**16-njy maksat. Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetleriň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek**

**16.10 wezipe. Maglumatlaryň jemgyýetçilik üçin elýeterliligini üpjün etmek we milli kanunçylyga we halkara ylalaşyklaryna laýyklykda esasy azatlyklary goramak**

**16.10.1 Soñky 12 aýda[[1]](#footnote-1) źurnalistleriñ we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ olar bilen baglanyşykly wekilleriniñ, kärdeşler arkalyşygy guramasynyñ işgärleriniñ we hukuk goragçylarynyñ öldürilmeginiñ, ogurlanmagynyñ, zorluk ulanyp ýitirim edilmeginiñ, esassyz saklanmagynyñ we gynamalaryñ tassyklanan ýagdaýlarynyñ sany**

**Institusional maglumatlar**

Gurama (guramalar):

Birleşen Milletler Guramasynyñ Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyñ müdirligi (AHBÝKM)

Birleşen Milletler Guramasynyñ Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO)

Halkara zähmet guramasy (HZG)

**Konsepsiýalar we kesgitlemeler**

Kesgitleme:

Bu görkeziji źurnalistler, kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleri we hukuk goraýjylar babatynda amala aşyrylan adam öldürmek, zorluk ulanyp ýitirim etmek, gynamak, esassyz saklamak ýaly ýagdaýlaryñ we beýleki ýaramaz hereketleriñ barlanan halatlarynyñ sany hökmünde kesgitlenýär.

«Źurnalistlere» şeýle maglumatlary ulgamlaşdyrmak we faktlary ýygnamak hem-de jemgyýetçilik sektorlaryna ýa-da tutuş jemgyýete habar bermek üçin seljermek maksady bilen, wakalara, beýannamalara, syýasata we jemgyýete täsir edip biljek islendik tekliplere gözegçilik edýän, olary ýazyp beýan edýän, resmileşdirýän we seljerýän adamlaryñ hemmesine we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ ähli işgärlerini we kömekçi işgärlerini goşmak bilen, bu źurnalistlik wezipelerini paýlaşýan beýleki adamlara, şeýle hem bileleşigiñ köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ işgärlerine we belli bir pursatda şu orunda[[2]](#footnote-2) çykyş edýän wagtynda «raýat źurnalistleri» diýilýänlere, doly iş güni işleýän hünärli źurnalistlere we seljerijilere, şeýle hem bloggerlere we metbugatda, Internetde ýa-da beýleki ýerlerde[[3]](#footnote-3) çap etmegiñ özbaşdak görnüşlerine gatnaşýan beýleki adamlara degişlidir.

«Kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleri» öz bähbitlerini goramak üçin özüniň kärdeşler arkalaşygyny emele getirmäge we olara girmäge bolan hukugyny amala aşyrýan adamlaryň ählisine degişlidir.[[4]](#footnote-4) Kärdeşler arkalaşygy – bu işgärleriň özleriniň umumy bähbitlerini goramak we öňe sürmek üçin guralan birleşigidir.[[5]](#footnote-5)

«Hukuk goraýjylar» özbaşdak ýa-da beýlekiler bilen bilelikde, milli we halkara derejelerde adam hukuklaryny we esasy azatlyklaryny goramaga we amala aşyrmaga bolan hukuklaryny amala aşyrýanlara, şol sanda käbir žurnalistlere we kärdeşler arkalaşygynyň wekillerine degişlidir. „Adam hukuklarynyň goragçysy“ adalgasy umuman alnanda „hukuk goraýjy“ adalgasy bilen manydaş bolsa-da, soňky adalga ileri tutulýar, sebäbi ol adam hukuklary ulgamynda halkara ylalaşylan standartlara we ornaşan iş tejribesine has gowy laýyk gelýär.

Görkezijiniň gözegçilik edýän düzgün bozulmalarynyň dürli kategoriýalary halkara hukugyna we AHBÝKM we beýleki halkara mehanizmleri tarapyndan işlenip taýýarlanan usulyýet standartlaryna we iş tejribesine laýyklykda kesgitlendi we Birleşen Milletler Guramasynyň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi (ÝUNODK) tarapyndan ýaýradylýan Statistika maksatlarynda jenaýatçylygyň halkara klassifikasiýasyna (ICCS) laýyklykda klassifikasiýa bölündi. Bu şulardan ybaratdyr:

* «Adam öldürmek» žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýjy hökmünde işe gatnaşýan pida ýa-da pida bilen baglanyşykly adamlar tarapyndan motiwirlenen döwlet subýektleri ýa-da döwletiň rugsat etmeginde, goldaw bermeginde ýa-da dymmagynda hereket edýän beýleki subýektler tarapyndan pidanyň şeýle işe çekilen wagtynda amala aşyrylan kazyýetden daşary islendik ýerine ýetirmek ýa-da bikanun adam öldürilmegi hökmünde kesgitlenýär; ýa-da döwletiň goldaw bermeginde ýa-da dymmak bilen ylalaşmagynda hereket etmeýän, olaryň ýaramaz hereketleri žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýyji hökmünde iş bilen meşgullanýan pida tarapyndan motiwirlenen beýleki şahslar ýa-da toparlar tarapyndan amala aşyrylan we/ýa-da bu ýaramaz hereketlere jogap hökmünde döwletiň ýeterlik seresaplylyga ukypsyzlygynyň netijesinde duşuşmaklary, žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýyji hökmünde iş bilen meşgullanýan pida ýa-da assosirlenen agza sebäpli şunuň ýaly şowsuzlyk; pidanyň ölümine getirýän beýleki hukuga garşy hüjüm etmeler we halkara ynsanperwer hukugyň bozulmalary ýa-da öldürmek maksadynyň bolmagy, ICCS 0101, 0102 we 110139 kodlaryna laýyk gelýär we şu ýerde A [0101, 0102 we 110139] hökmünde kodlaşdyryldy.
* «Zorluk ulanyp ýitirim etmek» žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýjy hökmünde işe gatnaşýan pida ýa-da pida bilen baglanyşykly adamlar tarapyndan motiwirlenen döwlet agentlerinden ýa-da döwletiň rugsat etmeginde, goldaw bermeginde ýa-da dymmagynda hereket edýän adamlar ýa-da adamlaryň toparyndan zyýan çeken pidanyň tussag edilmegine, saklanmagyna, ogurlanmagyna ýa-da azatlykdan mahrum etmegiň başga islendik görnüşine degişlidir, şunda azatlykdan mahrum etmekden ýüz döndermek ýa-da pidanyň ýagdaýyny ýa-da bolýan ýerini gizlemek bolup geçýär, bu bolsa pidany kanunyň goragynyň daşynda goýýar, ICCS 020222 koduna (mejbury ýitirim etmek) laýyk gelýär we bu ýerde B [02022ED] hökmünde kodlaşdyrylýar.
* «Gynamak» olardan ýa-da üçünji şahsdan maglumat almak ýa-da boýun aldyrmak maksady bilen žurnaliste, kärdeşler arkalaşygynyň wekiline ýa-da hukuk goraýja bilkastlaýyn güýçli agyry ýa-da fiziki ýa-da psihologik jebir çekdirilýän, olary gorkuzýan ýa-da oňa mejbur edýän ýa-da haýsydyr bir sebäbe görä islendik görnüşdäki kemsidiji herekete degişlidir, şunda şeýle agyrylar ýa-da jebirler döwletiň wezipeli işgäri ýa-da resmi ýagdaýda hereket edýän beýleki wezipeli adamlar tarapyndan ýa-da olaryň meçew bermeginde ýa-da razylygy bilen ýa-da dymmak bilen razylygynda amala aşyrylýar, ICCS 11011 koda laýyk gelýär we bu ýerde C [11011] hökmünde kodlaşdyrylýar.
* «Esassyz saklamak» milli kanunlara laýyk gelmeýän ýagdaýda islendik görnüşde tussag etmeklige ýa-da saklamaga degişlidir, sebäbi ol kanunda bellenen esaslara esaslanmaýar we kanunda bellenen düzgün-tertiplere laýyk gelmeýär ýa-da başga bir görnüşde ýerliksiz, adalatsyz, esaslandyrylmadyk ýa-da şu ýagdaýda gerek bolmadyk we pida ýa-da pida bilen bagly kimdir biri tarapyndan žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýjy hökmünde meşgullanmak üçin motiwirlenen esassyz saklamak hasap edilýär, ICCS 020222 (bikanun azatlykdan mahrum etmek) we bu ýerde D [020222AD] hökmünde kodlaşdyrylýar.
* «Ogurlamak» döwletiň goldaw bermeginde ýa-da dymmak bilen ylalaşmagynda hereket etmeýän adamlar ýa-da adamlaryň topary tarapyndan pidanyň onuň razylygy bolmazdan bikanun saklanmagyny, tutulyp saklanmagyny we/ýa-da hereketiniň çäklendirilmegini aňladýar, tussaglykda bikanun saklamak we/ýa-da azatlykdan mahrum etmek bikanun saklanmagyna jogap hökmünde döwlet tarapyndan ýeterlik seresaplylyga ukupsyzlygyň netijesinde ýerine ýetirilen bolsa, žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýjy hökmünde işi amala aşyrýan assosirlenen şahs-pida tarapyndan motiwirlenende, ICCS 020221 koduna laýyk gelýär we bu ýerde E [020221] hökmünde kodlaşdyrylýar.
* «Beýleki ýaramaz hereketler» döwlet subýektleriniň ýa-da döwletiň rugsat bermegi, goldawy ýa-da razylygy bilen hereket edýän beýleki subýektleriň zyýan ýetirýän ýa-da zyýan ýetirmegi maksat edinýän we žurnalist, kärdeşler arkalaşygynyň wekili ýa-da hukuk goraýjy hökmünde iş meşgullanýan pida tarapyndan motiwirlenen beýleki namalaryna degişlidir, ICCS 0301, 0219, 110133, 02012, 0205, 0208, 02102 we 0211 kodlara laýyk gelýär we bu ýerde F [0301, 0219, 110133, 02012, 0205, 0208, 0210 we 0211] hökmünde kodlaşdyrylýar.

«Barlanan ýagdaýlar» ygtyýarly edaralar, mehanizmler we edaralar tarapyndan seredilen we olara şu adamlaryň adam hukuklarynyň bozulmalarynyň we hyýanatçylyklary peýdalanmalaryň pidalary bolupdyr diýip hasap etmek üçin oýlanyşykly esaslary beren anyk adamlar we ýagdaýlar baradaky relewant maglumatlaryň iň pes toplumyny öz içine alýar.

Esaslandyrma:

Bu görkeziji adamlaryň öldürilmegi, zorlugy ulanmak bilen ýitirim edilmegi, gynalmagy, esassyz saklanmagy, ogurlanmagy we žurnalistleriň, kärdeşler arkalaşygynyň wekilleriniň ýa-da hukuk goraýjylaryň garşysyna beýleki ýaramaz hereket bu esasy azatlyklaryň amala aşyrylmagyna ýaramaz täsir edýändiginden ugur almak bilen, esasy azatlyklaryň amala aşyrylyşyny (mysal üçin, pikir azatlygyny, pikirleri beýan etmegiň we maglumatlaryň elýeter bolmagynyň azatlygy, parahatçylykly ýygnaklara we assosiasiýalaryň azatlygyna bolan hukuk) ölçemäge gönükdirilendir. Bu bolsa şu görkezijini 16.1.1 görkezijiden (jynsy we ýaşy boýunça bölmek bilen, bilkastlaýyn öldürmegiň pidalarynyň ilatyň her 100 000-ne düşýän sany) tapawutlandyrýar, bu zorlukly wakalaryň has giň toparyny öz içine almaýar, ol motiwasiýa ýa-da sebäp faktory bolup durýap, ýagny düzgün bozulmagy beýlekileriň hukuklaryny goramak, esasy azatlyklary amala aşyrmak üçin çykyş eden pida tarapyndan onuň şu işe çekilen wagtynda motiwirlenen bolup durýar. 16.1.2 (maglumatlary jemgyýete elýeter etmek üçin konstitusion, kanun çykaryjy we/ýa-da syýasy kepillikleri kabul edýän ýurtlaryň sany) görkeziji bilen bir hatarda bu görkeziji makroykdysady ýagdaýyň hem-de ýokarda ýatlanan azatlyklaryň dürli kontekstde mirkoderejedäki ýagdaýynyň, şeýle hem şu esasy azatlyklar babatynda adam hukuklary ulgamyndaky borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan prosesler we gurluşlar bilen arabaglanyşygy görkezýär.

 Esasy düşünjeler:

Ýagdaýlaryň, pidalaryň we görkezijiniň beýleki elementleriniň operatiw kesgitlemeleri ICCS-de degişli kategoriýalardan soň, nusga boýunça düzüldi (onuň iş ýüzünde mümkin bolan derejesinde). Işleri klassifikasiýa bölmek wezipesi wakalara statistikanyň standartlary boýunça hem, halkara hukugy boýunça hem gözegçilik etmeklige getirer. Mysal üçin, bilkastlaýyn öldürmek (ICCS 0101 kod) düzgün bozmak tipiniň „adam öldürmek“ tipiniň komponenti hökmünde goşulýar we öz gezeginde adam hukugynyň ulanarlykly standartlary bilen üsti ýetirilýär:

* 0101 Bilkastlaýyn öldürmek. Goşulýar: öldürmek, ölüme alyp barýan howply hüjüm etme; femisid; biabraý etmek; meýletin bilkastlaýyn däl öldürmek; hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan güýjüň çendenaşa ulanylmagy sebäpli öldürmek; kazyýetden daşary, jemi kazyýetden daşary ýa-da esassyz ölüm jezasyny bermek [adam hukugynyň standartlary kursiw bilen goşuldy]

Bu konseptual çemeleşme üç faktoryň goşulmagy bilen şertlendirilendir. Birinjiden, oňa laýyklykda görkeziji tarapyndan gözegçilik edilýän zorlukly hereketleriň ählisi adam hukuklary hakynda ähli adamlar üçin kepillendirilýän esasy azatlyklaryň amala aşyrylmagy bilen motiwirlenendir. Ikinjiden, adam hukuklarynyň bozulmagynyň milli ýurisdiksiýalarda hemişe takyk kesgitlenmeýändigi sebäpli, ICCS jenaýatlaryň klassifikasiýasyna adam hukuklarynyň elementlerini goşmak babatynda belli bir üstünlik gazandy. Üçünjiden, milli kanunçylykda ýa-da tejribede göz öňünde tutulan kesgitlemelere garamazdan, adaty jenaýatlar ýa-da adam hukuklarynyň bozulmagy ýaly kesgitlemäniň çäklerinde göz öňünde tutulan elementlere laýyk gelýän wakalaryň ählisi statistika maksatlarynda hasaba alnar.

 **Teswirler we çäklendirmeler**

Jenaýatlar baradaky beýleki statistiki maglumatlar we administratiw çeşmelere esaslanýan beýleki statistiki maglumatlar barada aýdylanda, bu görkezijiniň aýry-aýry wakalar barada hasabatlylygyň dolulygy babatynda duýgur bolýandygyny belläp bolar. Hasabatlylygyň peseldilmegi babatynda hakyky, ýöne dolandyryp bolýan töwekgelçilik bardyr. Mundan başga-da, hasabatlylygyň görkezijilerine we statistiki takyklyga dürli faktorlar, şol sanda pidanyň özüni alyp barşyndaky üýtgemeler ýa-da bu barada ters pikirler, polisiýadaky we bellige almagyň tejribesindäki ýa-da kadalardaky üýtgemeler, täze kanunlar, işlemekdäki ýalňyşlar we ýagdaýy kabul edip bilmeýän edaralar täsir edýär. Sebitleýin we global agregatlar hakyky näsaglyga we wiktimizasiýanyň möçberine, maglumatlary ýygnamagyň ygtybarly we ählumumy milli ulgamlary üçin öwezi dolunmagyna kembaha berip biler. Köp ýagdaýlarda bellige alnan ýagdaýlaryň sany maglumatlaryň elýeterliligine, motiwasiýa we milli gyzyklanýan taraplaryň, hukuk goraýjylaryň özleriniň tutanýerliligine we halkara bileleşiginiň degişli goldawyna bagly bolar.

**Usulyýet**

Hasaplama usuly:

Görkeziji geçen 12 aýyň dowamynda bolup geçen, bellige alnan wakalalaryň pidalarynyň umumy sany hökmünde hasaplanyp çykarylýar.

Wakalaryň esasynda halkara klassifikasiýa ulgamy bolup durýan ICCS esasynda görkeziji pidalary görkezijiniň maksatlary üçin işlenip taýýarlanan klassifikasiýanyň çäklerini peýdalanmak bilen, düzgün bozulan we hyýanatçylykly peýdalanylan ýagdaýlaryň esasynda hasaplaýar.

Hasabatlylyk maksatlarynda bellige alnan hukuk bozmalary jenaýatçylygyñ statistikasynda adatça ulanylýan «iñ düýpli jenaýat» kadasynyñ esasynda düzgün bozmalaryñ ýa-da hyýanatçylykly peýdalanmalaryñ ierarhiýasyny hasaba almak bilen bellener:

1. Adam öldürmek
2. Gynamalar
3. Zorluk ulanyp ýitirim etmek
4. Esassyz saklamak
5. Ogurlamak
6. Beýleki zyýanly hereketler

Eger waka (insident) bir kategoriýadan köp elementi öz içine alýan bolsa, onda ol has ýokary kategoriýada kodlaşdyrylýar. Şeýlelikde, onuñ barşynda pida daşarky dünýä bilen aragatnaşyk bolmazdan, bikanun saklamagyñ barşynda maddy elýeterlik bolmazdan uzak möhletläp tussag etmeklige sezewar edilen waka bolan ýagdaýynda, bu düzgün bozma gynamak hasap ediler.

**Bölme:**

Maglumatlara bildirilýän iñ pes talaplary peýdalanmak bilen, görkeziji şunuñ ýaly bölmekligi üpjün etmäge çalşar:

* Jynsy we ýaş toparlary
* Düzgün bozmalaryñ ýa-da hyýanatçylykly peýdalanmalaryñ tipi
* Ýerine ýetirijiniñ statusy, mysal üçin, döwlet subýekti döwletiñki däl subýektleriñ garşysyna
* Wakanyñ geografik ýagdaýy

Käbir ýagdaýlarda maglumatlara bildirilýän islenilýän ýa-da goşmaça talaplar esasy funksional kategoriýalaryñ özara baglanyşygyny we olardaky gowşaklygy görkezmek üçin peýdalanylyp bilner. Mysal üçin, görkezijiniñ, hukuk goraýjylaryñ olar tarapyndan goldanylýan meselelere, halklara we bileleşiklere laýyklykda anyk toparlary boýunça bölünen maglumatlary görkezip biljekdigini nazaoa nazaoa alanyňda, bu ýagdaý anyk töwekgelçiliklere we durmuş-hukuk päsgelçiliklerine getirip biler.

Maglumatlar degişli derejede bölünen ýagdaýynda femisid ýaly gender zorlugynyñ edýän täsirine şu görkezijini peýdalanyp mukdar taýdan baha berip bolar. Mundan başga-da, özara baglanyşygy we gowşaklygy görkezmek üçin maglumatlaryñ goşmaça kategoriýalaryny goşup we differensirlenen towekgelçilikler we hukuk goraýjylaryñ, źurnalistleriñ ýa-da kärdeşler arkalaşynyñ wekilleriniñ anyk kategoriýalarynyñ gabat gelýän kyn ýagdaýlary barada empiriki maglumatlar berlip bilner. Bu ýagdaý genderiñ olaryñ töwekgelçiliklere we howplara gabat gelip biljekdiklerine täsir edýändigi bilen baglydyr. Jyns alamaty boýunça kemsitmelere milleti (rasa), maýyplygy we beýleki durmuş taýdan ýetmezçilikler ýaly beýleki faktorlar hem täsir edip biler. Bu faktorlaryñ gabat gelmegi dürli gowşak ýerleri döredýär. Şonuñ üçin hem adamyñ goralýan esaslary ýa-da häsiýetnamalary barada maglumatlary ýygnamak peýdaly bolar, olar differensirlenen düzgüne ýa-da anyk bähbidiñ amala aşyrylmagyna degişli hasap edilip bilner. Pidalaryñ jynsy gözükmelerini we gender parhlandyrylyşyny we kemsitmegiñ gadagan edilen islendik beýleki esaslaryny bölmek AHBÝKM-iñ şu maglumatlara adam hukuklarynyñ esasynda çemeleşmek barada gollanma görkezmelerine laýyklykda geçirilmelidir.

**Ýok bolan maglumatlary işlemek:**

* *Ýurduñ derejesinde*

Galdyrylan görkezijiler üçin baha bermek geçirilmez

* *Sebit we global derejede*

Galdyrylan görkezijiler üçin baha bermek geçirilmez

**Sebitleýin görkezijiler:**

Sebitleýin agregatlar geçiriler, ýöne olara ýetmeýän maglumatlar babatynda baha berilmez.

Deñ gelmezlikleriñ çeşmeleri:

Jenaýatçylyk baradaky beýleki statistiki maglumatlar we administratiw maglumat çeşmeleri babatynda umumy meseleleri nazara alanyñda, bu görkezijiniñ käbir ýurtlarda/kontekstlerde doly bolman biljekdigine garaşylýar. Maglumatlar bilen global üpjün edijiler wakalary resmileşdirmek we halkara mehanizmleri bilen özara hereket etmek üçin dürli potensialy bolan milli çeşmelerden alynýan hasabatlara bil baglaýarlar. Maglumatlary ýygnamagyñ adam hukuklary boýunça milli edaralardan, milli statistika müdirliklerinden we maglumatlaryñ global ýygnalmagyna ýardam berýän raýat jemgyýetiniñ guramalaryndan durýan ygtybarly milli ulgamlaryñ döredilmegi bilen, potensialy güýçlendirmek we degişli ulgamlara döwürleýin baha bermek boýunça maksatnamalaryñ goldaw bermeginde deñ gelmezlikler kem-kemden azalar diýlip garaşylýar.

Milli maglumatlaryñ ozalkylary ýaly, ICCS däl-de, milli hukuk ulgamlaryna laýyklykda düzülip biljekdigine garamazdan, AHBÝKM we onuñ hyzmatdaş agentlikleri ÝUNODK goldaw bererler, sebäbi ol ýurtlar tarapyndan ICCS kem-kemden amala aşyrylmagyny üpjün etmek üçin aýratyn tagalla eder. Wagtyñ geçmegi bilen bu milli we halkara maglumatlaryñ hilini we laýyklygynyñ ýokarlanmagyna ýardam eder.

**Maglumat çeşmeleri**

Beýan etme:

Maglumatlar jemlenen görnüşde ýa-da mikroderejede administratiw maglumatlary emele getirýän we goldaýan global, sebit we milli ygtyýarly edaralardan, mehanizmlerden we edaralardan ýygnalar:

* Global mehanizmler
	+ AHBÝKM
		- AHBÝKM-niñ monitoring boýunça maglumatlary
		- Adam hukuklary boýunça geñeşiñ Ýörite düzgünleriniñ işi barada maglumatlar
		- Şertnamalaýyn edaralaryñ hasabatlylyk ulgamlaryndan alnan maglumatlar
		- BMG-nyñ Adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyñ metbugat habarlary we beýannamalary
		- hukuklar
		- BMG-nyñ Baş sekretarynyñ Repressiýalar barada hasabaty ýaly beýleki nutuklar we çap edilen habarlar
		- Beýleki tassyklanan hasabatlar we çap edilen habarlar
	+ ÝUNESKO
		- Źurnalistleriñ öldürilmegi, ÝUNESKO-nyñ Baş direktory tarapyndan ýazgarylan ýagdaýlar
		- Beýleki tassyklanan hasabatlar we çap edilen habarlar
	+ HZG
		- Assosiasiýalaryñ azatlygy boýunça komitet tarapyndan seredilen ýagdaýlar
		- Beýleki tassyklanan hasabatlar we çap edilen habarlar
	+ BMG ulgamynyñ degişli hasabatlary berýän beýleki agentlikleri ýa-da guramalary
* Sebitleýin mehanizmler
* Milli mehanizmler
	+ Adam hukuklary boýunça milli institutlar
	+ Źurnalistlere, kärdeşler arkalaşygynyñ wekillerine we/ýa-da hukuk goraýjylara gözegçilik etmegiñ we goramagyñ milli mehanizmleri
	+ Adalat, içeri işler ministrlikleri ýaly adyl kazyýet ulgamynyñ edaralary
	+ Özüniñ milli statistika ulgamlaryny utgaşdyrmak üçin umumy ornunda çykyş edýän milli statistika gulluklary

Şu görkeziji üçin mümkin bolan ähli çeşmelerden alnan maglumatlary goşmak standart kesgitlemeleri, maglumatlary ýygnamagyñ usullaryny, etalon döwri, hasap birligini we hasaplamagyñ kadalaryny peýdalanmagyñ netijesinde mümkin bolar.

Ýygnamak işi:

Maglumatlar AHBÝKM, HZG, ÝUNESKA we BMG-nyñ beýleki edaralary ýa-da agentlikleri tarapyndan olaryñ ygtyýarlyklaryna (mandatlaryna) we düzgünlerine laýyklykda taýýarlanan administratiw maglumatlardan düzüler.

Mysal üçin, AHBÝKM-niñ goldaw bermeginde BMG-nyñ Adam hukuklary boýunça geñeşiniñ ýörite düzgünleri ýurtlara saparlara gidýärler we döwletlere, kähalatlarda bolsa döwletiñki däl subýektlere habar ibermek bilen, aýry-aýry ýagdaýlar boýunça hereket edýärler, olaryñ ünsüni çak edilýän düzgün bozmalara ýa-da hyýanatçylykly peýdalanmalara çekýärler, hereket etmäge çagyrýarlar. Ýörite düzgünler her ýyl adam hukuklary boýunça geñeşe hasabat berýärler, ygtyýarlylaryñ (mandatlylar) köpüsi Baş Assambleýa hem hasabat berýärler. Ýörite düzgünleriñ amallary boýunça gollanmanyñ 40-njy bölümine laýyklykda, iş ýa-da ýagdaý boýunça çözgüt kabul etmek hakynda çözgüt ygtyýarlylaryñ (mandatlalyr) garaýyşlaryna esaslanýar. Bu garaýyş (pikir) onuñ üstüne ýüklenen mandat, şeýle hem adatça çeşmäniñ ygtybarlylygyna degişli bolan kriteriler, ýagny alnan maglumatlaryñ dogrulygy, jikme-jiklikleriñ görkezilendigi ýaly kriteriler we mandatyñ möçberi bilen baglylykda amala aşyrylmalydyr. Çak edilýän wakalaryñ esaslandyrylandygyny we çeşmeleriñ ygtybarlylygyny ýörite nutukçynyñ hyýanatçylykly peýdalanmagyñ bolup geçendigi çaklanylýan döwletiñ hökümeti bilen habarlaşmazyndan öñ kesgitlemek üçin mümkin bolan ähli işler geçirilýär. Gatnaşyk saklamak adatça Birleşen Milletler Guramasynyñ Źenawadaky bölüminde şol döwletiñ diplomatik wekilhanasyna öz ýurdunyñ paýtagtyna ibermek üçin ýollanan, haýal etmän hereket etmäge ýa-da «tassyklamaga» çagyryş bolan hat arkaly amala aşyrylar. Bu habarlar hökümetden çak edilýän wakalary derñemek we seretmek üçin degişli çäreleriñ ählisini görmegi we öz derñewiniñ we hereketleriniñ netijeleri barada Ýörite nutukça habar bermegini haýyş etmek üçin peýdalanylýar. Habarlar, şeýle hem döwletleriñ jogaplary hasabat döwrüniñ ahyryna çenli ýaşyryn saklanýar. Soñra ygtyýarly bu ýagdarlar barada Adam hukuklary boýunça geñeşe ýa-da Baş Assambleýa habar berýär.

ÝUNESKO-nyñ źurnalistleriñ öldürilmegi barada statistikasy hakynda aýdylanda, ÝUNESKO-nyñ źurnalistleriñ öldürilmegi baradaky maglumatlarynyñ źurnalistleriñ öldürilmeginiñ ÝUNESKO-nyñ Baş direktory tarapyndan ýazgarylan ähli ýagdaýlaryna laýyk gelýändigini belläp bolar. Bu ýagdaýlar birnäçe çeşmelerden, şol sanda halkara, sebitleýin we ýerli gözegçilik toparlaryndan, ýagny ÝUNESKO-nyñ ýerlerdäki býurolaryndan, ÝUNESKO-nyñ Hemişelik wekilhanalaryndan we BMG-nyñ beýleki edaralaryndan alnan hasabatlaryñ esasynda kesgitlenýär. Bu 2012-nji ýylda źurnalistleriñ howpsuzlygy we temmisizlik meselesi hakynda IPDS çözgüdine laýyklykda, MPRK Geñeşi tarapyndan soralan usulyýete laýyk gelýär, onda hasabatyñ şularyñ netijesi bolup durmalydygy aýdylýar: «źurnalistleriñ öldürilmegi barada degişli agza döwlet tarapyndan meýletinlik esasda berlen täzelenen maglumatlary, şeýle hem jogap bermäge degişli däl jogaplary goşmak bilen, obýektiwligi üpjün etmegiñ hatyrasyna birnäçe giñ we dürli görnüşdäki çeşmelerden alnan maglumatlaryñ seljermegiñ we deñeşdirmegiñ netijesi bolmalydyr we olar elýeter bolmalydyr».

Źurnalistleriñ öldürilmeginiñ kazyýet derñewleriniñ netiijeleri barada aýdylanda, onda ÝUNESKO-nyñ maglumatlarynyñ diñe olarda źurnalistleriñ öldürilmeginiñ ÝUNESKO-nyñ Baş direktory tarapyndan ýazgarylan ýagdaýlary bolup geçen agza döwletler tarapyndan berlen maglumatlara esaslanýandygy belläp bolar. Her ýyl ÝUNESKO bu agza döwletleriñ hemişelik wekilhanalaryna źurnalistleriñ öldürilmegi boýunça kazyýet işleri we soñky çäreler barada maglumat bermek haýyş edilýän hatlary iberýär. Hemişelik wekilhananyñ jogapkärçiligi haty milli derejedäki ygtyýarly edaralara bermekden ybaratdyr. Berlen maglumatlaryñ esasynda ÝUNESKO ýylyna baglylykda, Źurnalistleriñ howpsuzlygy hakynda Baş direktoryñ nutugyny ýa-da Pikirleriñ erkin beýan edilmegi babatynda bütindünýä meýlini we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ ösüşi barada nutugy taýýarlaýar.

Köp babatda bu düzgünler halkara hukugyna laýyklykda gözegçilik mehanizmleri üçin adaty bolup durýar. AHBÝKM, ÝUNESKO, HZG we şu mehanizmlere jogap berýän beýleki edaralar gyzyklanýan agza döwletler bilen geñeşleri geçirmek baradaky talaplary şu standart dessin düzgünlere goşmaga aýratyn üns berýärler.

Şonuñ ýaly, HZG özleriniñ gyzyklanýan taraplarynyñ maglumatlaryny peýdalanmak bilen, kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleriniñ garşysyna amala aşyrylan düzgün bozmalary we hyýanatçylykly peýdalanmalary barlap bilerler.

Şu proseslerniñ netijesinde halkara guramalary źurnalistler, kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleri we beýleki hukuk goraýjylar babatynda zorluklar barada administratiw maglumatlary emele getirýärler. ADBÝKM maglumatlary dolandyrmagyñ umumy guralyny peýdalanmak bilen, maglumatlary ýygnap we goşup biler.

Geljekde hukuklary milli ýygnaýjylar, milli statistika müdirlikleri, beýleki hökümet edaralary, şeýle hem raýat jemgyýetiniñ guramalary we ulgamlary maglumatlary ýygnamakda möhüm orun eýeleýärler. Milli hukuk goraýjylar ulgamy (MHGU), öz ygtyýarlyklaryndan ugur almak bilen, düzgün bozmalar we hyýanatçylykly peýdalanmalar barada özlerine habar berlen ýagdaýlary derñäp bilerler. MHGU-ñ birnäçesi halkara mehanizmlerine elýeterlik almak isleýän hyýanatçylykly peýdalanmalaryñ pidalaryna hukuk taýdan maslahat bermek işini we olara goldaw bermegiñ beýleki mehanizmlerini kanunlaşdyrdylar. Beýleki tarapdan, MSM halkara ykrar edilen statistiki standartlara, şeýle hem şu görkezijä degişli maglumatlary alyşmak we ýaýratmak boýunça standartlary ornaşdyrmagy üpjün etmek bilen, bu işiñ üstüni ýetirip bilerler.

AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG potensialy döretmek, maglumatlary ýygnamagyñ düzgünlerini laýyk getirmek we bütin dünýä boýunça deñeşdirip bolýan netijeleri almak üçin gyzyklanýan milli taraplar bilen bilelikde işlärler.

**Maglumatlaryñ elýeterliligi**

Beýan etme:

Źurnalistleriñ öldürilmegine degişli komponent boýunça sebitleýin we global agregatlar häzirki wagtda ýyllyk esasda habar berilýär we BMG-nyñ SGD-niň işi baradaky hasabatlara goşulýar. Źurnalistleriñ öldürilmegi baradaky maglumatlar, umuman alnanda, ÝUNESKO-nyñ agzasy bolan 195 döwletiñ ählisini öz içine alýar. Jenaýatlaryñ netijesinde amala aşyrylan kazyýet derñewleriniñ statusy baradaky maglumatlar 2016-njy ýylda gyzyklanýan 62 ýurduñ 32-si tarapyndan berildi.

Hukuk goraýjylaryñ hukuklarynyñ bozulmagy baradaky maglumatlar köp ýyllaryñ dowamynda global derejede halkara hukuk goraýyş mehanizmleriniñ nutuklarynda we habarlarynda çap edildi. Źurnalistleriñ öldürilmegi baradaky maglumatlar hemişelik esasda elýeterdir. Źurnalistleriñ öldürilmeginiñ kazyýet derñewleriniñ statusy baradaky maglumatlar ýyllyk esasda elýeterdir.

Ýöne bu maglumatlaryñ ählisi GRP global görkezijileri boýunça hasabatlylyk maksatlary üçin deñeşdirilmedi. 2018-nji ýyla çenli 16.10.1 görkeziji üçin öldürilmeler boýunça maglumatlar ileri tutulýan bolar, 2015-nji ýylda binýatlyk bolupdy.

Wagt hatarlary:

2014-2017 ýý. – Źurnalistleriñ ýok edilmegi, ÝUNESKO-nyñ maglumatlary

2015-2017 ýý. – DÖM 16.10.1 görkezijisi, öldürilmeler barada

**Senenama**

Maglumatlary ýygnamak:

2017-nji ýylyñ I-III çärýegi, 2015-nji ýylyñ maglumatlary

2017-nji ýylyñ III-IV çärýegi, 2016-njy ýylyñ maglumatlary

Maglumatlary çap etmek:

2016 we 2017-nji ýyllaryñ II çärýegi, 2015 we 2016-njy ýyllar üçin (ÝUNESKO-nyñ maglumatlary)

2018-nji ýylyñ II çärýegi, 2015, 2016, 2017 ýyllar üçin (ÝUNESKO-nyñ, AHBÝKM-niñ, HZG-nyñ maglumatlary)

**Maglumatlar bilen üpjün edijiler**

Ady:

Maglumatlar bilen halkara üpjün edijiler: AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG

Maglumatlar bilen milli üpjün edijiler: Pariź ýörelgelerine we milli derejede degişli edaralara laýyk gelýän milli hukuk goraýjy edaralar.

Beýan etme:

Źurnalistler, kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleri we beýleki hukuk goraýjylar babatynda zorluk baradaky global maglumatlar AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG tarapyndan, umumy şablony we iki gezek hasap etmek töwekgelçiligini aradan aýyrýan bitewi maglumatlar toplumyna goşulan maglumatlary peýdalanmak bilen ýygnalar. AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG-na goşmaça maglumatlar, degişli ýagdaýlarda, agza döwlet tarapyndan MSE bilen hyzmatdaşlykda olaryñ milli hukuk goraýjy edaralarynyñ üstünden berler. Ýurt derejesinde esasy çeşmeler, düzgün bolşy ýaly, raýat jemgyýetiniñ guramalary we ulgamlary bilen işleýän NHRI bolar.

**Maglumatlary düzüjiler**

Ady:

AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG ybarat üç gurama

Beýan etme:

Halkara derejesinde źurnalistler, kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleri we beýleki hukuk goraýjylar babatynda zorluk baradaky maglumatlar üç gurama (AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG) tarapyndan taýýarlanar we Baş sekretaryñ her ýylky nutugynyñ we adamlar babatynda zorluk barada her ýylky global nutugyñ üstünden ýaýradylar. Üç gurama görkezijini giñeltmek üçin beýleki hyzmatdaşlar bilen işleşmäge çalşar.

 **Salgylanmalar**

URL: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx>

 Salgylanmalar:

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (frequently abbreviated “The Declaration on human rights defenders”): http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

UNITED NATIONS (2004). Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights. Geneva. Available from http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx.

UNITED NATIONS (2012). Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation. New York and Geneva. Available from http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx.

United Nations (20142016). The Safety of Journalists and the Danger of Impunity: Report by the Director General to the Intergovernmental Council of the IPDC (Twenty-NinthThirtieth Session). Paris. Available from http://en.unesco.org/dg-report/2016-report

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230101E.pdf

UNITED NATIONS (2015) World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Paris. Available from: http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends

UNITED NATIONS (2015) International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), Version 1.0. Vienna. Available from: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html

United Nations (2012). Manual on Human Rights Monitoring. Available from: <http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx>

**Baglanyşykly görkezijiler:**

* 16.1.1 Bilkastlaýyn adam öldürmeleriñ pidalarynyñ her 100 000 adama düşýän sany, ýaş topary we jynsy boýunça bölmek bilen
* 16.1.2 Konfliktler bilen bagly ölümleriñ her 100 000 adama düşýän sany (ýaş topary, jynsy we sebäbi boýunça bölmek bilen)
* 16.1.3 Soñky 12 aýda fiziki, psihologik ýa-da seksual zorluga sezewar edilen ilatyñ paýy
* 16.1.4 Öz etrabynda köçeden gidip barýan mahalynda özüni howpsuz duýýan adamlaryñ paýy
* 16.10.2 Raýatlaryñ maglumatlara köpçülikleýin elýeterliginiñ konstitusion, kanunçylyk we/ýa-da syýasy kepillendirmeleri kabul edilen we olaryñ hereket edýän ýurtlarynyñ sany
* 16.3.1 Soñky 12 aýda ygtyýarly edaralara ýa-da konfliktleri düzgünleşdirmegiñ resmi taýdan ykrar edilen beýleki mehanizmlerine degişli arzalary beren zorlugyñ pidalarynyñ paýy
* 16.3.2 Höküm çykarylýança saklanan adamlaryñ tussaglykda saklanýanlaryñ umumy sanyna göterim gatnaşygyndaky paýy
* 16.a.1 Pariź ýörelgelerine laýyklykda hereket edýän garaşsyz milli hukuk goraýyş institutlarynyñ bolmagy
1. Görkezijiniñ häzirki tassyklanan kesgitlemesi (E/2017/24-E/CN.3/2017/35). Şu görkezijiniň usulyýetini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler, şeýle hem degişli respondentler bilen maslahatlara laýklykda, AHBÝKM, ÝUNESKO we HZG ony tertipleşdirmek we onuň 16.10 maksada laýyk gelmegini üpjün etmek üçin degişli kesgitlemäniň üstünde işlemäge ylalaşdylar. Teklip edilýän takyklamanyň iş taslamasy şu görnüşde beýan edildi:

*«Žurnalistler, kärdeşler arkalaşygynyñ wekilleri we hukuk goraýjylar babatynda amala aşyrylan adam öldürmek, zorluk ulanyp ýitirim etmek, gynamak, esassyz saklamak ýaly ýagdaýlaryñ we beýleki ýaramaz hereketleriñ barlanan ýagdaýlarynyñ sany»*

Teklip edilýän takyklamanyň elementleri şu metamaglumatlar we usulyýet çemeleşmesi üçin esas bolup hyzmat edýär. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 A/HRC/20/17, 4nji bent [↑](#footnote-ref-2)
3. Adam hukuklary boýunça komitet, Umumy teswirler 34, 44-nji bent [↑](#footnote-ref-3)
4. WDPÇ, madda 23, 4, üsti ýetirilen MPESKP, madda 8 [↑](#footnote-ref-4)
5. HZG, Zähmet hukugy we senagat relýasiýalary boýunça sözlük (ýewropa bileleşiginiň aýratyn jähti bilen) (Ženewa, 2005 ý.) sah 250 [↑](#footnote-ref-5)