**प्रेस वक्तव्य**

**महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको संस्मरण**

काठमाडौं, २५ नोभेम्बर २०२१ (वि. सं. २०७८ मङ्सिर ९ गते) - हिंसा सामना गरेका अभियानकर्मी तथा लैङ्गिक अधिकार अभियन्ताले सबैभन्दा पछाडि पारिएका महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्दै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नको लागि समावेशी कार्य तथा बृहत् सुधारहरूको माग अघि सारेका छन्।

महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको संस्मरण र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै हिंसा सामना गरेका अभियानकर्मी, लैङ्गिक अधिकार अभियन्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ, विकासका साझेदार, तथा सरकारी निकायहरू लैङ्गिक हिंसा तत्काल अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धताको लागि एक समारोहमा भेला भए। पाटन सङ्ग्रहालय प्राङ्गणबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण समेत भएको सो समारोहमा लैङ्गिक हिंसा सामना गरेका अभियानकर्मीको कथा तथा अनुभवलाई केन्द्रमा राखिएको थियो। साथै, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नको लागि समावेशी तथा बृहत् सुधारहरूको माग सम्बन्धी लैङ्गिक अधिकार अभियन्ताको संयुक्त वक्तव्यलाई पनि विशेष स्थान दिइएको थियो।  
  
सो अवसरमा एसिड आक्रमणबाट प्रभावित जेनी खड्काले लैङ्गिक हिंसाको निवारणमा सबैको भूमिका रहने कुरामा जोड दिनु भयो। सुर्खेत निवासी कवि अस्मिता वादीले संसारलाई हिंसा मुक्त बनाउन पितृसत्ताले कसरी रोकिरहेको छ भन्ने कुरा स्मरण गर्नु भयो। ट्रेड युनियनको सदस्य तथा नर्स शर्मिला थापाले कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसालाई सामान्य ठानिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। यसैगरी, बबिता राई, फेमिनिस्ट लेखकले, यौनिक हिंसा बारे बताउंदै हिंसाको छिटा पनि नभएको संसार आवश्यक छ बताउनु भयो।

अन्त्यमा, कत्थक नृत्यकर्मी सुबिमा श्रेष्ठले डोटी निवासी महिला अधिकारकर्मी गौरी बिष्टले भोग्नु परेको घरेलु हिंसा र संघर्षलाई गौरी बिष्टलेनै रचना गर्नुभएको गीतमा नृत्य गरी प्रस्तुत गर्नु भयो। लैङ्गिक हिंसाको निवारण गर्नको लागि विभेदकारी सामाजिक मान्यता, नीति तथा कानुनहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक कदमहरू अविलम्ब चाल्नको लागि अभियानकर्मीहरूले आफ्ना कथाहरू मार्फत आवाज उठाए।

अभियानकर्मीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा अपाङ्गता भएका महिला अधिकारकर्मी श्री शोभा माया बि.क., दलित महिला संघका महासचिव श्री कला स्वर्णकार, क्येवर अधिकारकर्मी नग्मा खान, महिलाका लागि राजनीतिक साक्षरताका अध्यक्ष श्री प्रकृति भट्टराई तथा शिक्षाविद् र अधिकारकर्मी दोर्जे गुरुङले सरकार, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संस्थाहरूद्वारा देहायका पहलहरू गर्नको लागि आह्वान गर्नुभयो |

- कानुनी पहिचान तथा नागरिकताको सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी व्यवस्थाहरू सम्बोधन गर्नको लागि सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी प्रावधान खारेज गर्ने।

- अन्तरक्षेदीय (इन्टरसेक्सनल) पहिचान (जस्तैः जातियता, धर्म, भूगोल, अपाङ्गता, लैङ्गिकता र यौनिक अल्पसङ्ख्यक) भएका महिला र किशोरी विरुद्ध हुने हिंसालाई अन्त्य गर्नको लागि उनीहरूको विशेष आवश्यकता अनुरूपका कार्यक्रम र नीतिगत सुधार जस्ता पहलहरू विस्तार गर्ने।

- द्रुत अदालत र सुव्यवस्थित बहुक्षेत्रीय सहयोग प्रणाली (जस्तै स्वास्थ्य, कानुनी सहायता, आवास गृह, मनोसामाजिक सहयोग, दोभासे सेवा) मार्फत लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका प्रतिक्रियात्मक सेवाहरू सुदृढ र व्यापक बाउने, तथा सीमान्तीकृत समुदायका महिला र किशोरीहरूका आवश्यकताहरूमाथि केन्द्रित रही ती सेवाहरूमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच विस्तार गर्ने।

बहुपक्षीय विकासका साझेदारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समूहका सहअध्यक्ष श्री सारा बेइसोलो न्यान्तीले “विश्वभरी लैंगिक हिंसाका सवालमा दण्डहीनता जारी छ। पीडितहरू मौन छन् र अपराधीहरू न्यायबाट टाढा छन्। आज हामी भन्छौं, मौनता तोडौं। हिंसा बन्द।”  गरौँ भन्नु भयो।

सो अवसरमा बोल्दै द्विपक्षीय विकासका साझेदारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समूहका सहअध्यक्ष तथा युरोपेली संघका राजदूत श्री नोना डेप्रेजले “नेपालले लैंगिक हिंसा विरुद्ध लड्न बलियो कानुनी ढाँचा बनाउन साँच्चै धेरै मेहनत गरेको छ, जुन एक वास्तविक उपलब्धि हो तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। हिंसाको चक्र तोड्न जरुरी छ।” भन्नुभयो।

उपसचिव रामहरी शर्माले कार्यक्रममा, अहिले निस्क्रिय रहेको एसिड अट्याक हिंसा सम्बन्धि अध्यादेशलाइ, मन्त्रालयले यस कानुनलाई अगाडी बढाउन छलफल सुरु गरेको जानकारी दिनु भयो ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री दीप्ति कार्कीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध निरन्तर क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सो समारोहको समापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित समूहद्वारा पाटन दरबार सङ्ग्रहालय र धरहरालाई सुन्तला रङ्गको प्रकाशले सजाइएको थियो। आशा र हिंसामुक्त देशको प्रतिबिम्बित गर्ने सुन्तला रङ्ग युनाइट (UNiTE) अभियानको आधिकारिक रङ्ग हो ।

**थप जानकारीका लागि सम्पर्क:**

श्री सिम्रिका शर्मा, टेलिफोन: ९८४१ ५९२ ६९२ ईमेल: simrika.sharma@one.un.org

श्री सुवेक्षा पौडेल, टेलिफोन: ९८५१ १०९ १३६ ईमेल: subeksha.poudel@unwomen.org

**सम्पादकहरूका लागि टिपोट:**लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान हरेक वर्ष आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो। यस अभियान महिला विरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन अर्थात् २५ नोभेम्बरमा थालनी भई मानवअधिकार दिवस अर्थात् १० डिसेम्बरसम्म आयोजना हुने गर्दछ। यस अभियानको सुरुवात सन् १९९१ मा अमेरिकास्थित सेन्टर फर वुमन्स् ग्लोबल लीडरशिपद्वारा आयोजित पहिलो वुमन्स् लीडरशिप इन्स्टिच्युटमा सहभागी अभियन्ताहरूले गरेका थिए, र यसलाई हरेक वर्ष सोही केन्द्रले समन्वय गर्दै आइरहेको छ। विश्वभरिका व्यक्ति तथा संस्थाहरूद्वारा महिला तथा किशोरी विरुद्ध हुने हिंसाको निवारण र अन्त्यको लागि आवाज उठाउने एउटा सङ्गठित रणनीतिका रूपमा यस अभियानलाई उपयोग गरिन्छ।

विश्वव्यापी गतिविधिमा एकता जनाउनको लागि युनाइट अभियानले महिला र किशोरीहरू विरुद्ध हिंसाबाट मुक्त उज्ज्वल भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सुन्तला रङ्गको प्रयोग गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित समूहद्वारा नेपालभरी चेतनामूलक र पैरवी कार्यक्रम मार्फत १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। हालसम्म विभिन्न स्मारक र प्रादेशिक भवनहरूलाई सुन्तला रङ्गको प्रकाशले सजाउने, चलचित्र, सामाजिक सञ्जाल र रेडियो अभियानहरूमार्फत श्रोता तथा दर्शकहरूलाई सहभागी गराउने जस्ता मुख्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित समूहद्वारा नेपालमा विगतमा पनि यस्ता अभियान सञ्चालन भएका थिए जस्तै पाटन दरबार परिसर (२०१६), लुम्बिनी (२०१७), प्रादेशिक संसद् भवन (२०१८) लाई सुन्तला रङ्गको प्रकाशले सजाउने, जनकपुरमा महिला पदयात्रा (२०१९) र “मानसिकता परिवर्तन गर्नमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाः लैङ्गिक हिंसाको एउटा मात्र घटना पनि अधिक हो” विषयमा अनलाइन संवाद (२०२०) को आयोजना, आदि।

नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूको उजुरी वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेका छन्।  सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको तीन वर्षको तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल प्रहरीले गरेको अध्ययन अनुसार सो अवधिमा नेपालभरि ८,५७१ यौन हिंसाका घटनाहरू (मुख्यतः जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बाल यौन दुर्व्यवहार), २०९ बाल-विवाहका घटना र ३८,७३७ घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका थिए। लैङ्गिक हिंसाका ६२ प्रतिशत घटनाहरूले बालबालिकालाई प्रभावित पारेको भएता पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि प्रचलित हदम्यादले बाधा सृजना गरेको छ। हिंसाबाट प्रभावितले भोग्नुपर्ने आघात, सामाजिक दबाब, लाञ्छना र डरको कारण त्यस्ता घटना खुलाउनको लागि लामो समय लाग्न सक्छ। यौन हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्नको लागि पर्याप्त हदम्याद नभएको हुनाले न्यायमा पहुँच प्रभावित भएको छ जसको कारण बारम्बार हिंसा भइरहने अवस्था विद्यमान रहेको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले हालसालै सञ्चालन गरेको अध्ययनले लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कोषहरू हाल सञ्चालन नरहेको देखाएको छ। लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन कोष र पुनः स्थापना कोष आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेपनि ती कोषहरू सङ्घीय स्तरमा मात्र उपलब्ध रहेको तर प्रादेशिक र स्थानीय तहमा नरहेकोले महिलाहरूको पहुँच सङ्कुचित हुन पुगेको छ। यस सन्दर्भमा, त्यस्ता कोष, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी सेवा लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा महिलाहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनु अपरिहार्य रहेको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा लैङ्गिक समानता र सो सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भएका विनियोजनहरूको अनुगमन गर्नु अत्यावश्यक छ। नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको सम्भावित वृद्धिलाई निवारण गर्न तथा प्रतिकार्य गर्नको लागि समन्वयात्मक, बहुतहगत र बहुक्षेत्रगत पहल आवश्यक रहेको छ।