## حق مشاركت كود

## دكتر شيرين عبادى

$$
\begin{aligned}
& \text { روانشُناسى تربيتى ثابت كرده /ست كا اكر بـ كود بكان اعتماد كنيم، آنان /فـرادى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مستقيم يا از طريق يك نماينـه ابراز عقيده نمايند. }
\end{aligned}
$$




ايران مى ثردازد.

## مقدمه

هر يك از افراد اجتماع ذاتاً داراى اختياراتى استِ براين اداره جامعه ایى كه در آن زندگى مى كند تا از اين طريق به خواسته هاى خود تحقق بخشد و زندگى بـهـترى بـراى
 زيستن در اجتماع است و نام ديحُر آن دموكر اسـى است است

 .... فقط در موارد محدودى كه قانون تعيين مى كند مى توان حق مشاركت را براى مدتى

مشخص محاود نمو2؛ مانند كاههبردار و يا جاعلى كه براى ملتى بـه حكـــم قــانون و بــه دستور داد گاه از شركت در انتخابات محروم مى شود. تــا نيمــه اول قـرن بيسـتم از حـق مشاركت افراد بزر گسال در يکى جامعه دموكراتيــى صحبـت مسى شــد ولـى از آن پِسس، خصوصاً با تدوين كنوانسيون بين المللى حقوق كودى از لـزوم رعـايت حـق مشـاركت كودكان صحبت به ميان مى آيد.

## حق مشاركت كودكان

كنوانسيون بين المللى حقوق كودك مشتمل بر يكـ مقدمـه و O\& مـاده در تــاريخ 1919 به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيد. دولت جمهورى اسلامى ايــران در اسفند ماه IrVr بَ به آن ملحق شد. الحاق مذكور مشروط است بر آن كه مفاد كنوانسيون در هر مورد و هر زمان، در تعارضم با قوانين داخلـلـى و موازيـن اســالامى باشــل، از طـرف جمهورى اسلامى ايران لازم الرعايه نخخواهل بـود - هنيـن الحـاقى نـه از جـهـت حقوقـى صحيح است نه مطلقاً قابل چذيرش، زير ا اين گونه الحاق اجرایى كنوانسـيون را بــ تمـايل
 موضوع بحث در اين مقاله با پگونگى شيوه الحاق تفاوت دارد بنابراين از بحـــث بيشـتر
در اين زمينه خود دارى مى شود.

كنوانسيون بين المللى حقوق كودك در مواردى چنا بر حق ابراز عقايد كودكان و حق آزادى تفكر، مذهب تشكيل ورش شكت درْاجتماعات تأكيد دارد.

## كودك كيست ؟

وقتى از حق ابراز عقايد براى كودكان صحبت مى كنيم، مهمترين مسـئله آن اسـت

 مختلف، سنين متفاوتى در نظر گرفته اند. از جمله در مورد ازدواج پايان كودكى در دختر

V فصلنامه علمى پزوهشى رفاه اجتماعى،سال دوم ، شماره

هـمسرى اختيار كند.
در مورد مسائل كيفرى بايان كودكى در دخخـتر 9 سـال و در پســر 10 نــال تمـام

جرم مبرى أز مسوليت كيفرى هستنل) ) و تبصره يكى همان ماده متــرر داشـته اســتـ كـه:
((منظور از طفل كسى اسـت كه به حد بلوغ شرعى نرســيله اســت) ). بلــوغ شــرعى طبـت
هقر راتت قانون ملنى در دختر 9 سا ل تمام و در پسر 10 سـال تمام قـهرى است. بنـــابراين كودكى دختر در خخصوص مسائل كيغـرى در 9 سـالخگى و در پسـر 10 ســالگىى بـه پايـان ميرسـل.

در مورد مسائل كارگرى، پايان كودكى در دنخــتر و يسـر بـه يكســان 10 سـاللكى
اسست. طبق ماده هQ قانون كار به كار گـماردن افراد كمتر از 10 ســال تمـام مـنـووع امــت. بنابر اين مى بينـم دختر Yا ساله ای كه مى تواند از دواج كنلـ و مسنوليّت كيفرى هــمـ دارد
 عنوان كارگر استتخدام شود. در مورد حقوق سياسىى و شركت در انتخابانت، دوران كودكى





حق ابواز عقيده
ماده
 دادن به عقاين خود مى باشلـ، بتو انذ اين عقايل را آزادانه درباره تمام مو ضوعاتى كه هربوط به وى مى شود ابراز كند. بـ نظريات كودك مطابت با سن و بلوغ وى بها داده مى شود.

「 در هر يكى از مراحل دادرسى اجر اييى و قضايى مربوط به وى به طور مستقيم يا از طريق يك نماينده يا شخصى مناسب به طريقى كه مطابق با مقررات اجرايى قوانين ملـى بانــــل، ابراز عقيده نمأيل.ه)
كنوانسيون بين المللى حقوق كودك از آن جهت بر حق ابر از عقايل كودكان تأكيد دارد كه اين حق مقدمه مشاركت اجتماعي آنان است، به عبـارت ديـغر تـا فـردى آزادى
 آزادى عقايد مقدم بر حق مشاركت است
كنوانسيون بين المللى حقوق كودكى تأكيد دارد كه كودك بايد (ابتواند عقايد خــود را آزادنه دربارهُ تمام موضوعاتى كه مربوط به وى مى شود ابراز كندل، بديهى اسـت ابــراز عقيده به منظور بها دادن به آن عقيده الست و گرنه اگر قرأر باشد كـه بـه كودكـان اختيـار داده شود كه عقايد خود را بيان كنند ولى به عقيده آنان ترتيب اثر داده نشـــود و ضمـانت
 بدين منظور كنوانسيون حقوق كودك مقرر دانشّه كه براى كودك بـايد فرصتـهايى فراهــم
 به طور مستقيم با از طريق يكى نماينده ....) ابمر از عقيده نها يد.

## قانون به عقايد كودكان تو جه نمى كند


شوهرى از يكديگر جدا شده و طلاق مى گيرند ناگزير كودك بايد نزد يكي از آنان بانثــد و ديگرى بتواند هر هفته او را ملاقات كند. تعيين اين كه كودك بايد نزد كدام يكى از پـر يا مادر بسر برد، حائز كمال اههميت است زيرا صرف نظر از صلاحيت پـر يا ماندر، ميزان نزديكى عاطفى فرزند به بدر و ماندر و ميزان احتياج كودك به هر يــــــ از آنـان نـيز بـايل مورد توجه قرار گيرد، به عبارنت ديگر بايد به قــاضى دادگاه أيـن حـق داده شـود كــه بـا

بررسى اوضاع و احوال يرونله و با اسـتعانتت از ملدكـار اجتمـاعى و بـا در نظـر گرفتـن تمايلات و نيازهاى كودك، تشخخي دهد كه اصلح آن است كه كودى نزد پلر باشد يا مادر و در اين ارتباط بايد حتماً كودكان با حضور دادگاه عقيله خود را در اين خصوص اعلام نمايند. متاسفانه قانون مدنى در ماده 119 در يكـ حكم از ييش تعيين شده اعلام مى دارد كه: ا(براى نگّهدارى طفل، مادر تا دو سال از تـاريخ ولادت او اولويــت خواهــد دانشـت و پس از انقضاى اين ملت حضانتت با پدر است مگر نسبت به اطفالل اناث كه تا سال هفتـم حضانت آنها با مادر خواهلبودها. در اجراى اين حكمب قــانونى، عقيـنـه و تمـايل كودكـان منشـاء اتــر نيست و در حقيقت اصلاُ تمايل كودى و نياز وى به مادر در نظر گرفته نشــــنه اســت و بـه عبـارت ديگر قانون ملنى در مهمترين مسئله مربوط به كودكان به هيّج وجه به عقايد آنان تو جهى نمى كند.

## تمرين دموكراسى بدون ارج نهادن به آن ارزش ندارد

 قبيل شهر دار مدرسه، هليس مدرسه و مجلس دانشُ آموزى اجر ا شده است، أما بايل توجـه
 سازى و آشنايى دانش آموزان با مفاهيم حقوت شهروندى است.

 مقرراتت قانون مدنى،از آغوش مادر محرووم و مجبور بها زيستن در كنار پدر شده اسـتـ، و در ملدسه نيز تشويق به انتخـاب نمـاينده أى جـهـت شـركت در مجلــس دانـش آمـوزى مى گُردد و در عمل مشاهده مى كند كه نه عقيده أو در خصوص زيستن با يــــلر يـا مـادر ههم بوده و نه به عقيده نمــاينده منتخــب أو توجـهـى كــرده انــ، مســلماً اعتقـادش را بـه دموكراسى از دست مى دهل و در نهايت آنحهه از قوانين و رفتار بزر گتر ها مى آمــوزد آن است كه خود محور باشلـ و بى تو جه به عقايد ديگران زيرا كى تواند كه شود هستى بخش ذات ناياهته از هستى بخش

