پكن و پكن 5

دكتر پوراندخت فاضليان

مقدمه

در عصر حاضر چهره ستمديده زن را در همه ابعاد اجتماعى به خوبى مى توان در دو اجلاس سازمان ملل متحد, يعنى ((پكن)) و ((پكن+ 5)) مشاهده نمود.

اگر چه زن به عنوان انسان و مكمل مرد است, اما سير حوادث جهان مادى از او موجودى منزوى, ضعيف و خارج از مسند تصميم گيرىهاى اجتماعى و مديريت فكرى ساخته و او را در موضع تحقير اجتماعى قرار داده است و سازمان هاى بين الملل, با ارائه چهره جديدى از زن با توجه به بهره جويى از وى در فعاليت هاى سياسى, فرهنگى و اقتصادى, سعى در دفاع از حقوق زنان با شعارهايى چون: برابرى كامل حقوق, اعطاى آزادى بدون قيد و شرط, كرد و جهان غرب نيز مدعى دفاع از حقوق زنان و تإمين كننده آزادى آنان است.

در اين راستا سازمان ملل متحد در 25 سال آخر قرن بيستم اقدام شتابزده اى در برگزارى اجلاس هايى در موضوع زنان نمود و دهه 1995 ـ 1985 را نيز دهه توسعه ناميد كه با كنفرانس پكن در سال 1995 آغاز و به اجلاس پكن 5 در سال 2000 ختم گرديد.

در اين گزارش به ارائه ضرورت, اهداف, موضوع, بررسى و دستاوردهاى دو اجلاس پرداخته مى شود و پيشنهادها و سوال هايى كه بايد براى فعاليت هاى گروه هاى غير دولتى در اجلاس 2005 مورد بررسى قرار گيرد, ارائه مى گردد.

1. وضعيت موجود جهان

قبل از ورود به مرحله ارزيابى اجلاس ها سوال هايى مطرح مى گردد:

ـ آيا زنان به منزلت و جايگاه واقعى خود در كشورهاى مدعى آزادى رسيده اند؟

ـ آيا خانواده در امنيت و سلامت روحى زنان نقشى ندارد؟

ـ آيا صحنه هاى اجتماعى جهان غرب عرصه مناسبى را براى ارتقإ شخصيت زن و رشد روحى, فكرى و رفتارى او فراهم نموده است؟

ـ زنان تا چه حد در تصميم سازىهاى استراتژيك و تصميم گيرىها و برنامه هاى اجرايى حضور داشته اند؟

ـ آيا پيشرفت و توسعه اى در رده هاى بالاى مديريت سياسى, فرهنگى و اقتصادى جوامع انسانى مشاهده شده است؟

به گفته دبير كل سازمان ملل متحد, كليه كنفرانس ها و اجلاس هاى جهانى آن سازمان در دهه آخر قرن بيستم, به ارائه راهكارهاى كاربردى در موضوع هاى جهانى, براى ورود به قرن جديد, منجر گرديده است. يعنى كليه مباحث اصلى جامعه جهانى در سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و به نتايج كاربردى نيز منجر گرديده است.

مطالب فوق با وضعيت جهان در آستانه ورود به هزاره سوم منافات دارد; زيرا جهان شاهد نابسامانى هاى بسيارى در ابعاد فردى, خانوادگى و اجتماعى, به خصوص در مورد زنان بوده است كه در اينجا به نمونه هايى بسنده مى گردد.

وضعيت سياسى

ـ در كشور امريكا بيش از 2/1 تسليحات جهانى توليد مى شود. كشورهاى انگلستان و فرانسه هر يك 10 درصد و كشورهاى آلمان, روسيه و ژاپن نيز هر يك 4 درصد از تسليحات جهانى را توليد مى نمايند.

ـ در سازمان ملل متحد بيش از 450 پست كليدى مديريت وجود دارد كه تنها كمتر از ده نفر زن در اين مديريت ها ديده مى شوند.

وضعيت فرهنگى

ـ دبير كل سازمان ملل متحد اظهار مى دارد كه وضع نامساعد دختران تنها به جنسيت آنان مربوط نبوده, حاصل اقتصاد بيمار و خط مشى اجتماعى نامناسب كشورهاى جهان است. هر گاه در امر تعليم و تربيت دختران سرمايه گذارى شود, آثار مستقيم آن در بهبود تغذيه خانواده, بهداشت, كاهش توليد مثل, كاهش فقر اقتصادى و بالاخره بهبود شرايط اجتماعى قابل مشاهده است.(1)

ـ در حال حاضر 74 درصد زنان جهان از نعمت خواندن و نوشتن محروم مى باشند. آمار زنان بى سواد در سنين 24ـ 15 سال, 8/63 درصد گزارش شده است. اين نسبت برابر درصد موجود در سال 1990 مى باشد. 60 درصد از كودكان محروم از مدرسه را نيز دختران تشكيل داده اند و در سن 18 سالگى ميزان تحصيلات دريافتى آنان در مقايسه با پسران همسال خود 4/4 سال كمتر است.

ـ ارزش هاى فرهنگى نادرست عامل موثر در ابتلاى زنان به بيمارىهاى ايدز و مقاربتى شده است; زيرا زنان به دليل فقر اقتصادى به مردان وابسته شده, تدريجا به رفتارهاى جنسى نامشروع, اعتياد و غيره روى آورده اند. يعنى خطر ابتلا به ايدز در جهان غرب افزايش يافته است. آثار و نتايج اين امر, زنان و دختران 24ـ 15 سال مبتلايى است كه 60 درصد از بيماران را تشكيل داده و نسبت خطر پذيرى آنان بيش از مردان گزارش شده است.

وضعيت اقتصادى

ـ علت سوء تغذيه 450 ميليون زن بزرگسال كشورهاى در حال توسعه, نامناسب بودن تغذيه دوران كودكى آنان شناخته شده است. بيش از يك ميليارد نفر از دسترسى به آب سالم و بهداشتى محروم بوده و 840 ميليون نفر با خطر گرسنگى و كمبود ويتامين ها و مواد معدنى لازم در خون روبرو مى باشند. 47 درصد از 1/36 ميليون آلوده به ايدز را زنان تشكيل داده اند.

ـ ساليانه تعداد 14600 دختر جوان به دليل حاملگى غير رسمى, در هنگام تولد نوزاد خود, به علت نامناسب بودن وسايل بهداشتى زايمان, جان خود را از دست مى دهند.

ـ ناهنجارىها نسبت به زنان به حدى افزايش يافته است كه كميسرياى عالى حقوق بشر, به دليل و خامت اوضاع و ظلم به زنان, اقدام به ايجاد يك نمابر((اورژانسى)) براى دريافت شكايات زنان در رابطه با نقض حقوق بشر نموده است.

1ـ ضرورت

با توجه به ملزم شدن كشورها به رعايت تعهدات در مورد نتايج و دستاوردها و مصوبات دو اجلاس ((پكن)) و ((زن در سال 2000)) به نظر مى رسد جمهورى اسلامى ايران نيازمند طرح ادبيات نوين جهانى با مبناى دينى بوده, تا بتوان مخالفين را در موضع انفعالى و دفاعى قرار داده و از موضعى برتر به اتخاذ مواضع فعال و موثر در صحنه هاى عينى, دست يابد. در اين عرصه فقدان پژوهش ها و راهبردهاى اصولى براى حضور در صحنه جهانى به چشم مى خورد.

2ـ هدف

هدف از اين بررسى, شناخت موانع مشاركت زنان در اجلاس هاى ملى, منطقه اى و جهانى است; چرا كه سهم زنان در تصميم سازىها و تصميم گيرىها, شرط عدالت اجتماعى مى باشد. اين شرط پيش زمينه سه شعار اصلى سازمان ملل يعنى ((برابرى)), ((صلح)) و ((توسعه)) است. در حال حاضر مقاصد هماهنگ اجلاس هاى دهه نود, با اصول منشور سازمان ملل در مورد زنان به شرح ذيل مى باشد:

ـ آشنايى با موضع گيرىهاى جهانى در موضوعات زنان;

ـ دستيابى به مقاصد تنظيم كنندگان اسناد, مصوبات و برنامه هاى عمل;

ـ جمع بندى مناسب در شيوه پاسخگويى به سوالات, شبهات, انتقادات رسمى و غير رسمى سازمان ملل متحد نسبت به وضعيت زن و حقوق وى در كشورها;

ـ ايجاد زمينه مناسب براى ارائه عناوين اصلى در تنظيم قطعنامه ها و دستورالعمل هاى مندرج در مصوبات جهانى مربوط به زنان, با رعايت برخوردهاى منطقى و غير انفعالى.

تفصيل اهداف فوق عبارتست از:

O آشنايى با سياست هاى حاكم بر اسناد و مصوبات بين المللى;

O شناخت نظام فرهنگ تفاهم برخاسته از اين گونه مصوبات;

O دستيابى به كار آمدى نظام ارزيابى حاكم بر نتايج اجلاس پكن و پكن ;5

O زمينه سازى براى موضع گيرى فعال در تنظيم اين گونه اسناد جهانى.

3. موضوع اجلاس هاى زنان

در اين مختصر بطور اجمال با مفاد و محتواى اسناد و مصوبات دو اجلاس دهه گذشته آشنا خواهيم شد. لذا ابتدا به اجلاس پكن و سپس پكن 5 پرداخته مى شود.

1/3 ـ اجلاس پكن (2)

اين اجلاس در سال 1990 در چين برگزار گرديد تا بتواند سندى را با عنوان ((كار پايه عمل)) به تصويب برساند.

1/1/3ـ موضوعات سند پكن

مقصود اصلى از ارائه سند پكن ايجاد دستور العملى براى توانمندسازى زنان, با تإكيد بر ((برابرى)), ((توسعه)) و ((صلح)) بوده و تبعيت از حقوق بشر در راستاى آزادى و برابرى جنسيتى زن و مرد در كليه امور فردى و اجتماعى مد نظر قرار گرفته است. البته موانع و مشكلات اجراى برابرى جنسيتى نيز در اين كنفرانس از ديدگاه مادى مطرح گرديد. چنين به نظر مى رسد كه برابرى را تنها شيوه توانمندسازى زنان فرض كرده اند و تإكيد بر رشد اقتصادى زنان نيز از اولويت چشمگيرى برخوردار است. مسووليت برابر و مشاركت برابر در كليه سياست گذارىهاى ملى, منطقه اى و جهانى مورد توجه برگزار كنندگان اجلاس بوده است.(3)

به منظور دستيابى به مقاصد فوق, موضوعاتى در سند ((كار پايه عمل)) براى دولت ها و نهادهاى غير دولتى كشورها به ترتيب زير مطرح گرديد:

1. زن و فقر

2. زن و آموزش و پرورش

3. زن و بهداشت

4. خشونت عليه زنان

5. زن و مناقشات مسلحانه

6. زن و اقتصاد

7. زن و قدرت تصميم گيرى

8. مكانيسم هاى پيشرفت زنان

9. زن و حقوق بشر

10. زن و رسانه هاى گروهى

11. زن و محيط زيست

12. دختر بچه ها

چنانچه بخواهيم موضوعات فوق را دسته بندى نماييم, كلى ترين طبقه بندى شامل توسعه, كلان و خرد بوده كه در جدول يك مشاهده مى شود.

جدول (1) اولويت بندى موضوعات ((كار پايه عمل)) پكن

توسعه (4)

كلان (5)

خرد(6)

همان گونه كه ديده مى شود در طبقه محتوايى موضوع هاى فوق, رده خرد از اولويت بسيار بالايى برخوردار است. شايد يكى از دلايل اين مسئله را توجه به همسان سازى الگوهاى كاربردى زنان در سطح كمى در جهت جهانى شدن بتوان ذكر نمود.

با نگاهى به جدول فوق مشخص مى گردد كه پيشرفت زنان براساس ايجاد تغييراتى در ملاك هاى زيبا پسندى در جامعه جهانى انتخاب شده است كه خود سبب بهره جويى مادى و كالا شدن زن (مانند نقش زن در رسانه) در جهان شده است, چرا كه جامعه زنان بر حسب شاخصه هاى فوق در جهت رشد سرمايه نياز به ايجاد تنوع در امور اقتصادى دارند.

2/1/3ـ ابعاد موضوعات سند

در جدول شماره 2 محدوده هر يك از موضوعات سند ((كار پايه عمل)) و سطح آنها در ابعاد فردى, خانوادگى و اجتماعى مورد طبقه بندى شده است .

جدول (2) اولويت بندى موضوعات ((كار پايه عمل)) پكن

موضوع فقر, آموزش و پرورش, بهداشت, اقتصاد و دختر بچه ها در هر سه بعد قابل بحث و بررسى است, كه غالبا در بخش فردى مورد توجه برگزار كنندگان اجلاس قرار گرفته است. خشونت عليه زنان, مناقشات مسلحانه, قدرت تصميم سازى و تصميم گيرى, حقوق انسانى, محيط زيست و رسانه ها غالبا در ارتباط با شرايط اجتماعى مطرح است, كه از علل اصلى ايجاد شرايط اجتماعى نامناسب در كشورهاى به اصطلاح ((در حال توسعه)) تحميل شرايط نامطلوب از سوى كشورهاى ((توسعه يافته)) مى باشد و چنان چه اجلاس هاى بين المللى علل اين شكاف طبقاتى را بررسى نمايند, شايد بتوان موضوعات مبتلا به ديگرى براى قشر زنان پيشنهاد داد.

3/1/3 ـ فعاليت گروههاى غير دولتى و نتيجه گيرىهاى انجام شده

هم زمان با برگزارى كنفرانس, سازمان هاى غير دولتى نيز موفق به برپايى كارگاه هاى آموزشى گرديدند. نمايندگان كشورهاى اسلامى بر تضاد موضع گيرىهاى سازمان ملل متحد با احكام اسلامى تإكيد نموده و از موقعيت به دست آمده براى ارائه ديدگاه هاى خود در اجلاس و مصاحبه هاى راديويى و تلويزيونى و تبليغات بهره جستند.

ناگفته نماند كه اغلب نمايندگان غير دولتى به معرفى خود از طريق بروشور, فيلم, كتاب, پاسخگويى به ديگران و... پرداخته, مواضع, برنامه ها و ديدگاه هاى خود را منعكس نمودند. در نشست گروهى حمايت از زنان و كودكان مظلوم بوسنى و هرزگوين نيز بر ايجاد وحدت و يكپارچگى جهان اسلام تإكيد شد. مسايل مربوط به زنان فلسطينى و تجاوزات شرم آور صهيونيست هاى غاصب و پايمال نمودن حقوق اوليه مردم نيز عليرغم هشدار دبيركل, مورد بحث و بررسى قرار گرفت.(7)

همانند ساير اجلاس هاى جهانى, دبيركل كنفرانس به سياسى نبودن كنفرانس اشاره نمود, حال آن كه با كمى دقت نظر خلاف گفته هاى مطبوعاتى وى روشن مى گردد. چگونه مى توان خشونت عليه زنان در مناقشات مسلحانه و زير پاگذاردن مبانى مذهبى كشورها و... را سياسى ندانست .

نمايندگان واتيكان و كاتوليك ها نيز بيانيه رهبر كاتوليك هاى جهان را كه ماه قبل از برگزارى نسبت به اهداف و برنامه عمل كنفرانس تهيه شده بود, اعلام نمودند. پاپ در اين بيانيه خريد و فروش و استثمار جنسى زن را در رسانه ها, كه به خود فروشى زنان منجر شده است, مورد نكوهش قرار داده و بر نقش مادرى همزمان با فعاليت هاى اجتماعى زن تإكيد داشت.

برگزار كنندگان كنفرانس, بهبود وضعيت زن را تنها در آزادى بيشتر او در مسائل جنسى برشمرده اند. طرفداران فمينيسم نيز كه از مذهب به عنوان امرى عينى, اخلاقى و فردى نام برده اند و كاربرد اجتماعى آن را مغاير با توسعه منزلت زن مى دانند.

در اين كنفرانس, دو موضع گيرى در مورد اديان قابل ملاحظه بود:

الف ـ مذهب به عنوان عقيده فردى, بدون دخالت در شوون اجتماعى;

ب ـ مذهب به عنوان راه نجات شرايط موجود جهان.

2/3ـ اجلاس پكن 5 (زن در سال 2000)

1/2/3ـ فعاليتهاى قبل از برگزارى

پس از تدوين مصوبات پكن, چند اجلاس منطقه اى و جهانى طى سال هاى 1996 تا2000 در جهت بررسى انجام اقدامات عملى سند پكن در دو بخش دولتى برگزار گرديد. در هر يك از اين اجلاس ها دو يا چند بند از موضوع هاى دوازده گانه سند پكن, به همراه موانع و مشكلات اجرايى آن مورد بررسى قرار گرفت.

جلسات مقدماتى اجلاس ((پكن 5)) نيز با شركت اعضاى انتخابى از كشورهاى مختلف جهان در تدارك برگزارى اجلاس برآمد. مشاور ويژه دبيركل سازمان ملل متحد و مسوول هماهنگى نيز در موضوع ((جنسيت و توسعه با آژانس هاى بين المللى و جهانى وابسته به سازمان ملل متحد, هماهنگى هايى را انجام داد. بطور كلى براى اقدامات عملى سه مرحله پيش بينى شده بود:

الف ـ اقدامات ملى كشورها

ب ـ اقدامات بين الدول

ج ـ اقدامات جهانى

ـ الف ـ اقدامات ملى:

در اين راستا 152 كشور از كشورهاى عضو و امضإ كننده سند پكن, هر يك برنامه عمل خود را در پرسشنامه سه قسمتى سازمان ملل متحد, حدودا يكسال قبل از برگزارى اجلاس, در كميته مقدماتى ارائه نمودند.

پرسشنامه سازمان ملل متحد از سه قسمت كلى زير تشكيل شده بود:

O بازنگرى تحليلى از تجارب موردى و كاربردى كشورها, پيشرفت هاى بدست آمده هر كشور و موانع و مشكلات اصلى;

O تإكيد بر انجام اقدامات عملى متناسب با فعاليت هاى اجرايى و ملى هر كشور, با توجه به منابع مالى و توافقات انجام شده كشورها;

O گزارش فعاليت هاى انجام شده هر كشور در راستاى موضوعات 12 گانه پكن, كه شامل خط مشى, برنامه ها و پروژه هاى انجام شده اى همچون فرايندهاى قانونى, دستيابى به شاخصه هاى مثبت و كاربردى, گسترش خدمات نوين, بهينه سازى ارتباطات و آگاهى ها بود.

هر كشور ملزم به ارائه گزارش پيشرفت كار بوده است. به علاوه مى بايست اقدامات مورد نياز آينده ملى خود را براى هزاره سوم مشخص نموده و گزارش دهد.

سازمان ملل نيز در بخش مقدماتى, اعلام نمود كه به تعيين شاخصه هاى جنسيتى ضامن پيشرفت زن دست نيافته است و كشورها رامتقاعد به برنامه ريزى در اين راستا, به عنوان بازوى يارى دهنده سازمان ملل در پر كردن پرسش نامه ها نمود. ناگفته نماند كه اين پرسش نامه بر اساس راهبردهاى آينده نگر اجلاس ((نايروبى)) تنظيم شده بود.

ب ـ اقدامات بين المللى

كميسيون هاى بين المللى مقام زن در جاكارتا, پكن و تايلند, سند پكن را مورد بازنگرى قرار دادند. كنفرانس هايى نيز در قاره افريقا (كشور اتيوپى), ممالك عربى (در شهر لبنان), اتحاديه اروپا (در ژنو), امريكاى لاتين (در پرو) همه و همه گوياى تشويق و ترغيب كشورها به رعايت بندهاى مصوب سند پكن مى باشند.

ج ـ اقدامات جهانى

در اجلاس هاى مشترك كميسيون مقام زن و دفتر برنامه هاى مقدماتى, اسناد, بيانيه ها و روش برگزارى دو بخش دولتى و غير دولتى, هماهنگ گرديد. يكسال قبل از برگزارى اجلاس نيز تعدادى از آژانس هاى سازمان ملل متحد علاوه بر تبليغ درباره اين اجلاس, كارگاه هاى آموزشى نيز برگزار نموده, از انجمن هاى غير دولتى عضو, مانند كميته بين المللى المپيك و...با ارسال پرسشنامه, به منظور دريافت اطلاع از سطح و ميزان پيشرفت زنان, مطالعاتى را نيز انجام دادند. قابل ذكر است كه موسسه مديريت زنان, از رهبران سياسى زن براى دستيابى به روشهاى كار آمد مديريت زنان درخواست نمود تا در اجلاس دو روزه (16 ـ 17 ژانويه) ((مانيل)) شركت نمايند. از انجمن هاى غير دولتى نيز در مورد وضعيت دختران جوان كشورهايشان سوال شده بود.

نكته ديگر اين كه شبكه الكترونيكى اينترنت در موضوع ((زنان سال 2000)) راه اندازى شد و مسوولين برگزارى, پيام هاى تإثيرگذار و نكات مورد نظر خود را از طريق اين شبكه در اختيار ديگران قرار دادند. ارگان هاى مختلف نيز از اين موقعيت بهره جسته, نكات مورد نظر خود را در تجديد نظر سند پكن از اين طريق به اطلاع كليه مراكز متصل رساندند. براى بخش دولتى اجلاس, تعداد 185 سخنرانى, 23 ناظر دولتى و 4 ارگان ناظر غيردولتى برنامه ريزى شده بود.(8)

2/2/3 ـ مراحل حين اجرا

الف. معرفى اهداف پكن 5

1. بررسى و ارزيابى پيشرفت هاى انجام شده در راستاى ((اجراى راهبردهاى آينده نگر)) نايروبى;

2. بررسى و ارزيابى فعاليت هاى اجرايى كشورها در زمينه موضوع هاى كاربردى دوازده گانه سند پكن;

3. ايجاد زمينه مساعد براى بحث و تبادل نظر در به كارگيرى نوآورىها و خلاقيت ها, با توجه به موقعيت ها, موانع و مشكلات اجرايى سند پكن.

ب. روش برگزارى اجلاس

كميته مقدماتى برگزارى اجلاس, با هدف تهيه و تدوين مقدمات, نشست هاى 42 و 44 كميسيون مقام زن را به منظور تهيه اسناد پيشنهادى و ارائه خدمات نوين, مهم برشمرد. اين كميته نگران موارد ضعف ((كار پايه عمل)) به خصوص در ديدگاه جنسيتى برابر زن و مرد بود. به همين لحاظ نيز مجمع عمومى سازمان ملل متحد ( 17 دسامبر 1999) اعلام كرد كه شركت كنندگان دولتى در سطوح بالاى سياسى كشورها و گروههاى غير دولتى شركت كننده در كنفرانس پكن, مجاز به شركت در اجلاس پكن 5 مى باشند. نهايتا 188 هيإت نمايندگى دولتى (جمعا 7000 نفر) در اجلاس دولتى و بيش از 2000 ارگان غير دولتى در اين اجلاس حضور يافتند.(9)

مراحل اجراى كار به شرح ذيل بود:

ـ برگزارى تعداد 10 جلسه عمومى كه در آن جمعا 208 سخنرانى ايراد گرديد;

ـ بر پايى تعداد 4 نشست كميته ويژه عمومى;

ـ تشكيل گروههاى كارى;

ـ فعال شدن گروه تماس (يا ارتباطات);

ـ برپايى تعداد 50 ميز گرد.

مجريان عبارت بودند از 178 نماينده كشورهاى عضو سازمان ملل متحد, سه نماينده از كشورهاى غير عضو, تعداد 16 نفر ناظر, 5 مسوول برنامه ها و تشكيلات تخصصى, (اين كميته تخصصى شامل تعدادى نماينده از 5 گروه غير دولتى بود كه در مجموع از نظر كمى 3/2 آنان زنان بودند.)

ج. برنامه گروههاى غير دولتى

در روزهاى 3 و 4 ماه ژوئن كميته هماهنگى سازمانهاى غير دولتى در مقر سازمان ملل متحد آغاز بكار نمود و ارگان هايى كه حداكثر 6 ماه قبل از برپايى اجلاس, گزارش كار خود را ارسال نموده بودند, گزارشات خود را ارائه نمودند. به نظر مى رسد براى گروههاى غير دولتى, اين امكان وجود داشت كه طى دو روز بتوانند با ارائه مطالب خود بر نظرات و تصميمات نمايندگان دولتى اثر گذار باشند.

گروههاى غير دولتى را مى توان حداقل به دو گروه تقسيم نمود:

ـ مخالفان سقط جنين و آزادى جنسى كه بر تحكيم پايه هاى خانواده معتقد بودند.

ـ طرفداران انجام هر گونه امرى, مانند برقرارى آزادى جنسى زن از همه نوع, سقط جنين و غيره.

د. نتايج اجلاس پكن 5

در مجموع بنظر مى رسد فرصتى براى نمايندگان كشورهاى اسلامى علاقمند به ارزش ها و الگوهاى دينى فراهم شده بود تا به نقد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپردازند. (10) اگر چه قبلا به خصوص در طول برگزارى اجلاس پكن, برخى از كشورهاى اسلامى پيش نويس سند پكن را نقد نموده و يا تحفظهايى بر مبناى شريعت اسلامى, اعلام نموده بودند, با اين وجود شايسته است اين مهم را مراجع حوزوى و كارشناسان دانشگاهى پى گيرى نمايند.

موضوعاتى مانند آزادى جنسى, بردگى و خريد و فروش زنان, آزادى سقط جنين و غيره, اين سوال را مطرح مى كند كه آيا اين گونه آزادىها, تا كنون موجبات آسايش و راحتى فردى و اجتماعى زنان جوامع مادى را فراهم آورده است كه همان نسخه براى سياستهاى استراتژيك ساير جوامع تجوير شده است؟ به دليل تعارض مفاد سند با احكام اسلامى به نظر مى رسد اين مهم در مقاله اى جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

واتيكان طى بيانيه اى سند پكن را نظر تحميلى اقليتى بر ديگران خوانده و بر وظايف همسرى و مادرى زن در خانواده تإكيد نموده بود; زيرا آثار حاصل از تساوى مادى زن و مرد, حتى در منافع شغلى كشورهاى پيشرفته, به كار گرفته نشده بود. براى مثال طبق آمار ارائه شده كشور امريكا در 20 شغل اوليه, سهم زنان در تصميم گيريهاى استراتژيك خالى است. بعلاوه در اين كشور چندين دهه است كه زنان از دريافت دستمزد مساوى براى كار مساوى حتى در نظام كارگرى نيز محروم مى باشند.

نقش ضعيف دين در تمدن مادى, برخوردهاى نمايندگان كاتوليك با مجريان (اگر چه در سطح خرد و موضعى) همه بيانگر وجود موانع در اين گونه سندها و مصوبات اجرايى آن است. مفاهيم ((برابرى)), ((صلح)) و ((توسعه)) در اين كنفرانس ها و اجلاس ها, تحت الشعاع مسائل انحرافى (همچون كنفرانس جمعيت قاهره) قرار گرفته است.

طبق گزارشات دريافتى, آقاى كوفى عنان, دبير كل سازمان ملل از پيشرفت وضعيت زنان در پستهاى كليدى تصميم گيرى (از كنفرانس پكن به بعد) ياد نموده است, حال آن كه آمار به گونه اى ديگر است. تنها در سازمان ملل متحد بيش از 450 پست مديريت كليدى وجود داشته كه 7 پست را زنان اشغال نموده اند. به نظر مى رسد منظور از توسعه از ديدگاه آقا دبيركل (در مشاركت هاى اجتماعى و فردى) زن و مرد بوده است,(11) حال آن كه جداى از بخش هاى مديريتى, در سطوح فرهنگى و اقتصادى نيز وضعيت زنان طبق آمار سازمان ملل بهبود چندانى نيافته و آثار خشونت هايى عليه آنان حين مناقشات مسلحانه نيز خود نيازمند بحثى جداگانه است.

ه'. در حاشيه اجراى اجلاس

ـ مسوول نشست ويژه, از وجود منابع مالى كافى براى اجراى سياست هاى سند پكن ياد نموده است.

ـ بعد از برگزارى جلسات ده گانه نيز به خوبى مى توان به اين مهم پى برد كه حداقل گروهى از شركت كنندگان در پى ارتقإ فردى زن (بدون توجه به جنس, اخلاق و مذهب و موارد حقوقى) بوده اند و اين نكته از نتايج گزارشات بخوبى مشهود است.

پر واضح است كه براى اين گروه بحث درباره مبانى اخلاقى, خانوادگى, نابرابرىهاى اقتصادى و غيره, قابل درك نبوده و يا با منافع آنان منافات دارد. گروهى ديگر نيز به مسائل فردى و اجتماعى زنان مانند بردگى و خريد و فروش زنان و مظاهر فساد حاصل از آن, عدم پذيرش حقوق جنسى برابر و غيره اصرار ورزيدند. كشور ايران نيز در گروه دوم قرار گرفته بود.

ـ ارائه حق شرط در كنوانسيون ها و ميثاق هاى بين المللى تا زمانى كه به اصل اهداف آن خدشه اى وارد نياورد, قابل قبول مجامع بين المللى است. پس بهتر است در راستاى برخوردهاى انفعالى و ارائه تحفظ براى برخى از بندها, موضوع را از اساس مورد بررسى قرار داد. بخصوص در مورد كنوانسيون رفع تبعيض عيله زنان, طبق آخرين آمارها تعداد 12 كشور اسلامى تا قبل از اجلاس آن را امضإ نكرده بودند.(12) البته برخى از كشورهاى غير اسلامى نيز هنوز اين پيمان را امضإ نكرده اند.

ـ يك ماه پس از برگزارى اجلاس, در خبر نامه چنين عنوان شد كه حقوق بشر در سطوح مختلف برگزار خواهد گرديد.(13)

3/2/3ـ فعاليت هاى پس از اجرا

پس از برگزارى اجلاس پكن 5 دو مصوبه با عناوين ذيل صادر گرديد:

1. نوآورىهاى براى دستيابى به نتايج اجلاس;

2. مصوبه سياسى ضمينه سند اول, كه در آن درخواست شده بود هر يك از كشورهاى توسعه يافته صنعتى 7 درصد از توليد ناخالص ملى خود را در راستاى تسريع اجراى سند و رفع ديدگاه جنيستى با برگزارى سمينارها و برنامه هايى در سطوح ملى و منطقه اى, تا سال 2005 به كار گيرند.(14)

به نظر مى رسد جهان غرب عليرغم تلاش همه جانبه و فراگير, هنوز موفق به تضعيف شالوده و بنيان خانواده نگرديده و در تصويب موضوعاتى هم چون آزادى مطلق جنسى, همجنس گرايى و غيره با مشكل روبروست; زيرا تعداد 42 كشور پس از تصويب سند نهايى, تحفظهايى را به شرح زير اعلام نمودند:

ـ پاى بندى به ارزشهاى اسلامى, از طرف كشورهاى امارات متحده عربى, بحرين, پاكستان, سودان, عراق, عربستان سعودى, كويت و ليبى;

ـ توجه به فرهنگ ملى و قوانين داخلى كشورها, از سوى كشورهاى اردن, تونس, مصر و موريتانى;

ـ نارضايتى از عدم درج آزادى حقوق جنسى و سقط جنين, از سوى كشور پرتقال به نمايندگى از اتحاديه اروپا;

ـ عدم اشاره به ((كنوانسيون مين هاى زمينى)) از سوى كشورهاى كانادا, نروژ و نيوزلند;

ـ مطرح نمودن حقوق جنسى و تكرار تحفظات سند پكن, از سوى واتيكان;

ـ افزودن تحفظ پيرامون جهانى شدن و آثار آن بر پيشرفت زنان, خلع سلاح, اشغال خارجى (كليه موارد نقض حقوق بشر), از جانب كشورهاى نيگاراگوئه و امريكا;

ـ تعميم تحفظات پكن (با توجه به تساوى, محوريت خانواده, روابط مشروع زن و مرد, ارث و متون مخالف ارزشهاى اسلامى, از سوى جمهورى اسلامى ايران.

3/3ـ جمع بندى و نتيجه گيرى نهايى

1/3/3ـ كنفرانس پكن

تإكيد كنفرانس پكن بر تساوى و برابرى, توجه به تشابه جنسيتى بين زن و مرد بود و بستر انگيزشى متفاوت با گذشته, زمينه مشاركت اجتماعى زنان را بيش از گذشته فراهم آورده است, حال آن كه اين گونه مشاركت ها, صرفا حضور زنان را در فعاليت هاى خرد فراهم آورده است.

2/3/3ـ اجلاس پكن 5

در اين اجلاس نيز همانند گذشته به فعاليت هاى اجتماعى بدون تإكيد بر نقش خانواده در تحكيم سلامت روحى و روانى زن و ساير افراد خانواده, توجه شد. جداسازى مذهب از كليه امور اجتماعى بشرى در هر دو اجلاس مشترك بوده و بدين ترتيب زمينه گمراهى و سوء استفاده از مظلومين ناآگاه جهان توسط اربابان مدرن فراهم گرديده است. تإكيد اجلاس پكن 5 برانگيزه هاى فردى زنان به امور اقتصادى بوده است. حال آن كه دسترسى به بهره ورى از سطح قابل اقتصادى به دليل طبقه بندى آنها به شكل اجتماعى, امكان پذير نيست.

3/3/3ـ اقدامات آينده

فعاليت هاى آينده در راستاى موارد زير تعيين گرديد:

1.فعاليت هاى متناسب در راستاى اجراى سند پكن:

ـ شناسايى و بررسى حوزه هاى نگران كننده مانع از ارتقإ منزلت و جايگاه زن;

ـ ايجاد نهادهايى در صورت نياز, براى پيشرفت و تسريع در اجراى برنامه سند پكن (در برخى از كشورها به منظور اصلاح ديدگاههاى سنتى و جنسيتى), مشخص نمودن مسائل و مشكلات نظام هاى سياستگذارى و قانونگذارى كشورها.

2. بررسى چالش هاى موثر و كارساز در اجراى سند پكن, شامل: جهانى شدن, تبعات منفى آن, افزايش نابرابرىها, كاهش سرمايه گذارىهاى دولت هاى در حال توسعه, عدم دستيابى زنان به ارتباطات, افزايش فاصله فقير و غنى (از بعد اقتصادى), عدم دستيابى كشورها به علوم و فناورى در كاربرد;

3. اقدامات لازم براى رفع موانع دستيابى به سند پكن در سطوح ملى, بين الملل و جهانى همراه با تجديد نظر و اصلاح ساختارهاى اجرايى صورت گرفت است. در اين جا براى دستيابى به جهانى شدن, با وجود تنوع فرهنگ ها و ارزش ها , به نقش گفتگوى تمدن ها نيز تإكيد شده و از آن به عنوان تحميل كننده و انتقال فناورى مدرن ياد شده است.

شايان ذكر است كه در ساير اجلاس هاى ملى, منطقه اى و جهانى مرتبط با سازمان ملل متحد, بخش زنان نيز وجود دارد. براى نمونه مى توان از اجلاس هاى منطقه اى (در افريقا, امريكاى لاتين, اروپا, آسيا و اقيانوسيه) و جهانى در موضوعاتى همچون ((نژاد پرستى, تبعيض نژادى, بيگانه ستيزى و نابردباريهاى مربوطه)) و ((توسعه پايدار)) نام برد. در كليه اين گونه اجلاس ها كشورهاى زورمدار اقتصادى غالبا جنسيت را عامل تبعيض برشمرده اند و بگونه اى افراد را تشويق و تحريك به عدم رعايت هر گونه قيد و بندى نموده اند.

ديگر اين كه به منظور ارائه چهره اى منصفانه, دوستانه و عاطفى, يكى از زنان كشورهاى مسلمان را كه براى درآمد اقتصادى و كار به ساير كشورهاى اسلامى مسافرت نموده است, نشان داده و او را وادار به اشك و آه در راستاى تحمل مشكلاتى كه صاحب كار مسلمان براى او بوجود آورده, مى نمايند. بدين ترتيب در جلب همدلى اعضاى اين گونه اجلاس ها مى كوشند.

بالاخره در بررسى موضوعات مربوط به زنان همانند ساير موضوعات غالبا به موارد خرد و موضعى و مصايق جزئى بسنده نموده, افراد را از تإمل و تفكر در موضوع اصلى يعنى كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دور مى نمايند.

4ـ چه بايد كرد؟

ـ روش ها و الگوهاى كاربردى را مى توان به منظور پرهيز از جزء نگرى توليد نموده و به اجرا درآورد, به گونه اى كه زن و مرد هر دو زمينه پرورش انسانيت را فراهم آورده, با حضور اجتماعى در سرنوشت سياسى, فرهنگى و اقتصادى خود و جامعه سهيم گردند. القإ برابرى جنسيتى نمى تواند آنها را از وظايف, تكاليف و اختيار اتشان دور نمايد; زيرا عدالت مرد و رحمت زن زمينه ساز كمال و بستر پرورش انسانيت است .

ـ در مجامع جهانى مى توان با توجه به تهيه و تدوين ابزار مناسب در راستاى موضوعات زن در جهان اسلام حضور يافت; زيرا ادبيات مادى جهان براى مواضع زنان در جهان اسلام كار آيى ندارد.

ـ بهتر است منزلت زن در سطوح مختلف خرد, كلان و توسعه (چه با مبانى مادى و چه مبانى الهى) مورد شناسايى قرار گيرد. اين مهم از طريق حوزه هاى علميه و مراكز پژوهشى قابل انجام است.

ـ بازنگرى در زمينه روش حضور در مجامع بين المللى, با هدف معرفى و مفاهيم كاربردى جهان اسلام به خارج از مرزها در موضوع زنان.

5ـ سوالات زمينه ساز تحقيقات آينده

ـ معناى تكامل و توسعه امنيت زن چه مى باشد؟ آيا همان اخلاق مادى است يا بر مبناى اخلاق الهى نيز امكان دارد؟

ـ آيا مى توان با مفاهيم ((توسعه امنيت مادى)), ((امنيت الهى)) را در جوامع اسلامى نشر داد؟

ـ آيا مى توان قوانين بين الملل مانند برابرى زن و مرد را در دستيابى به تعاريف كرامت زن و منزلت وى به كار برد؟

ـ آيا نظم نوين جهانى با عمل كرد موجود جهان در بخش زنان هماهنگ است ؟

ـ آيا توسعه امنيت با مبانى مادى سازگار است؟

ـ چه فرقى بين موازنه اجتماعى و دموكراسى وجود دارد؟

ـ روند تغييرات از اسارت زن تا كرامت او چيست ؟

ـ دفاع كمى از زن چه آثارى به دنبال دارد؟

ـ آيا تصميمات سازمان ملل در مورد زنان به نفع دول ضعيف بوده و قدرت را به زنان انتقال مى دهد؟

پى نوشت ها

1. U.N. ((We the peoples)), the role of the united nation in the twenty \_ irst century, UN,New york, 2001, p.11.

2. اين اجلاس 24 ـ12 شهريور 1374 در كشور چين برگزار شد, بخش غير دولتى آن در شهر خواير و بخش دولتى در پكن .

3. نمايندگان 189 كشور و بيش از 400 نماينده انجمن هاى غير دولتى در اين اجلاس شركت نمودند از جمهورى اسلامى نمايندگان 24 ارگان غير دولتى (بنيادهاى اقليتهاى مذهبى, خيريه, بسيج, مراكز پژوهشى, كارگرى و...)شركت داشتند.

4. منظور از ((توسعه)) تغيير افق در موضوع مورد نظر است.

5. منظور از ((كلان)) نگاه كيفى به موضوعات مورد نظر است .

6. منظور از ((خرد)) نگاه كمى و آمارى به موضوعات مورد نظر است.

7.زنان كشورهاى اسلامى راهپيمايى در راستاى جلوگيرى از خشونت به زنان مظلوم فلسطينى انجام دادند.

8. اجلاس برابرى جنسيتى, توسعه و صلح براى قرن بيست و يكم, 5 الى 9 ژوئن سال 2000, نيويورك.

9. 2043 نماينده از 1026 ارگان غير دولتى در اين اجلاس حضور يافت. از ايران نمايندگان شبكه سازمانهاى غيردولتى زنان, موسسه اسلامى زنان, انجمن همبستگى زنان, انجمن زن و رسانه, موسسه انجمن زنان كليمى و زرتشتى. نمايندگان چند انجمن غير دولتى نيز به دليل برخورد اهانتآميز اداره مهاجرت آمريكا در فرودگاه و اصرار برانگشت نگارى از آنان, اجلاس را تحريم نموده و از فرودگاه جان. اف. كندى به كشور بازگشتند. در مجموع تعداد 45 گروه غير دولتى براى شركت در اين اجلاس ثبت نام نموده بود كه تنها معدودى از آنان در اجلاس شركت نمودند.

10. زمان برگزارى اجلاس پكن 5, تعداد 189 كشور اين كنوانسيون را امضإ نموده اند.

11. U.S. Department of Commerce,Bureau of the Census, Current Population Reports, Series 1\_60.

Selected lssues, Women¨s Bureau, April, 1998.

12. آلبانى, امارات متحده عربى, برونئى, جمهورى اسلامى ايران, بحرين, جيبوتى, سودان, سوريه, سومالى, عربستان سعودى, عمان و قطرcoth/ org/ gaatw. .

13. Gaatw¨ Website www. inet. coth/ org/ gaatw.

14.هر دو مصوبه پس از ترك 3/2 از ميهمانان اجلاس, فقط با اجماع اعضاى اندك حاضر (نه رإىگيرى) به تصويب رسيد.