بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر، ریچارد بنت، پس از سفرش به افغانستان از 15 تا 26 می 2022

جنوا (26 می 2022) - ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، طی یک سفر یازده روزه به افغانستان با نمایندگانی از حاکمان بالفعل، جامعه مدنی از جمله فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، ثارنوالان، قضات، خبرنگاران، کارآفرینان، دانشگاهیان، معلمان، هنرمندان، نمایندگان گروه‌های اقلیت از جمله افراد دارای معلولیت، اعضای جامعه LGBTIQ، رهبران مذهبی و رهبران جامعه، قربانیان نقض حقوق بشر و جامعه بین‌المللی ملاقات کرد.Translation is too long to be saved

Translation is too long to be saved

این کارشناس علاوه بر کابل، از ولایات بلخ و قندهار نیز دیدن کرد و با افرادی از ولایات هلمند، زابل و پنجشیر ملاقات نمود. برای ارزیابی دست اول وضعیت حقوق بشر در محل، این کارشناس از مکاتب و مساجدی که هدف حملات تروریستی قرار گرفته بودند و همچنین از محبس، شفاخانه و فضاهای امن اطفال و دختران نوجوان بازدید نمود. این بیانیه حاوی مشاهدات اولیه ماموریتی است که پس از تحقیقات و ارزیابی بیشتر به صورت مفصل شرح داده خواهد شد. اولین گزارش گزارشگر ویژه به پنجاه و یکمین جلسه شورای حقوق بشر که در سپتامبر 2022 آغاز می شود، ارائه خواهد شد.

گزارشگر ویژه از حاکمان بالفعل برای پذیرفتن او و همچنین فراهم آوری امکان دسترسی به کل قلمرو و بازدید از مکاتب، شفاخانه‌ها، محابس و تعهد حیاتی برای اطمینان از اینکه نظارت به صورت شفاف انجام شود، تشکر می‌کند. او مایل به گفتگوی سازنده و صریح با مقامات و تعامل مستقیم با مردم و جامعه مدنی افغانستان در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر آنها است. او ضمانت حاکمان بالفعل را تأیید می‌کند که آنها به آن بخش از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که توسط افغانستان تصویب شده است، تا جایی که سازگار با قوانین شریعت است احترام می‌گذارند.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند که از اگست 2021، درگیری‌های مسلحانه در بیشتر مناطق کشور متوقف شده و متعاقباً تلفات مربوط به درگیریها نیز کاهش یافته است. این موضوع همچنین منجر به افزایش دسترسی افغان‌ها وسازمان‌های بشردوستانه به کشور و امکان پیش‌بینی بیشتر به ویژه در جوامع روستایی گردیده، اگرچه آزادی حرکت زنان به تدریج محدود شده است.

گزارشگر ویژه اذعان می کند که نگرانی‌های جدی در مورد حقوق بشر در افغانستان پیش از تسلط طالبان در اگست 2021 نیز وجود داشت، همانطور که در چندین گزارش سازمان ملل و سایر گزارش‌ها گزارش شده است. با این حال، او مشاهده می‌کند که افغانستان اکنون هم با انبوهی از چالش‌های جدی حقوق بشری روبرو است که تأثیر شدیدی بر مردم دارد. ."*حاکمان بالفعل از اقرار به تعداد زیاد و شدت سوء استفاده‌ها که بسیاری از آنها به نام خودشان صورت می‌گیرد، و اجرای مسئولیت خود برای رسیدگی به سوء استفاده‌ها و محافظت از مردم ناکام مانده‌اند*." این کارشناس از بسیاری از سیاست‌ها و مقاصد حاکمان بالفعل برای کنترل مطلق که تاثیر تجمعی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر دارد و جامعه‌ای را ایجاد می‌کند که با ترس اداره می‌شود، ابراز نگرانی کرد. حذف پیشرونده زنان از زندگی اجتماعی نیز به شدت نگران کننده است.

Translation is too long to be saved

اعطای عفو عمومی به مقامات دولت سابق و اعضای نیروهای امنیتی می‌تواند اولین گام به سوی مصالحه باشد. کمیسیونی که اخیراً برای بازگشت شخصیت‌های برجسته افغان ایجاد شده است می‌تواند فرصتی برای گفت‌وگو و به طور بالقوه فرصتی برای تقویت حکومت فراهم کند. با این حال کارشناس از گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی و انتقام جویانه‌ی اعضای سابق نیروهای امنیتی و مقامات و تلاشی های خانه به خانه ابراز نگرانی کرد.

*«من بیم این را دارم که این کشتارها فقط فضای دشمنی و نفرت را تقویت کند و هرگونه تلاش برای مصالحه را به چالش بکشد. من از حاکمان بالفعل می‌خواهم که عفو عمومی را اجرا کنند و پس از محاکمه‌ی مطابق با معیارهای بین‌المللی، کسانی را که در قتل، ناپدید شدن، و بدرفتاری با مقامات دولتی سابق و اعضای نیروهای امنیتی دخیل بودند، بازخواست کنند.»*

گزارشگر ویژه نگرانی خود را در مورد بحران انسانی و اقتصادی - که به طور جدی بر اکثریت بزرگ 40 میلیون نفر در کشور تأثیر می گذارد، ابراز می‌نماید. بر اساس ارزیابی‌های بشردوستانه، بیش از 23 میلیون نفر به کمک‌های غذایی نیاز دارند و تقریباً 95 درصد جمعیت مواد غذایی کافی برای مصرف ندارند. تعداد زیادی از افغان‌ها، از جمله افراد طبقه متوسط، به این کارشناس گفته‌اند که اولویت آنها در حال حاضر این است که غذای کافی برای خوردن داشته باشند. نگرانی ویژه، آسیب پذیری بیش از 4 میلیون بیجا شده‌ی داخلی است. مخصوصا افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی و افراد دارای معلولیت (تقریباً 14 درصد از جمعیت کشور) که در معرض خطر هستند و باید فضای لازم برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در اختیار آنها قرار بگیرد. حقوق سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده مانند معتادان به مواد مخدر و زنان سرپرست خانوار (از جمله زنان بیوه) نیز مستلزم توجه اختصاصی مداوم است**.**

گزارشگر ویژه، بخصوص از آگاهی از گزارش‌های والدینی که با مشارکت فزاینده در ازدواج اطفال، و مورد سواستفاده قرارگرفتن توسط سازمان‌های جنایتکار که با فروش فرزندان یا اعضای بدن خود به آنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند ابراز ناراحتی کرد. مهم است که بودجه ملی متعادل و با در نظرداشت جنسیت باشد تا اطمینان حاصل شود که بودجه تخصیص یافته به امنیت در مقایسه با بودجه اختصاص داده شده به صحت، آموزش و خدمات اجتماعی نامتناسب نیست. این کارشناس توصیه می‌کند که هم حاکمان بالفعل و هم جامعه بین المللی برای رسیدگی به حقوق اقتصادی و اجتماعی با حداکثر منابع موجود اقداماتی را انجام دهند.

این کارشناس از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به فراهم نمودن حمایت‌های بشردوستانه ادامه دهد و توزیع عادلانه و با درنظر داشت جنسیت را تضمین کند، تطبیق تحریم‌ها در ارائه خدمات عمومی اساسی مانعی ایجاد نکند و برای همه قابل دسترس باشد چرا که برای برخورداری از حقوق بشر ضروری است. شماری از گفتگوکنندگان افغان از ناعادلانه بودن توزیع کمک ها ابراز نگرانی کردند.

تدابیری مانند تعلیق تعلیم دختران از مقطع متوسطه ، موانع شدید اشتغال زنان، عدم امکان مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، محدودیت در آزادی حرکت زنان، آزادی تجمعات و گردهمایی و آزادی بیان، دستورها در مورد داشتن محرم (اعضای ذکور فامیل) برای خارج شدن از منزل، اجرای مقررات سختگیرانه حجاب و توصیه موکد به در خانه ماندن زنان ، همه اینها مطابق با الگوی تفکیک جنسیتی مطلق و به هدف حذف کردن زنان از جامعه است. این تدابیر و دستورها با تعهدات افغانستان که عضو چندین معاهده حقوق بشری است، در تضاد است.

Translation is too long to be saved

**گزارشگر ویژه از حاکمان بالفعل می خواهد که به تعهدات خود در قبال برابری جنسیتی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر عمل کنند. «*من از حاکمان بالفعل می‌خواهم که فوراً سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی را که بر زنان تأثیر منفی می‌گذارد، لغو کنند و حقوق زنان و دختران را برای مشارکت برابر در آموزش، اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی در اولویت قرار دهند.»***

**به عنوان اولین قدم، حاکمان بالفعل باید تاریخ بازگشایی مکاتب متوسطه دخترانه را در تمام ولایات اعلام کنند. ارایه خدمات حیاتی برای همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان، دختران، و افراد دارای معلولیت، باید ادامه یابد و این امر مستلزم امدادگران زن علاوه بر امدادگران مرد است تا بتوانند به همه‌ی بخشهای جامعه دسترسی کامل داشته باشند.**

گزارشگر ویژه خواهان تحقیق و پاسخگویی در مورد سلسله حملات بر عبادتگاه‌ها، مساجد و مکاتب در ولایات کابل، قندوز و بلخ است که گروه داعش- شاخه خراسان مسئولیت بعضی از آن را بر عهده گرفته است. به نظر می‌رسد که این‌ حملات به طور خاص اعضای جوامع هزاره، شیعه و صوفی را هدف قرار داده‌اند و بخشی از الگوی حملات و سایر اقدامات تبعیض آمیز هستند که به سال‌ها قبل، به ویژه علیه اعضای جامعه شیعه باز می‌گردند. به نظر می‌رسد قتل ها و سایر تخلفاتی که در جریان این حملات و سایر حملات صورت گرفته ماهیت سیستماتیک دارند و عناصری از یک سیاست سازمان یافته را بازتاب می‌کنند، بنابراین دارای نشانه‌هایی از جنایات علیه بشریت هستند. من از جامعه افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهم که با من و سایر مکانیزمهای حقوق بشری برای رسیدگی به این موضوع با استفاده از رویکرد قربانی محور کار کنند. همچنین به حاکمان بالفعل یادآوری می‌کنم که مسئولیت اصلی حفاظت از همه افغان‌ها، به‌ویژه اطفال، در برابر تهدیدات واقعی حیات و امنیت که توسط هر عاملی ایجاد می‌شود، را بر عهده دارند.

این کارشناس در مورد اطلاعات دریافتی مستقیم از نقض حقوق بشر و تجاوز به غیرنظامیان در ولایات پنجشیر، بغلان، بدخشان و تخار، و درگیری بین نیروهای امنیتی بالفعل و مبارزین وابسته به جبهه مقاومت ملی که اخیرا مشاهده گردیده است، ابراز نگرانی می‌کند. ادعاهای جدی که ضرورت به راستی آزمایی دارد، مبنی بر اینکه غیرنظامیان در معرض نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری قرار گرفته‌اند. گزارشگر ویژه از طرفین درگیری می‌خواهد که خویشتن‌داری را رعایت کنند و به قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی قابل اجرا احترام بگذارند. او از مقامات می خواهد که به ناظران حقوق بشر اجازه دسترسی به این مناطق را بدهند.

گزارشگر ویژه بر تعداد زیاد گزارش‌ها پس از اگست 2021 در مورد هراس افکنی، آزار و اذیت، حملات، دستگیری و در برخی موارد قتل یا ناپدید شدن خبرنگاران، ثارنوالان و قضات به خاطر انجام وظایفشان و همچنین جامعه مدنی به خاطر استفاده از حقوق خود برای تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز، تاکید می‌کند. گزارشگر ویژه گفت: *"من اطلاعات موثقی در مورد بدرفتاری فیزیکی و آسیب روانی وارد شده به گروهی از فعالان، از جمله مدافعان حقوق بشر، که قبلا بخش اصلی جامعه پر جنب و جوش مدنی افغانستان را تشکیل می دادند، دریافت کرده ام."*

عدم شفافیت در روند حاکمیت قانون، تغییرات عمده در بخش قضایی با جایگزینی قضات و وکلا در چندین ولایت، و فقدان هرگونه مکانیزم رسمی برای عدالت مطابق با استانداردهای بین المللی برای بازماندگان از جمله برای اطفال، همچنان یک نگرانی جدی است. معلومات به اشتراک گذاشته شده توسط قربانیان نقض حقوق بشر نشان می‌دهد که به خصوص در دوسیه‌های مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت از مکانیزم‌های حل اختلاف غیررسمی استفاده می شود و امکان تجدید نظر در تصمیمات وجود ندارد.

مطبوعات با سانسور و تهدید دست و پنجه نرم می‌کنند و دسترسی شهروندان به اطلاعات به طرز چشمگیری کاهش یافته است. افغانستان پس از آگوست 2021 در رتبه‌بندی آزادی رسانه‌های بین المللی سقوط کرده است. دسترسی به اطلاعات بسیار چالش برانگیز شده و این بر انتشار معلومات از جمله در سطح ولایات تأثیر منفی می‌گذارد. این کارشناس خاطرنشان کرد*:« برخورداری از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز از عناصر ضروری برای یک جامعه سالم و کارآمد است. علاوه بر این، حاکمان بالفعل باید تدابیر دقیق و روشنی را برای جلوگیری از مداخله در آزادی‌های عمومی، به‌ویژه آزادی عقیده،آزادی بیان و آزادی اجتماعات ارائه کنند.»*

در میان خبرنگاران ، تأثیر بر زنان رسانه بدتر بوده است، به طوری که 80 درصد از آنها شغل خود را از دست داده‌اند و محدودیت‌ها در فعالیت‌هایشان افزایش یافته است، از جمله اینکه مجبور به پوشاندن صورت خود به روی پرده‌ی تلویزیون هستند.Translation is too long to be saved

ملغی شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) در دوران ماموریت این کارشناس، یک شکست بزرگ برای کشور است. به نظر می‌رسد که لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر، قربانیان نقض و تجاوزات حقوق بشر با کاهش راهها برای مراجعه روبه رو نموده است. برای حاکمان بالفعل مفید خواهد بود که توضیح دهند چه مکانیزم‌های داخلی برای رساندن نگرانی‌های حقوق بشری از سوی شهروندان به اطلاع مقامات، برای نظارت و مستندسازی آنها وجود دارد. گزارشگر ویژه از محیط چالش برانگیزی که در آن سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی، و به ویژه سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری در افغانستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، و از گزارش‌های مستمر تهدید، هراس افکنی، و بازدیدهای اعلام نشده مردان مسلح از محل کار آنها، ابراز نگرانی کرد. داشتن فضا برای جامعه مدنی در یک جامعه صلح آمیز که در آن حقوق بشر مراعات می‌شود، حیاتی است.

مقامات اذعان کردند که از دیدگاه آنها، اکثریت قریب به اتفاق نورم‌های بین المللی حقوق بشر با درک آنها از شریعت سازگاری دارد. در حالی که برخی از موضوعات بحث برانگیز وجود دارد که نیاز به گفتگوی بیشتر است، از مقامات خواسته می شود تا استانداردهای حقوق بشری را که افغانستان آزادانه پذیرفته است، از جمله احترام به حقوق دختران و زنان در تحصیل، اشتغال و مشارکت در زندگی اجتماعی، به طور کامل اجرا کنند.

در انتها گزارشگر ویژه پیچیدگی‌های بافت اجتماعی و سیاسی افغانستان را تصدیق می‌کند و خاطرنشان می‌نماید که با افرادی در داخل اداره حاکم ملاقات کرده است که به نظر می‌رسد تلاش می‌کنند خدمات لازم را برای افغانها فراهم کنند، او از مقامات می‌خواهد که نقض حقوق بشر را که تحت نظارت آنها ارتکاب یافته، بپذیرند و تعهد نمایند که شکاف بین گفتار و کردارشان را از بین ببرند. در عین حال، حاکمان بالفعل به خاطر پیشرفت‌هایی که در زمینه حقوق بشر به دست آمده است با قدردانی شوند.

گزارشگر ویژه یاد آور شد: «*طالبان در یک دوراهی ایستاده‌اند، یا جامعه باثبات تر، و محلی می‌شود که افغان ها از آزادی و حقوق انسانی‌شان برخوردار می‌شوند یا به طور فزاینده ای محدود می‌شود. اگر معیارهایی مانند بازگشایی فوری مکاتب متوسطه برای دختران، ایجاد یک دولت فراگیر که واقعاً از همه‌ی جامعه افغانستان نمایندگی کند، و فراهم کردن بستری برای گفتگو و راه‌هایی برای رسیدگی به نارضایتی‌ها، می‌تواند خطرات بی‌ثباتی و رنج بیشتر را کاهش دهد.»*

پایان

b**ریچارد بنت (نیوزیلند)** در تاریخ 1 اپریل 2022 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منصوب شد. وی رسماً وظیفه خود را در 1 می 2022 آغاز کرد. گزارشگران ویژه بخشی از آنچه به عنوان پروسیجرهای ویژه شورای حقوق بشر شناخته می شود، هستند.

**پروسیجرهای ویژه**، به عنوان بزرگترین نهاد کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد، نام کلی مکانیزم‌های مستقل حقیقت‌یابی و نظارت شورا هستند. دارندگان مأموریت پروسیجرهای ویژه، کارشناسان مستقل حقوق بشر هستند که توسط شورای حقوق بشر برای رسیدگی به موقعیت‌های خاص کشور یا موضوعات ریشه ای در تمام نقاط جهان منصوب می‌شوند. گزارشگران ویژه کارکنان سازمان ملل نیستند و از هر دولت یا سازمانی مستقل هستند. آنها به صورت فردی خدمت می کنند و در ازای کار خود حقوقی دریافت نمی‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر این وبسایت را ببینید.  [*Special Rapporteur’s webpage*](https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-afghanistan)

برای اطلاعات بیشتر و درخواست رسانه لطفا تماس بگیرید:  
 Naveed Ahmad ([naved.ahmad@un.org](mailto:naved.ahmad@un.org)) and Karin Friedrich ([may.friedrich@un.org](mailto:may.friedrich@un.org)).

Save translation

برای سؤالات رسانه ای مرتبط با دیگر کارشناسان مستقل سازمان ملل، لطفاً با جرمی لارنس، واحد رسانه حقوق بشر سازمان ملل ( ) تماس بگیرید. [jeremy.laurence@un.org](mailto:jeremy.laurence@un.org)