাধ্যতামূলক বা জোরপূর্বক শ্রমের জন্য পাচারের শিকার, ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে এবং অবৈতনিক মজুরি পুনরুদ্ধার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

২৩. অভিবাসী নারী শ্রমিক: অভিবাসী নারী কর্মীদেরকে ধর্ষণ সহ তাদের প্রতি অসুস্থ আচরণ, শারীরিক ও যৌন নির্যাতন, বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে গার্হস্থ্য কাজের জন্য নিয়োগকৃত অভিবাসী নারী কর্মীদের ধর্ষণ অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। দেশে ফিরে আসা অভিবাসী নারীরা প্রায়ই সমাজে কলঙ্কের শিকার এবং বৈষম্যের সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং অভিবাসনের জন্য টাকা জোগাড়ের নিমিত্তে নেয়া ঋণের বোঝায় জর্জরিত থাকে। এসবের প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সীমিত। এনজিওগুলো প্রত্যাবর্তিত ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে, কিন্তু তাদের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের ক্ষমতা সীমিত। অভিবাসী নারী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ নারীদের জন্য নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। নিয়োগ এবং পাচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গার্হস্থ্য-দাসত্ব সহ জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে পাচারের বিষয়টিতে নজর দেয়া সত্যিই কঠিন। ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা প্রদানে দূতাবাস এবং কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ভূমিকা আরও জোরদার করা যেতে পারে।

২৪. ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা এবং সুরক্ষা: সমুদ্রে পাচারের শিকার দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের উদ্ধার, সহায়তা ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কোস্টগার্ড। শিকার/জীবিতদের আবাসন সহায়তা, মনো-সামাজিক সহায়তা, কাউন্সেলিং, এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ নানা ধরণের সহায়তা প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো । সম্প্রদায় এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিরোধ জোরদার করার জন্য বিশেষ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে নারী অভিবাসী কর্মীদের নিরাপদ এবং নিয়মিত অভিবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রস্তাবনা এবং পরামর্শ-প্রদার বিষয়ক কর্মকাণ্ডও হাতে নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণ পেতে এবং পুলিশ অভিযোগ দাখিল করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ/বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়, সেই সাথে অবৈতনিক মজুরি এবং নিয়োগ ফি পুনরুদ্ধারের জন্য সহযোগিতা করা হয়। এই সহায়তা এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা ব্যক্তিদের পাচারের দায়মুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অপরিহার্য। এ ধরনের সহায়তা পুনঃপাচার বন্ধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ এবং নতুন জীবিকা অর্জনে শিকার/জীবিতদের জন্য জরুরি। প্রতারিতদের সহায়তা এবং সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা খুবই সীমিত এবং বাস্তবে, পাচারের শিকার খুব কম লোকই রাষ্ট্রের কাছ থেকে আইনি সহায়তা পায় বা চলমান সুরক্ষা পায়।

২৫. ক্ষতিপূরণের সুযোগ: ক্ষতিপূরণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, এবং এ বিষয়ে বিলম্বের কারণে কার্যকর প্রতিকার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ সীমিত হয়ে আসে। ক্ষতিপূরণের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় তহবিল প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে আইনি সহায়তার প্রসারণ দরকার, যা প্রতারণার শিকার ব্যক্তি এবং অপরাধীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলার জন্য সালিশি কার্যক্রম পরিচালনায় সবিশেষ প্রয়োজন।

২৬. বিচার বিভাগের ভূমিকা: পাচার বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা হয়েছে, যা বর্তমানে সাতটি জেলায় কাজ করছে। বিচারকদের ব্যক্তি পাচার, এবং শিশু-বান্ধব বিচার কার্যক্রম সহ প্রতারিতদের অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাচারবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠা একটি স্বাগত পদক্ষেপ। পাচার বিরোধী ট্রাইব্যুনালের আরও সম্প্রসারণ দরকার, এবং বিচারক ও আইনজীবীদের জন্য প্রতারিতদের অধিকার রক্ষা, লিঙ্গ সমতা, পাচারের বিরুদ্ধে মানসিক-ক্ষত-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, অ-শাস্তি নীতি এবং শিশু-বান্ধব ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা জরুরি।

২৭. মানবপাচার রোধে পুলিশ-সেবায় বিশেষায়িত সক্ষমতা গড়ে তোলার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। পারস্পরিক আইনি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগের ব্যাপ্তি নিশ্চিতভাবে ইতিবাচক। প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদান, নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা, তাদের প্রতারিত হওয়া নিয়ে তদন্ত ও আইনি সহয়তা প্রদানসহ মানবপাচারের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার মতো বিষয়াবলী মোকাবেলায় পারস্পরিক ও গন্তব্য-দেশগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা জরুরি। তাছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর মানবপাচার রোধে বর্ধিত সক্ষমতা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা জোরপূর্বক শিশু-বিবাহ, যৌন প্রতারণা, শিশুশ্রমের মতো গর্হিত কাজ মোকাবেলায় সাহায্য করবে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বাইরে যেসব জায়গায় প্রতারণার ঘটনা ঘটছে সেসব স্হানে খুব কমই তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, অথচ প্রতারণাকে নিছক প্রতারণা গণ্য না করে মানবপাচার নামক অপরাধের সংজ্ঞার আলোকে প্রতারণার উদ্দেশ্য তুলে ধরা খুব জরুরি।

২৮. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষাঃ যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, নীপিড়ন-নির্যাতনের বেড়াজল থেকে পালিয়ে আসা মায়ানমারের ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবেশাধিকার ও থাকতে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তবে এর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর ও তড়িৎ সহযোগিতা দরকার। ২০২২ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত , মোট শরনার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫২৯ জন (২৬ ভাগ নারী, ২২ শতাংশ পুরুষ, ২৬ শতাংশ বালিকা, ২৬ শতাংশ বালক।) এদের মধ্যে ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৮৬ জন বাস করছে শরণার্থী শিবিরে এবং ২০ হাজার ৪৩ জন বাস করছে ভাসান চরে। যেহেতু তাদের অবস্হানের সময় দীর্ঘায়িত হচ্ছে, শরণার্থী শিবির ও ভাসান চরে পাচারের ঝুঁকিও বাড়ছে। এ ঝুঁকিসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্মসংস্হান ও প্রশিক্ষণের অভাব, সীমিত শিক্ষাব্যবস্হা, চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তার মতো বিষয়াবলী।

২৯. রোহিঙ্গা মেয়েরা ও কমবয়েসি নারীরা জোরপূর্বক বিবাহ ও বাল্যবিবাহের উদ্দেশ্যে মানবপাচারের ঝুঁকিতে রয়েছে, এর জন্য মালয়েশিয়া অভিবাসনের গন্তব্য হয়ে ওঠছে। নারীপ্রধান বসতবাড়িগুলোতে বিশেষভাবে শিশুরা প্রতরণার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। মেয়েরা যারা পাচারকারীদের হাত থেকে পালিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসেছে এবং যাদের মনোসামাজিক, প্রজনন, যৌন স্বাস্থ্য ও মেডিকেল সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই সীমিত তাদের বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগের দাবী রাখে। ফিরে আসা প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা তাদের মানসিক ক্ষতের অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। পাচারকারীদের দ্বারা তারা শারীরিক নির্যাতন, অপহরণ, দুর্ব্যবহার, ধর্ষণ, ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে; প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৪ বছরের শিশুও রয়েছে। জোরপূর্বক শ্রমের উদ্দেশ্যে মানবপাচারের শিকার হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বালক ও তরুণরা। তরুণ ও বয়ঃসন্ধিতে থাকা ব্যক্তিদের হতাশায় ভোগবার প্রবণতা প্রতারণার শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে; বেপরোয়া ভাব তরুণদের মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৩০. শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার আগে পাচারের শিকার রোহিঙ্গারা প্রায়ই পুলিশ কর্তৃক আটক হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতারণার শিকার রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে স্ক্রিনিং এর ব্যবস্হা নেই। তারা তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়েও ঝুঁকিতে থাকতে পারে; প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্হাগুলোও সীমিত। যদিও সরকারি শরণার্থী শিবির কর্তৃপক্ষ, জাতিসংঘভুক্ত নানা সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও ও সম্প্রদায়ের নেতৃত্বস্হানীয় ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে কিন্তু চাহিদা আরও ব্যাপক। সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদানের মাঝে যে ফাঁকগুলো রয়েছে সেসবের সুযোগে পুনঃপাচার ও প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পায়। মানবপাচার রোধে, বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সরকার, এনজিও, এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলো থেকে উচ্চ ও কার্যকরী সহযোগিতা অতীব জরুরি।

৩১. সুশীল সমাজের ভূমিকাঃ সম্প্রতি, তথ্য প্রচারের মাধ্যমে ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে এনজিওসমূহ এবং নানা বাণিজ্য সংগঠনগুলো মানবপাচার রোধে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। লৈঙ্গিক সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নে, নারী যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের অধিকার রক্ষায়, নারীদের এ অবস্হা থেকে পরিত্রানের উপায় তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে এবং যৌন প্রতারণার উদ্দেশ্যে মানবপাচার রোধে এনজিওগুলোর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

৩২. নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিতকরণে সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, এমনকি অভিবাসন কর্মী ও তাদের পরিবারগুলোর অধিকার নিশ্চিকরণে তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেও কাজ করে। ক্ষতিপূরণ দাবী, অপরাধ তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্রে শিকার ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের সার্বিক সহযোগিতা ও সুরক্ষায় ভূয়সী ভূমিকা রাখছে তারা। বিশেষ প্রতিবেদক এ ব্যাপারে অবগত যে, অনেক এনজিও কর্মী ও আইনজীবী শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা দিতে গিয়ে হয়রানি, হুমকি ও পাচারকাজের সঙ্গে জড়িতদের কাছ থেকে প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। এমনকি শিকার ব্যক্তিদের চাকরি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা প্রদানের কারণেও উক্ত ব্যক্তিবর্গ হয়রানির শিকার হয়েছেন। মানবপাচার রোধে ভূমিকা রাখতে সুশীল সমাজের জন্য একটি কার্যকরী পরিবেশ নির্মাণ জরুরি, এবং সেই সঙ্গে অভিবাসী, পাচারের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি, যৌন কর্মী, এবং এলজিবিটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় নিবেদিত মানবাধিকার রক্ষাকারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারটিতেও সবিশেষ নজর দিতে হবে।

৩৩. জলবায়ু পরিবর্তন, স্হানচ্যুতি ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে জীবিকা হারানো, স্হানচ্যুতি ও অন্যান্য জলবায়ুজনিত দুর্যোগ পাচারের মতো বিষয়কে আরও ভয়াবহ আকার দেয়। দুর্বল সামাজিক ও শিশু সুরক্ষা-ব্যবস্হার প্রেক্ষিতে গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রতারণার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেহেতু শিশু ও পরিবারগুলোর আশ্রয় কিংবা চাকরির সুযোগ সীমিত, সেই সঙ্গে শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা ও জোরপূর্বক স্হান পরিবর্তনের ঝুঁকি তো রয়েছেই। পরিকল্পিত স্হানান্তর, পুনর্বাসন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অভিযোজন ও নিরসন প্রক্রিয়ার গ্রামীন নারী ও তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রতারণার ভয়াবহতা হ্রাসে সহায়তা করবে। অভিযোজন ও নিরসন পরিকল্পনায় মানবপাচার, বিশেষভাবে, শিশু পাচারের বিষয়টিকে একীভূত করতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও সমর্থন মানবপাচার, বিশেষভাবে, শিশু ও নারী পাচার রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মানবপাচার, বিশেষভাবে, নারী ও শিশু পাচারের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন মোকাবেলাসহ অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ে আমি সরকার, জাতিসংঘ সংস্হা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।