**انترناسیونال ۷۱۸**

**عبدالله اسدی**

**به مناسبت ۲۰ ژوئن، روز جهانی پناهنده**

سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ برای آگاه کردن و جلب حمایت بین المللی از پناهندگان،۲۰ ژوئن را بعنوان روز جهانی پناهنده اعلام کرد. هر سال به همین مناسبت، دربسیاری از نقاط جهان از این روز به اشکال گوناگون تجلیل می شود.

۶۶ سال قبل کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید. بند ۱۳ و ۱۴اعلامیه جهانی حقوق بشر در آن ایام، به این موضوع اختصاص یافت. امسال در شرایطی از این روز یاد شد که شمار پناهندگان و آوارگان در جهان به ۶۵ میلیون نفر افزایش یافته است. برطبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اکنون از هر ۱۱۳ نفر در جهان، یک نفر پناهنده است و هر روز ۳۰ هزار نفر محل زندگی خود را به قصد حفظ جان و یا دستیابی به یک زندگی امن تر ترک می کنند.

جنگ و درگیری های مسلحانه و خونین موجب شده است بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان، محل زندگی خود را ترک کنند و به نقاط دیگری از جهان پناه ببرند. در حال حاضر، بیش از ۶۵ میلیون نفر به دلیل جنگهای ویرانگر و خشونت های غیر قابل توصیف و فقر و فلاکت اقتصادی و به دلیل آنچه که اسلام سیاسی و گروهها و دستجات جهادی بر سر مردم بی دفاع آورده اند، آواره و بی خانمان شده اند.

بیش از ۳۸ میلیون نفر در درون کشورهای محل زندگی خود یا در کشور همسایه آواره شده اند و از شهر به شهر و از مرز به مرز در آوارگی بسر می برند. میلیون ها نفر حتی از آب آشامیدنی کافی برخوردار نیستند. شرایط غیر بهداشتی و کمبود مواد غذایی و عدم وجود سرپناه مناسب و کمبود خدمات درمانی در اردوگاههای آوارگان به یک معضل و بحران بزرگ انسانی تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق سوریه و عراق و سودان جنوبی صدها هزار نفر گرفتار شده اند و بدلیل شرایط جنگی از دریافت کمک های خیریه و بشردوستانه نیز محروم هستند. آمار مرگ و میر به دلیل سوء تغذیه در اردوگاههای پناهندگی، بویژه در میان کودکان هر روز بیشتر می شود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از هزار کودک عراقی براثر جنگ کشته شده‌اند. سازمان یونیسف در تازه ترین گزارش خود گفته است پنج میلیون کودک در کشورعراق به کمک فوری نیاز دارند. گفته می شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک در عراق مدرسه را رها کرده‌اند. اینها طبعات جنگ و فقر و ناامنی هایی است که در سوریه و سودان جنوبی و افغانستان و عراق و در بسیاری دیگر از مناطق دنیا همچنان جریان دارد.

این روزها تصاویر وصحنه های دلخراش کودکان تشنه و گرسنه و وحشت زده و درحال فرار از درگیری های نظامی به یکی از سر تیترهای اخبار رسانه های دنیا تبدیل شده است. سازمان ملل می گوید شمار انسان هایی که درمقطع کنونی بدلیل جنگ و ناامنی های اجتماعی محل زندگی خود را ترک می کنند به مراتب بیشتر از دوران جنگ دوم جهانی است. دیدن کودکانی که سرپرست خانواده خود را از دست داده اند، مردان و زنانی که کودکانشان را از دست داده اند، افرادی که هنوز نمی دانند چه برسر بقیه اعضاء خانواده و بستگانشان آمده است، بسیار دلخراش و تکان دهنده است. تصور نمی شد با وجود پیشرفت های علمی و تکنولوژیک درشرایط کنونی جهان، جان انسان ها و ارزش های انسانی تا این حد سقوط کند و ارزش و احترام به حقوق انسان اینچنین زیر سئوال برود.

در دوره ای خونین و پرازجنگ و کشت و کشتار قرار گرفته ایم. آوارگی، ویرانی و دربدری را رواج داده اند. هر لحظه گلوله ای در قلب و مغز انسانی فرو می رود و هر لحظه بمبی بر سرساکنان یک خانه فرود میاید و هرلحظه دهها و صدها نفر مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود می شوند. اگر چه، کانون این ناامنی ها عمدتا در سوریه و عراق و افغانستان و سودان جنوبی است، اما در اروپا هم شاهد اين ناامنيها هستیم. در فرانسه و آلمان و انگلستان و سوئد که سالها بود از این اتفاقات دور بودند، جانیان اسلامی به اشکال مختلف و از جمله با کامیون مردم عادی را هدف قرارمی دهند.

تا زمانی که داعش و اسد و خامنه ای و اردوغان و ترامپ و پوتین مقدرات جهان را تعیین می کنند، این جنگ های ویرانگر همچنان ادامه خواهد یافت. فقط از ۶ سال قبل تا به امروز، حدود ۱۵ میلیون نفر آواره شده اند. مرجعی که پس از جنگ جهانی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنظیم کرد نه تنها کنترلی بر شرایط حقوق بشر و مفاد این بیانیه و بازنگاه داشتن دولت های نقض کننده اعلامیه فوق ندارد بلکه، خود به یکی از نقض کنندگان این بیانیه تبدیل شده است. از این رو، بیانیه جهانی حقوق بشر و سند مصوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد معیارها و نحوه پذیرش پناهندگان باید از نو باز تعریف شود و ابزارهای لازم برای تضمین آن نیز بوجود آید.