**SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI GÜÇLÜ BİR KARARLILIK**

Açık mektup

**Birleşmiş Milletler Üyesi Tüm Devletlere:**

Alarm zilini çalmaya devam ediyoruz. Sağlıkçılar, silahlı çatışmalar sırasında hasta ve yaralı erkeklere, kadınlara ve çocuklara yardımcı olmaya çalışırken öldürülüyor ya da yaralanıyor. Sayısı belirsiz sağlıkçı, görevlerini yapmaktan alıkonuluyor.

Onlar için ve bu kabul edilemez durumdan etkilenen sivil nüfus için daha fazla şey yapmalıyız. Bu bir ölüm kalım meselesidir.

Toplulukların yaşam kurtarıcı hizmetler almalarını engelleyen eylemler olarak sağlıkçılara yönelik şiddetin, hastanelerin bombalanmasının ve ambulansların tahribinin önlenmesi için kararlı girişimler gerekmektedir. Bu şiddet eylemleri savaşın insanlar üzerindeki etkilerini daha da ağırlaştırmakta, daha fazla ölüme, sakatlanmaya, daha yüksek hastalık oranlarına, daha ağır fiziksel ve zihinsel acılara yol açmaktadır. Bu eylemlerin sonuçları daha on yıllarca etkilerini sürdürebilir. Savaşların da gelip durmaları gereken sınırlar olduğunu teyit etmenin zamanıdır.

Sağlık Hizmetleri Tehlikede girişiminin üyeleri ve ortakları olarak bizler işte bu nedenlerle BM Güvenlik Konseyi’nin konuya ilişkin karar çıkarma yönündeki girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, kaçırılmaması gereken, yaşamsal önemde bir fırsat sunmaktadır.

Bugün, 3 Mayıs 2016 tarihinde, tüm BM Üyesi Devletlere, BM Güvenlik Konseyi’nin S/RES/2286 (2016) sayılı kararında ayrıntıları verilen önlemleri ve Sağlık Hizmetleri Tehlikede girişimi tarafından belirtilenleri yürekten desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Güvenlik Konseyi tarağından bugün alınan karar doğrultusunda BM üyesi tüm devletlere, uluslararası insani hukukun, başka bir deyişle insanlık dışı bir duruma insanlık getirmeyi amaçlayan sağlam yasal düzenlemelerin geçerliliğini teyit etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Özellikle, tüm BM üyelerini, uluslararası insani hukukla daha fazla uyum sağlamak üzere, sağlık hizmetleri sunumunun korunmasına yönelik somut önlemler almaya çağırıyoruz.

Hükümetler, hastalara, sağlık personeline, sağlık tesislerine ve araçlarına yönelik şiddetin önlenmesi için kendi yasalarını gözden geçirmeli, gerektiğinde bu konuda yeni yasal düzenlemelere gitmelidir.

Sağlık personeli, kimden yana olduklarına bakmaksızın, salt ihtiyaçlar temelinde hasta ve yaralılara hizmet vermek için çatışma bölgelerinde bulunmaktadır. İşlerini yaptıkları için cezalandırmaya maruz kalmamalıdırlar. Görevlerine bağlı bu profesyonellerin savaş dönemlerinde insanlık ilkesinin gözetilmesinde temel rolü vardır.

Sağlık hizmetlerine saldıranların ya da bu hizmetlerin verilmesini engelleyenlerin sorumlu tutulup yargı önüne çıkarılmaları temel önemdedir. Bunun gerçekleşmesi için somut önlemler alınmasını talep ediyoruz. Örneğin, bu amaca yönelik olarak, ülkelerin kendi iç hukuklarına cezai, disiplinle ilgili ya da idari yaptırımlar eklenebilir.

Devletlere, ceza yasaları dâhil, sağlık personeli için geçerli iç hukuk düzenlemelerini bu personelin etik görevleri ile uyumlu hale getirmeleri, böylece sağlık hizmetlerinin sunumunda bağımsızlık ve tarafsızlığın yeterince korunmasını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.

Bir başka önemli önlem de, sağlık hizmetlerinin korunmasına yönelik tavsiyelerin ve önlemlerin gözetilmesini ve askeri personelin buna göre eğitilmesini sağlamak için askeri angajman kurallarının, operasyonel pratik ve usullerin gözden geçirilmesidir. Devletlerden bunu taahhüt etmelerini istiyoruz.

Sağlık Hizmetleri Tehlikede girişiminin öncülüğünü Uluslararası Kızıl Haç ve Uluslararası Kızılay Hareketi yapmaktadır. Girişim, farklı alanlardan uzmanlar ve profesyoneller tarafından desteklenmektedir ve bunların arasında ön saflarda görev yapanlar, hükümetler, silahlı kuvvetler, insani yardım kuruluşları, uluslararası meslek kuruluşları ve sağlık hizmetleri de yer almaktadır. Hep birlikte, anlamlı tavsiyeler geliştirmiş ve pratik önlemler belirlemiş durumdayız; bunların ilgili tüm taraflarca uygulanması halinde sağlık hizmetleri silahlı çatışma ve diğer olağanüstü durumlarda daha iyi korunmuş olacaktır.

Silahlı çatışma ve diğer olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleriyle ilgili etik ilkeleri özetleyen bir belgeyi Güvenlik Konseyi üyeleriyle paylaştık. Bu belge geçtiğimiz yıl 30 milyonu aşkın meslekten kişiyi temsil eden 6 büyük sağlık kuruluşu tarafından onaylanmıştır ve hastalarla sağlık hizmeti sunanların korunmasını amaçlamaktadır.

Etik ilkelerin temel amacı, sağlıkçıların mesleklerinin etik standartlarına aykırı işler yapmaya zorlanmamalarının sağlanmasıdır. Sağlıkçıların birincil görevi, hiçbir ayrım gözetmeksizin fiziksel ve zihinsel sağlığın korunması ve acıların hafifletilmesidir. Nereden gelmiş olurlarsa olsun, hangi tarafta çarpışırsa çarpışsın, hasta hastadır.

Tüm BM Üyesi Devletleri, Sağlık Hizmetleri Tehlikede girişimi tarafından hazırlanan tavsiyeleri ve etik ilkeleri gelecekteki çok taraflı girişimlerinde dikkate almaya davet ediyoruz.

Güvenlik Konseyi kararı önemli bir mesaj vermektedir. Karar, uluslararası insani hukukun önemini, özellikle çatışma dönemlerinde verilen sağlık hizmetlerinin dokunulmazlığını tanımaktadır. Konsey üyeleri, aldıkları bu kararla, sağlık hizmetlerine yönelik şiddetin en üst düzeyde ele alınması gereken ciddi bir insani sorun olduğunu ve tüm Devletlerin taraf oldukları Cenevre Sözleşmelerinin bir kez daha teyidi için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini tüm dünyaya göstermektedir.

Tüm BM Üyesi Devletlere, başvurumuza yanıt verip sağlık hizmetlerini hedef alan şiddete son verme yönündeki güçlü kararlılıklarıyla Konsey üyelerine katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Savaş zamanlarında da insanlık için bir yer vardır ve olmalıdır.

**3 Mayıs 2016**

İmzacı kuruluşlar: