# संख्या 4, अजुर, २०द२ <br> एटविनको अर्थ-वार्षिंक प्रकाशज 



## ओसारपसाट

संख्या ५, असार २०६२

## ओस्यारपद्यार



सम्पाकक मणडल
विष्णु ओका सच्या श्रैप्ठ भगवती नेपाल सुजिता शाक्य विमला जवाली

प्रकाशन सहयोगः अक्सफाम जी बी

ठिजाइन:
गाफिक बर्कशप बागबजार, काठमाहीं । फोन: $82 \times 2002$

मुछकः:
क्वालिटी पिन्टस्स, पुतलीसडक । प्रकाशक: महिला तथा बालवालिका वेच्चविखन बिरुद सहकमीं समुह (एटवीन। पों ब नें १००६६, काठमाडीं, नेपाल । फोन: 8 रRPG53
फ्याक्स: $\subset$ ₹४०ज०ケ इमैल: aatwin@wlink.com.np वेबसाइटः www aattwin org

## विषयशूची

## सम्यादकीय

- हिंसारहित समाज निर्माणका लागि

आवरण:

- महिला हिंसा र बेचबिसनविरुद्ध संघर्षका आवाजहु..................... ₹

लेख/दस्तावेज

- महिला अदालत किन ? - विण्णु ओभा................................... 90

महिलामायि हुने हिसा विरुद्धको सहकार्य: आजको आवश्यकता


- हाम्रो देशमा महिलाविरुद्धका हिंसा, बेचबिखन ₹ श्ति समूहीको स्यापना
- मूजा मिजार.
- महिलामाथिको हिंसा र यससँग अन्तरसम्बन्दित विषयहृरु, सैद्वान्तिक बहसहरूमाथि एक टिप्पणी - सुजिता शाक्य.
- वर्तमान सशास्त्र द्वन्न्ब र महिलामाथि परेको असर
$\qquad$
- दृन्द्ध र किशोरीहरूको अबस्था - स्पन्दना के सी. ....................... २९


## सात्कात्कार

- चेलीबेटी बेचबिखनको मूल कारण अशिक्षा, असचेतना र गरिबी हुन्
- सावत्री श्रेष्ठ


## कथा

- यथार्यका चित्कारहसू - कल्यना निरी ................................. ३
$\qquad$
संस्था परिचय
- अनौपचारिक क्षेत्र सेबा केन्द्र (इन्सेक) ................................ ३६


## जानकारी

- एटवीन सदस्य संस्थाहरूको नामावली ................................... ३७
- एटवीन सूचना तथा ख्योत केन्द्र ............................................. ३९


## हिंसारहित समाज निर्माणका लागि

दक्षिण एसिया विश्वको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ जनसंख्या वसोबास गर्ने क्षेत्र हो । प्राकृतिक साधन तथा मानवीय स्रोतका हिसाबले ज्यादै सम्पन्न रहेको भएता पनि यसको समुचित परिचालनको अभावका कारण यो क्षेत्र भौतिक विकासका दृष्टिमा पछ्ञाड रहेको छ। दशकौदेखि गरिबीले जरा गाडेको छ भने समाजमा महिला ₹ पुरुष बीचको सामाजिक लिंगभेदको खाडल पनि कम गहिरो छैन। समाज आम रूपमा पुरुबप्रधान रहेको छ। यिनै कारणले गर्दां दक्षिण एसिया क्षेत्रमा महिला विरुद्धको हिंसा एउटा आम र जटिल समस्याको रूपमा रहदैदै आएको छ।

नेपाल लगायत दक्षिण एसिया क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेका हिंसाका स्वरूपहरूमा घरेलु हिंसा घर-घरको कहानीका रूपमा पाउन सकिन्छ भने अन्य जघन्य हिंसाहरूमा बेचविखन, वालविवाह, बलत्कार, जबरजस्ति काममा लगाउने, एसिड छर्किने जस्ता कुराहरूलाई लिन संकिन्छ। घरेलु हिंसाका कुरा गर्दा कुटपिट, गाली, हेला, दुर्व्यवहार, सम्बन्व विच्छेद, घरबाट निकाली दिने ₹ दाइजो प्रथासँग सम्बन्धित समस्याहरूका आधारमा अड्गभड्ग र हत्यासम्म गरिएका उदाहरणहरू पाउन सकिम्छ ।

यसरी महिलाविरुद्ध हिंसा हुनुमा मुख्य रूपमा पुरुषप्रधान समाज, महिलालाई दोयो दर्जाका नागरिक र वस्तुका रूपमा लिने परम्परागत सामाजिक सोंच, महिलालाई ऐंचामा राल्नु पर्दछ भन्ने तथाकथित धार्मिक तथा परम्परागत मान्यता, आर्थिक रूपमा महिलाहरूको पहुँच नहुनु $₹$ हजारौं वर्षदेखिको संस्कार महिलाहरूमा पनि व्याप्त

रहनु महिला विरुद्धका हिंसाका कारणहरू हुन्। यस सन्दर्भमा महिलाहरूमा शिक्षाके पहुंच पुच्याउने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराउने र व्यापक रूपमा जनचेतना जगाउने कार्यहरूलाई अभियानकै रूपमा संचालन गरिनु जरूरी छ। यस कममा सन् २००४ देखि अक्सफामले क्षेत्रीय रूपमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा विरुद्यमा सचेतनामूलक अभियानको थालनी गरेको छ । आ-आफ्ता देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार महिलाविरद्ध हुने हिंसाको कुनै एक स्वरूप माथि विशेष केन्द्रित रही संचालन गरिएका अभियानका कममा नेपालमा सन् २००४ को डिसेम्बरमा मानब बेचविखनका विषयलाई केन्द्रमा राखी महिला अदालतको आयोजना गरियो । यसको मुख्य आयोजकमा एटविन ₹ महिला सुरक्षा दवाव समूह रहेका थिए । हामी सक्छ्छों (We Can) भन्ने उद्योषका साथ संचालनमा रहेको यस क्षेत्रीय अभियानको एउटा भागका रूपमा संचालित महिला अदालत मानवअधिकारको पितृसत्तात्मक सोंचलाई चुनौती दिने उचिंत ठाँच बन्न गएको थियो । मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधका विषयमा फेरि एक पटक सबैको ध्यान आकर्षित भयो भने सब्चार माध्यमहरूले पनि यस अभियानलाई उत्तिकै साथ दिए । यसरी बेलाबखत आयोजना गरिने यस्ता बृहत कार्यक्रमाट सवालले समाजमा स्थापित हुने थप मौका पाउंदछ्छन् भने नीति निर्माणको तहमा पनि त्यत्तिके प्रभाव पार्ने हुन्छ। अहिले एटविन मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि "हामी सक्छौौ" अभियानमा संलग्न छ । आउनुहोस, हिंसारहित समाज निर्माणका लागि हामी पनि यसमा संलग्न हौं।

## महिला हिंसा र बेचविखनविरुद्ध महिला अदालतः अवधारणगत जानकारी

## अहिला हिसा र वेचबिखनविर्दू

# संघर्षका आवाजहरु 

डिसेम्बर २१-२३, २००४ काठमाडौं, नेपाल

महिला बेचबिखनः सभ्य समाजमा दासताको आधुनिक रूप:

क्षेत्रीय ₹ अन्तर्राष्ट्रिय बसाइंसराइंको वृहत परिर्रेक्ष्यमा विगतका दुईं दशक यता अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कै नेपालमा पनि चेलीबेटी बे चबिखनको समस्यामा नाटकीय रूपमा बृद्धि भएको छ। चेलीवेटी बेचविखनलाई राप्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले -आजको सभ्य समाजमा रहेको दासताको आधुनिक रूप भनेर लिनुका साथै समग्रमा यसलाई महिलाको मानवअधिकार हननको मुद़ाको रूपमा लिएको छ।

बेर्चबिखनका बारेमा कुरा गदां महिलाको मानवअध्धिकारको हनन निम्न तीन तहमा भइरहेको हुन्ध:
१) बेचबिखनकों लागि छनौट गनें र एक ठाउैबाट अकों ठाउँमा लैंजाने कममा: यस क्रममा महिलाहरुको स्वतन्तत्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने, स्वतन्ततापूर्वक जीवनयापन गनं पाउने र सही सूचना पाउने हकको अधिकार जस्ता मानवअधिकारका आधारमूत पक्षहरूको हनन् हुने गर्दछ।
२) गन्तव्यमा पुन्याइने र बेचबिबन हुने कममा: यस कममा महिलाह؟को स्वतन्त्र ₹ सुर्रक्षत रूपमा बांच्च पाउने, यातनावाट स्वतन्त्रता, स्वनिणंयको अधिकार, कानुनी पाहिचान, श्रमिक मजदुरको हक, राष्ट्रियता, ₹ स्वतन्न विचार र संस्कृतिको अधिकार जस्ता मानवअधिकारका पक्षहरूको हनन् हुने गदंध्ध ।

३) पीडित पक्षको उद्बार ₹ पुनस्थांपना गनें क्रममा: उद्रार र पुनस्थापना गनें कममा पर्न पटक-पटक महिलाको मानवअधिकार हनन र्गार्छन् । यसमा मुख्यगरी गोर्पनियताको हक, निप्पक्ष सुनवाईं ₹ अदालती कारवाहीको अधिकार, यातनाबाट संरक्षित रहन पाउने अधिकार ₹ सुरक्षाका साथ बस्न पाउने अधिकारको हनन् हुने गदंध।

हामों देशको सन्दर्ममा करा गदां बेर्चाबखनवाट प्रभांवतहरूको मानबअधिकारको कुरा आउंदा समाजले यसलाईं ज्यादै हलुका रूपमा लिने र हॉंसोमा उडाउने गरंको पाइन्ध । सरकार यसको जिम्मेवारी लिन आवश्यक नभएको ठान्दछ.। जम्मिवारी लन आवश्यक नमएको ठान्दछ, । मानवअधिकार हननको
महिलाहरू मात्र यस सवालमा किन लाध्षत मृदाको रुपमा लिएको छे गरिन्बन् त : किनभने नेपाल लगायत दक्षिण एसयाका देशहरूमा व्याप्न पितृसत्तात्मक सोंचकै कारण माहलाहत घर ₹ परिरारको परिरीधिमा मात्रै सुरक्षित र सर्राक्षत हुन सक्छन् भन्ने विश्वास गारन्द।

महिला अदालतः मानवअधिकारको
पितृसत्तात्मक सॉचलाईं चुनौती दिने वैकत्पिक
ठाजै

66 बलाबडी बेचबिखनलाइं राष्टिय अन्तरांष्ट्रिय समदायले आजको सभ्य समाजमा रहेको दासताको आधुनिक रूप भनेर लिनुका साथै समग्रमा यसलाई महिलाको मानवअधिकार हननको मानब रूपमा लिएको छ

महिलाका ज्ञानलाई दबाउने र बं्चित गर्ने दबाव र विभेदको सोंचमै सिमित पुरुपप्रधान समाजको दायरा फराकिलो पानुपनें आवश्यकताको बोध गराउनु हो, महिला अदालतको उद्देश्य । यस अदालतले सांकेतिक रूपमा सार्वंजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट पितृसत्ता ₹ परिवर्तनवादको नाममा भएका विभेदहरूलाई चुनौती दिने आवाजहरूलाई सार्वर्जनिक गर्ने छ।

अदालतमा महिलाले जातीय, वर्गीय, लैंगिक, बहिष्कार र परिवर्तनका नाममा भोगेका हिंसाका अनगिन्ती रूपको सुनवाई हुन्छ, जुन बाहिरी आंखाका लागि अदृश्य हुन्छन् । बेचबिखनवाट प्रभावित महिलाहरूले आफूले भोगेका हिंसालाई आप्नै भोगाइको भापामा व्यक्त गर्छन्, अपराधको नामाकरण गर्छन्, अन्यायको प्रतिरोध गधन् र क्षतिपूर्तिको माग गछन् । प्रभावित महिलाहरूले उनीहरूकै आवाजमा काममा, ज्याला पाउंदा, भूमिमाथिको अधिकारका सवालमा र हिंडडुल गनं पाउने उनीहरूको अधिकार कसरी खोसियो र त्यसका विरुद्ध उनीहरूले गर्नु परेका संघर्पका कथाहरू सुनाडँछन् । महिलाहरूले आफ्ना सपना चकनाचुर पार्ने पितृसत्तात्मक सोंचको प्रतिरोध यस अदालतमै गछन् र परम्परागत सोचलाईं अस्विकार गदै आफ्ना आबाजहरू समाजसामु सार्वर्जनिक रूपमा गुन्जाउंछन् । अदालतले पनि बेचविखनबाट प्रभावितहरूका आवाजहरू उनीहरूकै स्वरमा सुन्छ। उनीहरूका आवाज सुन्नेहरूले पनि प्रभावित महिलाहरू आप्नै ज्ञानका आधारमा वाँचेका हुनु, न कि अरु कसैको सहारामा भन्ने कुरा वुफ्नेछन् ।

महिला अदालतले महिलालाइं हेनें वस्तुवादी यथारं ₹ महिलाको विपयगत आत्मकथालाई एकैठाउंमा बुन्ने माध्यमको खोरी गर्नेछ । बेचबिखन विरुद्वको सवालमा नयां र निष्पक्ष विचारको सृजना गर्नें र यस बारेमा भित्री र यथाथं कुरा पत्ता लगाउन समेत यसले सहयोग गर्नेछ। व्यक्तिगत विपयलाइं राजनीतिक सबालसंग, तर्कलाई नयाँ ज्ञानको निर्णय गन प्रेरित गनें चाहनासंग जोड्ने काम यस अदालतले गनें छ।

लक्ष्य र उद्देश्य
एट्वीन, महिला सुरक्षा दवाब समूह र

अक्सफामका साभंदार संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा "महिला वित्द्धको हिंसाका रूपमा हुने बेर्चाबखनको सुनुवाइंका लागि महिला अदालत" आयोजना गदैछन् । यो सार्वर्जानक सुनुवाई सन् २००४ डिसेम्बर २१ देखि २३ तारिखमा आयोजना गनं लागिएकों छ। विश्वव्यापीकरण र पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताका कारण आएको परिवर्तन र यसले निम्त्याएको संकटका कारण नेपालमा महिला बेचबिखन वढ्दो छ । महिलाको विपक्षमा हुने यस्तो व्यवस्थाले जहिले पनि लैड्रिक, जातिगत, भौगोलिक ₹ वर्गीय आधारमा महिलाको आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा $₹$ जीवन पद्धतिलाई अवमूल्यन गरी विनाशतफ लागरहेको छ । महिलाला बेर्चबिखनसंग जोडिएको हिंसा र यसको जोखियवाट महिलाहरू दिनान्नुदिन पीडित भइरहेको सन्दभंमा अक्सफाम ₹ यसका साभेदार संस्थाहरूले यसलाइ मुख्य सबाल बनाएर सारंजानिक सुनुवाइंका माध्यमबाट बाहिर ल्याडन खोजेका हुन् ।

प्रनावित माहला ₹ अभयानकतांहरूको आवाज ₹ दृष्टिकोणका माध्यमबाट यो अदालतले निम्न कुराहरूको खोजी गनैछ :
9. हिंसा प्रभावित माहला र अभियानकतांहरूको दृष्टिकोणवाट मूल विषयर्संग सम्बन्धित सवालको स्पष्टता, त्यसर्प्रतिको चासो ₹ अवसरको वकालत गरें ।
२. माहला बेचविखनका बारेमा गहाहरो बुकाइका लागि विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्नें जातर्जाति, उमेर, पेशा रे क्षेत्रका महिलाको अनुभव साटासाट गरं मञ्च उपलब्ध गराउने ।
३. भइरहेका सामाजिक र कानुनी नीतिहरूलाई चुनौती दिंदै प्रभांित महिलाका जीवनरक्षाको रणनीतिहरु ₹ उनीहरूका सबल पक्षहरू पहिचान गरी अधिरकामुखी वास्तविक अवधारणा पहिल्याउने ।
૪. यो सवालको अन्तरदेशीय (cross broader) प्रर्कृत र समालोचनात्मक सम्बन्धको चित्रण गरी क्षेत्राय सहकायंको महत्व प्रप्ट पानें ।
x. विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसंगको बहसका माध्यमवाट बेचबिखनका सवालमा गहिरो ज्ञान बढाउने र नेपाल, सार्क तथा संयुक्त राष्ट्र संघका नीति र कायक्रमलाई पीडितका पक्षमा सृजनात्मक र ठोस काम गर्न सक्ने बनाउन सहजकतांको भूमिका निबांह गर्नें ।
६. नेपाल र सार्क मुलुकमा व्याप्त पितृसतात्मक शासनव्यवस्थाले बनाएको नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित बसाइसराई/अध्यागमनसंग सम्बन्धित नीतिले दक्षिण एसियामा महिलाको बेचबिखनमा पारेको प्रभावले निम्त्याउने परिणाम प्रति सचेत र जिम्मेबार हुन घच्घच्याउने ।
ง. सबाल सम्बोधनका लागि दिर्घकालीन रणनीति तयार गरी यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा विभिन्न अभियान संचालन गरं ठोस र व्यावहारिक कार्यम तय गनें।
5. कामलाई अक बढी प्रभावकारी बनाउन र विभिन्न तहमा वकालत गर्नका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा रहेका व्यक्तिगत र सामुहिक संजाललाई बलियो बनाउने ।

## चेलीबेटी बेचबिखन विरद्धको सवालप्रति

 अक्सफाम जी.बी नेपालको सरोकारःअक्सफाम नेपालले चेलीवेटी बेर्चावखनको रोकथाम, प्रभावितहरूको सुरक्षा, उनीहरूका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता र परिवार तथा स्थानीय तहमा चेतना जगाउनका लागि सन् १९९ง देखिनै सामुदायिक, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा ठोस कामहरू गरिरहेको छ। चेलीबेटी बेचविखनविर्द संजाल खडा गनं, अभियानकर्ताको क्षमता अभिबृद्धि र प्रभावकारी सन्चार अभियानहरू सन्चालन गन, राष्ट्रिय कानुन, क्षेत्रीय नीति तथा सार्क अभिसन्धिलाई नयाँ स्वरुप दिई त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि अक्सफाम नेपालले वकालत गरिरहेको छ.। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अक्सफामका कायंक्रमहरूले अनुसन्बान र खोजमा आधारित भएर महिलाको यौनिकता, जात र जातिगत, अति जोलिएको परम्परागत संस्कारहरूलाइं संबोधन गरिरहेका छन्।

महिलामाथि हुने सयै प्रकारका हिंसा हामी अन्त्य गरं सक्छौं (We can end all violence against women) अभियान र महिला हिंसा विरुद्वका अभियानहरूलाईं ससक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल स्थित कार्यालयले यही वर्पको सुरुमा कमी-कमजोरी विश्लेपण (Gap Analysis) अनुसन्धान गरेको बियो । अनुसन्धान प्रतिबेदनले औल्याएका प्रमुख मुद्दाहरू ₹ अक्सफाम नेपालको विगत सात वर्षको अनुभवका आधारमा यो महिला अदालतको अवधारणा आएको हो ।

## सार्वजनिक सुनुवाईको संरचना

विश्वव्यापिकरण ₹ शासनव्यबस्थाको पितृसत्तात्मक सोंचको वत्तमान अवस्थामा बेचविखनसंग जोडिएको महिलाविरुद्ध हुने हिंसा सार्वजनिक गनें महिला अदालतले बेचविखनको गहिरो बुकाई, परिधि, परिबर्तित स्वरुप, सामाजिक संस्थाहरू (परिवारदेखि राज्यसम्म) को भूमिका पहिचान गखं। यस अदालतले महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसावाट प्रभावित समुदायलाई मञ्च उपलय्य गराई वकालत र अभियानलाई एकिक रूपमा अधि बढाउन मद्त गछं । जसले महिला अधिकारवादी अभियानकतांहरूलाई बत्तमान पितृसत्तात्मक संस्थाहरूमाथि चुनौती दिन र उनीहरूलाई सवालप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग गछं।

सन् २००४ डिसेम्बरमा काठमाडौौमा आयोजना गनं लागिएको यो अदालतलाइ निम्न ३ गत्ताविधिमा विभाजन गरिएको छ।

## पहिलो दिन:

साबंजनिक सुनुवाइंको पहिलो दिनमा श्रह्खलाबद्ध रूपमा बेचबिखन सबालको विभिन्न पक्षको राजनीतिक बहस संचलन गरिने छ.। यो वहसले महिला अदालतमा बोल्ने प्रभाबितहरूको आवाजको सान्द्रम्मिकता स्थापित गरी यसको विभिन्न रूपको विश्लेपण गनेँछ।

## बहसका लागि विभिन्न विषयहर:

सबालको राजनीतिक बहसका लाग नेपाल स्थित कार्यालयले यही वर्षको शुरुमा


6यस अदालतले महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित समुदायलाई मञ्च उपलबध गराई वकालत र अभियानलाई एकिकृत रूपमा अघि बढाउन मद्दत गछ์ ।

गरेको कमिकमजोरी विश्लेपण (Gap Analysis) अनुसन्धान प्रातवेदनले औल्याएका प्रमुख मुद्दाहरू र सुकावहरूलाई आधार बनाएर निम्न विषयवस्तु चयन गरिएको छ:

विश्वव्यापिकरण, बसाइंसराई र बेर्चावखनसंग जोडिएको महिलाविरूद्ध हुने हिंसाको वैकल्पिक वुकाइंका आधारमा राष्ट्टय, क्षेत्रीय ₹ अन्तर्राप्ट़्य तहमा भएका बेर्चावखन विरुद्धका कानुन ₹ नीतिको विश्लेपण गनेछ । यस्तो विश्लेपणले यो सवालको सबल र कमजोर पक्षका आधारमा मानवअधिकारको रुपरेखा तयार पारेर बेर्चांबन सबालको सम्बोधन गरेँछ। वतंमान राजनीतिक पर्दात र सोचाइंको संरचनाका कारण खास गरेर नेपालमा जनजाति र दलित वर्गंका महिला पुर्प अत्यधिक जोखिममा परेका छन्। यसको समग्र रुपान्तरणका लाग यो अदालतले सुकावहरू संकलन गनें छ।

## १. बेचबिखनका विभिन्न स्वरुपहर:

राष्ट्रय ₹ क्षेत्रीय कानुन तथा अन्तर्राप्ट्रिय महार्सन्धिहरूले बर्चविखनको स्पप्ट परिभाषा दिन नसकिरहेको अवस्थामा यसको क्षेत्र, अवधारणा ₹ परिभापा फराकिलो पानुपनें आवश्यकता टड्कारो खुपमा देखिएको छ। यो अस्पष्ट अवधारणाले बेचविखन बिरुद्धको जुनसुकै अभियानवाट पान दुईबटा पर्णिणम देखिएको छ पाहलो- बेर्चाविन बिरुद्धको कानुन तथा नीति fिमांण ₹ कायान्बयनलाई व्यावसायिक यौनकायमा कोन्द्रित गरारएको छ। संगै नीति $₹$ कानुन उपदेशात्मक नैतिकतामा आधारित रुपरेखामा तयार गरिएका छन् । दोखो- रोजगारीका लाग माहलाको हिंडुल गनें अधिकार ₹ आफ्नां इच्छाअनुसारको काम गनरंपाउने अधिकारमा सीमा तार्कििएका छ. उदाहरणको रुपमा माहिला बेर्न्रबिखन नियन्त्रण गर्नंका लांग वनेको जीड मास्नेवेचने कार्यानयन्त्रण ऐन २०४३ ले बर्चावखनमा पनें महहलालाईं नै अपराधी ठहर गनें ₹ येच्ने अपराधीहरूलाई स्वतन्त्र छाराडिदने गरेकों छ। प्रभावितहरूका आवाजको सुनुबाईं ₹ बहस हुने माहला अदालतमा जवजंस्ता विवाह, माग्ने, जबजंस्ती श्रम, घरेलु काम, सकंसको काम र अड्र्यापार जस्ता बंर्चावखनका विांभन्न स्वरुपका यारेमा मात्रै होइन, व्यावसायक्र

यौनकायं, बसाइंसराइं र महिलामाथि हुन अन्य हिंसासंग जोडेर बेचबिखनको सबाललाइं परिभापित गरारने छ।

## २. विश्वव्यापीकरण, गरिबी, बस"सराई र जातियता:

सांस्कृतिक सामाज्य, अर्थंतन्त,
शासनव्यवस्था ₹ वौद्धक क्षेत्रमासमेत
विश्वव्यापीकरणको प्रभाव महसुस गनं थालिएको छ। विश्वव्याप्यकरणको आडमा खडा भएका संस्थागत सरचनाहकूले गरियी, बसाइससराइं र पर्यटन उद्योगमा बेर्चावखनकां हिंसालाई वैध्रानकता दिएका छन् । ग्रार्मीण समुदायको विखण्डन, असुराक्षत जीवनपर्द्वति, विस्थापन, बसाइसराइं र जीविकोपारंनका लागि बसाइंसराइ गर्न बाध्य भएका महिलाहरू नै वेर्चाबखन हुने जोखिममा छन्। अहलसम्म सामार्जिक स्थान, आधंक सिमान्तिकरण र राजनीत्तक रुपमा वह्हिस्कृत भएका नर्दा चत वरं विशेपलाइं वेर्चविखनले โनम्ल्याएकां नकारात्मक परिणामको दोप थोपनें गलत परम्परा बस्दै आएको छ।

## ३. सशस्त्र दन्द र सैनिकिकरण:

द्नन्द्वको अवस्था र यद़ले सधैजसो महिलालाइं नै सचैनन्दा बैरै जोखिमा पारेंां हुन्छ । विगत ९ वर्पंदेख देशमा चालरहेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हजारौ नेपालीहस्को ज्यान गएकों छ। दन्दको समयमा सुरक्षाकर्मी वा माओंादी दुबै पक्षयाट बलात्कूत हुनु परेका होस् या सैनककहत्कों यौनदासी बन्नु पनें बाध्यता होस, देशमा चर्चलरहेको द्वन्द्ववाट सबैभन्दा धैरै पीडडत महिला नै बन्नुपरको छ । यस्ता माहलाको पाहचान गरर थरणार्था भिांवरका वा बनंमान द्न्न्बवाट पीाड़त माहलाहस्कां आयाज यो अदालतमा समंदून कोशिस ग्गारने छ.।

## ४. मानवअधिकार र बेचविखन:

पपतृसत्तात्मक व्यवस्थाका कारण आफ्ना नार्गरकलाई न्याय दिलाउने प्रहरा, अन्यायदाट उद्वार गरें x सरक्षा प्रदान गनें सुरक्षा निकाय, सेवा प्रदान गनें कार्यंप्रालका र न्यायलय तथा जनताकों अधिकारसंग प्रत्यक्ष सरांकार गस्ने सरकारी संरचना मानवआंधकार हनन गनें

विशेप रूपमा पह्धंन्। ार्वाभन्न प्रलोभनमा पारी बेर्चाबखन गनें दलालको फन्दामा पररे पक्राड परेका गैरकानुनी आप्रवासीहरु, पीडडतहरूलाईं नै कारवाही गनं सघाउने विभेदपूर्ण राप्ट्रय कानुन, पीडित माहलार्प्रति याल काइने दुर्य्यवहार ₹ शापण गनं पाछ नहट्ने स्वयं प्रहरीहरु, बेचिएका ₹ यौनव्याबसायवाट छुटिएर आएकाहरूलाई एच आईं भी. एड्सको परीक्षण गराउन वाध्य पारारने सीमा क्षेत्रका थानाहरू, घर-समाजवाट वाहिफ्कृत हुनुपनें वाध्यता, हिंसा, अपहेलना, कलने सहनुपनें भएर्पान घर फकंन बाध्य पारिनु, सन्च्चरको नकारात्मक भूमिका र बैचविखनबाट प्रभावितहरूका लागि ल्याइएका पुनस्थापनासम्बन्धी गलत नीतित लगायत महिलाले भोगेका हिंसालाइं मानवअधिकारको परिप्रेक्षमा होरने छ। महिला अदालतले नेपाल ₹ साकं क्षेत्रका कानुनी संयन्न ₹ नींतगत रुपरेखा जसका कारण बेचविखनवाट प्रभावितहतरको मानवअधिकार हनन् भइरहेको छ, यो अदालतले त्यसको मुल्याइन गनेछ।

## ц. जाति, जनजाति र बेचविखन:

हाम्रो समाजमा केही र्नाशचत जात र जातातत समुदायका र्य्यक्तहरूलाईं परिवारका सदस्यलाइं नै वेच्चे गरेको आरोप लगाइदै आएको छ। तामाइ्न समुदाय ₹ द्रलित बर्गलाई उन्नीहरूको सामार्ाजक हैंसियत र राजनीतिक रूपमा वहिफ्कृत भएकै कारण कधित उच्च जातका भर्ननहहर र मूलप्रवाहका समूहले यस्तो आरोप लगाउने गरंका छत् । तर यसलाईं जिम्मेबारीबाट भागने ₹ उनीहरूलाईं निणंयक्रकृयामा सहभार्गी हुन न्नादन अपनाइने राजनींतिक रणनीतिका रूपमा लिनु पछं।

## ६. अभियानकताहएक्को आवाज:

यो सत्रमा र्माहला अदालतले बेर्चावखनवाट प्रभावित माहलाहरू र समूहका प्रतिर्निधिहरूकाट भांगाइं र व्यथाहर सुन्ने छ.। समाजवाट दैनिनक रूपमा हिंसा, शोपण सहेर, अवसरहस्वाट र्वाच्चित, बाहिफ्फृत र लान्छित भए पान कमजोरीलाईं शक्तिमा वर्दालरहेका यी माहलाहरूले आप्लो जीवनलाइ अग्राड़ बढाउनका लागि कस्तो 斤नश्च्यय गरे भन्ने करापानि सुनिने छ। यो सत्रमा उनीहरूले विभेदपूण नीति ₹ कानुन तयार गनें

फितृसत्तात्मक संरचनालाई नांतकताकों ईसद्वान्तमा आर्धारित भए चुनौर्ती दिनेछन् । प्रभावितहरूलं बेर्चाबखनको पराकाष्ठा, हिसासंग सम्व्वाच्यत सञ्जाल ₹ राज्यद्वारा प्रतपपादित खोंकों सदढ्वान्तको हैध चर्रत्रलाईं माहला अदालत माफंत् उदात्रो पानँछत् ।

## दोसो दिन

माहला वेचविखनबाट प्रभांवित र बेर्चविबनविरुढको अभियानकतांहरुका लाराग यो विशेप दिन हो । यो दिनमा अदालतले पीडितकै आवाजमा उनीहरूका अनुभव सुन्छन्। अदालतमा प्रस्तुत गरिरे श्रृछखलावद श्रव्य-दृथ्य, यस सवालमा ऐक्यवद्बता जनाउने महिला-पुरुप सम्मिलिलत न्यायदूतहरूको बारिएको अनुभवले यो सबाललाईं वुभ्न अभन बढी मद्त गर्नें । माहला अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापना ग्गारएका सरकारि निकायका प्रार्तार्नधिको प्रातक्या प्पन यो अदालतमा दोस्रो दिन सुनिने छ। यो दिन सम्पूर्ण रूपमा वक्ताहर (प्रभावितहकरु, अभियानकतांहक), न्यायदूत र सुनुवाईं बेन्चकां हुनेछ्ध । यो सत्रमा शांक्त समूहले वैचविखनविरददको संघपं ₹ उनीहरूको अनुभवका विपयमा नाटक प्रस्तुत गछंन्। यो दिनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका:

आमसन्चारमाध्यमका सवै संचारकर्मीलाइं माहला अदालतका दिन सहभार्गी भए बक्ताहसले सुनाउने दुख ₹ संघपंका कुगहर सुन्न अनुर्मात दिइने छ। तर प्रनांवन वक्ता ₹ आयोजकहक्को पूवंअनुम्मात र्नालइ फांटो खिच्च मने सन्चारकर्मीहरूलाइं अनुर्मात दिइन हैन् । सचारकरीहरूलाइं यो आचारस्साहना कडाइका साथ पालना भए नमएकां निगरानी गनं आयोजकहरुको मुख्य भूमिका रहनेछ्ध। रेडियो सगरमाथा लगायत अब्सफामका साफददार सह-संस्थाहख्ले वक्ताहरूकां गोर्पनयताको हकको सुरक्षा ₹ सम्मानका लागि निगरानीको भूमिका fिबांह गनेंछ्ळन् । यांद बक्ताहरूले चाहेको खण्डमा आयोजकहरूले प्रभावितहरूसंग पहिलनैै कुरा गरेर फोटो बिच्न मिले नॉमले समामा घोपणा गन्नेछन्।

बक्ताको पूरं तयारी : We Can समूह र

4 महिला अदालतले नेपाल र साकं क्षेत्रका कानुनी संयन्त्र र नीतिगत रुपरेखा जसका कारण बेचबिखनवाट प्रभावितहरुको मानवअधिकार हनन् भडरहंको छ, यो अदालतले त्यसको मुल्याड्कन गर्नेछ । "


46 बेचबिखतमा
परेका महिला, अधिकारवादीहरु, सबालमा काम गनें
सञ्जाल, टेंड यूनियन
प्रतिनिधि, सञ्चार प्रतिनिधि, विद्यार्थी, प्राज, नीति-निमांता र
विभिन्न सरकारी
गैरसरकारी संस्थाका
प्रतिनिधिहुर लगायत्
विविध
प्रतिनिधिहरूलाई
अदालतले समेट्ने छ।

अक्सफामका साफंदारहरूले ९र्वा स्राइक० लागग अगष्ट महिनाको योजना वैठकमा यसको तयारी गनें छन् । तयारीको पहिलो चरण अन्तर्गत बक्ताहरूलाई परामर्श दिनका लागि एवविन कार्यलय (मूख्य आयोजक मध्येको एक) मा रहने गरी एक जना प्रभावित व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकिएको छ. । अगप्ट महिनाको साभेदार वैठकमा प्रभावितहरूको अन्तिम सुची ₹ प्रकार तयार भइंसकेपछि, परामशंदाताले बक्ताहरूलाई भेट्न ₹ महिला अदालतमा बोल्नका लागि सहयोग गर्न शुरु गर्नेछिन् । तेझो दिन

सार्वजनिक सुनुवाई ₹ सवालको राजनीतिक बहसमा उठेका मूल मुद्दाहरूका आधारमा अगाडि बढ्नका लागि रणनीति तयार गर्ने काम तेसो दिनमा हुन्छ।

बेचविखनमा परेका महिला, अधिकारवादीहरू, सबालमा काम गर्नें सज्जाल, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, सन्चार प्रतिनिधि, विद्यार्थीं, प्राज, नीति-निर्माता र विभिन्न

सरकारी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत् व्विविध प्रर्तार्निधिरूलाई अदालतले समेट्ने छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्र र वाहिरका चर्चित मानवअधिकारवादी नेतृत्वकतां र अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूलाई न्यायदूत बन्नका लागि निमन्त्रणा गरिने छ।

## सम्भावित न्यायदुतहरु / गोलमेच वहसका

 लागि सोत-व्यक्तिहरू:समेदनु पर्नें मुख्य विपयवस्तु र क्षेत्रका आधारमा संभावित व्यक्तिहरूको चयन गरिने छ, यसका लागि विस्तृत रूपमा काम गनं वांकी छ। बेर्चविखनसंग जोडिएको हिसालाई समेट्न गाडं, जिल्ला, राप्ट़, क्षेत्र र विश्वर्भरिका अनुभव वोकंका व्यक्तिहरूको छनोट गरारने छ.। We Can नेपाल समूह र मुख्य आयोजकहरूले यो विपयमा विस्तृत काम गर्न बाँकी छ, तर प्रस्तावित रुपरेखा यसप्रकार छ-

गोलमेच बहसका लागि:
आयोजकहरूले हरेक विपयको बहसका

लागि एकजना संयोजक छान्नेछ्इन् । छ्यानिएका संयोजकले छलफलको नेतृत्व र सहजकर्तांको भूमिका निर्बात गर्ने छन् मने छलफलमा उठेको विषय सुकाव, विचार चासोका कुराहरूलाई नोट गर्ने छ् । विषय बनुसारको सिलसिला उठाएर तर्कपूर्ण बह्रस ग्नका लागि हरेक गोलमेच बैठकमा कम्तीमा पनि १४ देखिख २र जनासम्म सहभागीको छ्बोट गरिने छ । बहसको उद्देश्य ₹ अपेक्षाका बारेमा जानकारी गराउनका लागि हरेक गोलमेच बैठकका सयोजकहरूलाई शुरुमे विस्तृत जानकरी उपलब्ध गराइने छ। संयोजकले सम्बन्धित विषयमा बहस चलाउनका लागि एक पानाको मुष्य बुँदुाहरूसाहितको टिपोटको तथारी गर्नुपनें छ। मुब्य बुंदाहरूको प्रस्तुतिपछि व्यवस्थित रूपमा छ्लॉफल बुला गरिने ₹। उठाइएको विषयवस्तुबाट नवहकिने गरी सहभागी वक्ताहरूले विचार व्यक्त गनैद्छन् भन्ने कुराको निधो संयोजकहरूले गनुपदने ख। हरेक गोलमेच बैठकमा बोल्नका ला़ि एकजना प्रभावित अथवा उनका परिवार सदस्य हुनैपनें छ। अक्सफामको We Can समूहले यसका बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछ । छलफल प्रत्यक्ष र व्यवहारिक उद्रेश्यमा केन्द्रित हुनुपनें छ तर पनि सान्दर्मिंक देखिएमा ध्रव्य-दृश्यका माह्यम पनि प्रयोग गर्न सकिने छ। विषयवस्तुअनुसार गोलमेच बैठकमा सहभागी हुनसक्ने नीति-निर्माता, सन्चारकर्मी ₹ अभियानकताहरूको नाम समावेश गरी सहभार्गीको नामावली आयोजकहस्ले तयार गर्नै觡 र उनीहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन ₹ योगदान पुच्याउन प्रोत्साहित गनैछछ । यो नामावली गोलमेच बैठककी विषयवस्तु, सहभागीको विशेष्जता र काम तथा अनुभवमा आधारारित हुनेछ्छ । वैठकमा उठेका चासोका विषय र सुफावहरूलाइं तेस्रो दिनका अनुगमन योजना सत्रमा समेटिने छ। जसले अभियानको योजना गर्दां तर्जुमा गर्दा होस् वा नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आयोजक र बेचनिखन विरुद्धका अभियानकर्ताहरूलाई

अबधारणा विकासका लागि मद्तत गनेद्ध।
बेचघिखनसंग सम्बन्धित महिला विरुद्रको हिंसालाई समेटेर कम्तीमा पनि $x-\xi_{\text {ब }}$ वटा गोलमेच बैठक आयोजना गरिनेछ। आयोजक ₹ गोलमेच बैठकका संयोजकलाइड दुईवटा विषय (जस्तै: विश्वव्यापिकरण तथा बसाईसराई वा बसाइँसराई तथा यौनकार्य) लाई एकै ठाउंमा गाम्न मिल्ने जस्तो लागेमा बैठकलाई अभ व्यावहारिक बनाउन यस्तो गने सकनेछन्। यदि आयोजक र अक्स्फामको We Can समूहले उपयुक्त ठानेमा बेचबिबन तथा महिलाविरुद्बको हिंसा ₹ सञ्वार माध्यमको भूमिका विषयमा छ्दे गोलमेच बैठक आयोजना गर्न सक्तेछन् । यस्तो अवस्वामा बहसलाई सही दिशा दिन सक्ने प्रतिनिधि छ्छनौट गरिनेछ जो सन्चारमाध्यमकै प्रत्तिनिधि हुनेछ । यो सत्रको छ्रलफलका लागि बेचबिख्बनबाट प्रभावितहरूको अन्तर्वातां लिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले तयार गरेको आचारसंहिता ₹ सड्चार जगतकै बाचारसंहितालाई मुख्य अभिलेखका रूपमा प्रयोग गरिनेढ्ध।

## न्यायद्तको समूहः

न्यायदूतहरूको ध्रनॉट गदा उनीहरूको कार्य विवरण, विशेषज्ञताको क्षेत्र, बेचानख़ विरद्धको अडान ₹ सार्वजनिक अविलाई आधार बनाइनेछ। यो समूहका लागि सरकारी र दातृ निकायका प्रतिनिचिहरक्यो छ्छोट गरिने हैन। लैंगिक $₹$ जातिगत विविधताको सरक्षण गनुपर्नेछ । यो समूहमा स्वदेशी र विदेशी दुवैलाई समावेश गरिनेछ । यो समूहको कम्तीमा पनि एकजना व्यक्ति कानुनी पृष्ठभूमिको ₹ अन्तराष्ट्रिय कानुनी संरचना/ मंहिला विरुद्धको हिंसा तथा धेर्चावखनको संयुक्त राष्ट्र संधीय प्रावधानको लैंगिक बुभाइ भएको हुनुपनैछ।

यद्सका कल्पनाकनर मीना पौडेल हुनुहुन्ध $\|$

## 6 विषय अनुमारका

 सिलसिला उठाएर तर्कपूर्ण बहस गत्लंका लागि हरेक गोलमेच «ँठकमा कम्नीमा पनि १० देखि २२ जनासम्म सहभागीको छनोट गरिने छ।
## बेचलिखनलाट प्रभावित प्यक्तिलाई सम्मान र अपराधीलाई समाजिक बहिष्कार गरों ।

# जहिला अदालत किन ? 

विष्णु ओभात, संयोजक, एदी़ीन


जतिबेलादेखि धर्तीमा मानयजातिको उदय भयो, त्यातनेलादेखि नै मानवजातिले अन्य प्राणीभन्दा आफूलाइं अग्रस्थानमा राह्दै आयो। प्राचीनकालयेख़ ने मानबजाति अन्य प्राण्णीभन्दा बुद्विमान ₹ चताख प्राणीको रूपमा परिचित घन्दै आयो । जति-जात मानव समाजले विकासको फइको मादै गयो, त्यति नै मानिसले आपनो बुद्धि लगएर सबै बस्तुलाईं आप्नो नियन्त्रणमा राखैदै जान थाल्यो। समाज विकासको सुरवातसंगै व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रादुर्भाव भयो । व्यक्तिगत सम्पत्तिले पितृसत्ताको उदय गरायो । पित्सत्ताको विकासले निजी विवाहको चलन चलायो । निजी fववाहले महिलालाइं निजी सम्पत्तिको रूपमा लिन थाल्यो। निजी विबाह महिलाका लागि मात्र धियो। पुरुषका लागि "मर्वका १० वटी", जति बेरेर व्रदाह गय्यो त्यति बेरे पुरुषार्य ₹ मदंका नामले चिनिने भयो । बसरी माहलंालाइं होच्याउने ₹ हैज्ने दोसो दर्जांको नागरिकको दर्जामा राब्दै जान याल्यो। मनुले मनुस्मृतिमा ₹ आदिर्कथि भानुमक्तले 66 सामन्ती विच्चारधाराबाट प्रेरित सस्कारले महिलाले लोग्ने मरेपहि सेतो बस्त्र लगाउनु पन्ने, पास्नी (भात बुबाई) मा लगाएका राता वस्त्र र टिकासमेत लगाउन बन्देज गरी लोग्ने मरेकी महिलाले पोई टोक्वाको आरोपमा जिउैदो लास भएर बस्नुपन्ने चलन अहिलेसम्म पनि विद्यमान सै छ।

प्रप्ट हुन आउँच । बर्धुशिक्षा र मनुस्मृतिले "महिला हॉंसै हुदैन, महिला मानिस होइन, पशुसरत हुन् । उनीहरूको चुद्धि ₹ विकेक नै हुदिने, यिनलाई नकुटी तह लगाउन सकिसैन। लोग्ने मरेपाध्چि बाँच्ने अधिक्रिर पनि छैन, नाँचे पनि सेतो पहिरन र सुख्खा बस्तुररू खाएर ज्यान सुकाउनु पर्ध्य" भन्ने जस्ता निकृष्ट ₹ तब्लो दजांका विन्रारहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्द्ध । सामन्ती युगमा लोग्ने अर्थात् पुरुषलाई देबता ₹ महिलालाई चरणकी दासी बनाइएको थियो । सतीप्रथा जस्तो निकृष्ट चलन पति हाम्रै देशमा थियो । सामन्ती विन्रारधाराबाट प्रेरित संस्करले महिलाले लोग्ने मरेपाधं सेतों बर्त्र लगाउनु पने, पार्ली (मात बुवाईं। मा लगाएका राता बस्त्र ₹ टिकासमेत लगाउन बन्देज गरी लोग्ने मरेकी महिलाले भाइं टोकुवा’को आरोपमा जिउँदो लास भएर बस्तुपनें चलन बहिलेसम्म प्रान विव्रमान नै छ । बेरे लामो अन्तरालपछٍ रातो लगाउन हुन्छ ₹ विवाह गर्न हुन्ध भनेर सधेत महिलाइरूबाट सेतो लुगा लगाउने चलनको विरोध गन थालेका छन्।


# नहिला अदालत किन ? 

विष्णु ओभा, सयोंजक, एटवीन


जतिबेलादेखि धर्तीम मानवजातिको उदय भयो, त्यतिबेलादेखि नै मानवजातिले अन्य प्राणीभन्दा आफल लाई अग्रस्थानमा राब्दै आयो। प्राचीनकालदेखि नै मानवजाति अन्य प्राणीभन्दा बुदिमान ₹ चलाख प्राणीको रूपमा परिचित बन्दै आयो । जति-जति मानव समाजले विकासको फड्को मादैं गयो, त्याति नै मानिसले आफ्नों बुढ़ लगएर सबै वस्तुलाई आफ्मो नियन्त्रणमा राब्दै जान थाल्यो। समाज विकासको सुरुवातसंगै व्यक्तिगत सम्प्तत्तिको प्रादुर्भाव भयो। व्यक्तिगत सम्पत्तिले पितृसत्ताको उदय गरायो । पितृसत्ताको विकासले निजी विवाहको चलन चलायो । निजी विवाहले महिलालाई निजी सम्पत्तिको रूपमा लिन थाल्यो। निजी विवाह महिलाका लागि मात्र थियो। पुरुषका लागि "मदंका १०० बटी", जति धैरै विनाह गयो त्यति बेरै पुरुषार्थ ₹ मरक्रा नामले चिनिने भयो । यसरी महिलालाईं होच्याउने ₹ हैप्ने दोय्यो दर्जाकी नागरिकको दरांमा राध्दै जान थाल्यो। मनुले मनुस्मृतिमा ₹ आदिकवि भानुमक्तले
(4 सामन्ती विचारधाराबाट प्रेरित संस्कारले महिलाले लोग्ने मरेपछि सेतो बस्त्र लगाउनु पर्ने, पास्नी (भात खुवाई) मा लगाएका राता बस्त्र र टिकासमेत लगाउन बन्देज गरी लोग्ने मरेकी महिलाले पोई टोकुबको आरोपमा जिउँदो लास भएर बस्नुपन्नें चलन अहिलेसम्म पति विद्यमान नै छ 1)

प्रष्ट हुन आउंछ। वधुशिक्षा ₹ मनुस्मृतिले "महिला हास्नै हुदैन, महिला मानिस होइन, पशुसरह हुन्। उनीहरूको युद्धि र विकेक नै हैदैन, यिनलाई नकुटी तह लगाउन संकिदेन। लोग्ने मरेपछि बांच्ने अध्विकार पनि छैन, बाँचे पनि सेतो पहिरन र सुख्बा वस्तुहरू बाएर ज्यान सुकाउनु पर्छ" मन्ने जस्ता निकृष्ट र तल्लो दर्जाका विचारहरू प्रस्तुत गरेको पाइच्छ । सामन्ती युगमा लोग्ने अर्थात्त् पुरुषलाईं देवता ₹ महिलालाई बरणकी दासी बनाइएको धियो। सतीप्रथा जस्तो निकृष्ट चलन पनि हाम्रै देशमा थियो । सामन्ती विचारधाराबाट प्रेरित संस्कारले महिलाले लोग्ने मरेपधि सेतो बस्त्र लगाउनु पनें, पास्नी (भात खुवाई) मा लगाएका राता बस्त्र र टिकांसमेत लगाजन बन्देज गरी लोरने मरेकी महिलाले 'पोई टोकुवा'को आरोपमा जिउंदो लास भएर बस्तुपनें चलन अहिलेसम्म पराते विद्यमान नै छ । घेरे लामो अन्तरालर्पाछ रातो लगाउन हुन्छ ₹ विवाह गनं हुन्छ भनेर सचेत महिलाहरूबाट सेतो लुगा लगाउने चलनको विरोध गर्ं थालेका छन्।


# जहिला अदालत किन ? 

विष्णु ओभा, संयोजक, एट्वीन


जतिवेलादेखि धर्तीम मा मानवजातिको उदय भयो, त्यतिबेलादेखि नै मानवजातिले अन्य प्राणीभन्दा आफूलाई अग्रस्थानमा राब्दै आयो। प्राची नकालदेखि नै मानवजाति अन्य प्राणीभन्दा बुद्धिमान र चलाब प्राणीको रूपमा परिचित बन्दै आयो । जति-जति मानव समाजले विकासको फड्को मादैं गयो, त्यति नै मानिसले आफ्नो बुद्धि लगएर सवै बस्तुलाई आप्नो नियन्त्रणमा रार्दै जान बाल्यो। समाज विकासको सुरुवातसंगै व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रादुर्भाव भयो । व्यक्तिगत सम्पत्तिले पितृसत्ताको उदय गरायो । पित्सत्ताको विकासले निजी विवाहको चलन चलायो । निजी विवाहले महिलालाई निजी सम्पत्तिको रूपमा लिन धाल्यो। निजी विबाह महिलाका लागि मात्र बियो। पुरुपका लागि "मर्दंका १० वही", जति थेरे विबाह गच्यो त्यति धेरै पुरुपार्थ र मदंका नामले चिनिने भयो । यसरी महिलालाई होच्याउने र हेप्ने दोयो दर्जांको नागरिकको दजांमा राख्यै जान थाल्यो। मनुले मनुस्मृतिमा $₹$ आदिकवि भानुभक्तले बधुभिक्षामा लेखेका लेखाइंहरुबाट सबैकुरा

प्रष्ट हुन आउँछ । बर्धुशिक्षा र मनुस्मृतिले "महिला हॉस्सै हुदैन, महिला मर्रानिस होइन, पशुसरह हुन् । उनीहरूको बुद्धि र विकेक नै हुदैन, यिनलाई नक्टी तह लगाउन सकिकैन। लोग्ने मरेपचि बाँचे अधिकार पान हैन, बाँचे पांने सेतो पहिरन ₹ सुब्बा वस्तुहत खाएर ज्यान सुकाउनु पर्छ" भन्ने जस्ता निक्ष्ट र तल्यो दर्जांका विचारहरू प्रस्तुत गरेक्ले पाइन्छ । सामन्ती युगमा लोग्ने अर्थात् पुरूषलाइं देवता र माहिलालाइं चरणकी दासी बनाइएको थियो। सतीप्रया जस्तो निकृष्ट चलन पनि हारै देशमा 巴ियो । सामन्ती विचारधाराबाट प्रेरित संस्कारले महिलाले लोग्ने मरेपद्धि सेतो बस्त्र लगाउनु पर्ने, पास्नी (भात खुवाई) मा लगाएका राता वस्त्र र टिकासमेत लगाउन बन्देज गरी लोग्ने मरेकी महिलाले 'पोई टोकुवा'को आरोपमा जिउउदो लास भएर बस्नुपनें चलन अहिलेसम्म पानि विद्यमान नै छ। घंरे लामो अन्तरालर्पछछ रातो लगाउन हुन्छ ₹ विबाह गर्न हुन्छ भनेर सचेत महिलाहरूबाट सेतो लुगा लगाउने चलनको दिरोध गर्न थालेका छन् ।

## $\boldsymbol{U}^{\text {सामन्ती }}$

 विच्चारधाराबाट श्रेरित संस्कारले महिलाले लोगने मरेपहि सेतो बस्त्र लगाडनु पनँ, पास्नी (भात खुबाई) मा लगाएका राता बस्त्र र टिकासमेत लगाउन बन्देज गरी लोगने मरेकी महिलाले पोई टोकुवाको आरोपमा जिर्उँदो लास भएर बस्नुपर्ने चलन अहिलेसम्म पनि विद्यमान नै छ ।

साप्टिको सुर्बातसंगै माहला र पुरुप हावा र पानी जस्तै एकअर्कांको परारपुरकको रूपमा प्रकृतिको अभिन्न अद्र बन्दै आयो । आदिम युगमा आजको जस्तो मानव समाज धिएन । तर त्यहां नारी ₹ पुरुप यीच असमानता पान धिएन । समाज मातृसत्तात्मक युगमा प्रवेश हुँदा पुरुपहरूमाधि महिलाहरूको हैकम थियो। तर पुरुपहरूले महिलामावि गरेको हैकम जस्तो कठोर धिएन। महिलाहरू पुरुपहरू भै वलिया ₹ चलाख थिए । लडाइमा, शिकारमा अग्गस्थानमा आफूलाइं उभ्याएका धिए । उनीहरू सरस्खती, लक्मी, दुगां, काली, भगवती आदिका नामवाट पुजिन्ये । क्रमश: माहलाहरुका सम्प्रण अधिकार खोसेर सामन्ती युगमा एकलोटी ढड्रवाट महिलामानाथ पुरुपहरूले निमंम ₹ कठोर शासन चलाए। जात बेलाद्दोख महिलालाइं निजी सर्प्पत्तका रूपमा लिन ₹ हेनं थालियो, त्यांतबेलादोंख नै माहिलाको शरीरलाई केवल पैसामा खरारद गनं र बेच्न सकिने बस्तुको रूपमा लिइदै आइयो।

हामो देश पुरुप्रधान देश हो । पितृसत्तात्मक सामाजिक सरचनामा हामो समाज अहिले पनि चलिरहेको छ। पित् भन्नासाय पिता वा पति भन्ने रूपमा वुभ्नु पदंछ। एउटी छोरी विवाहपूर्व पिताले चलाएकां शासनमा हुकिंन्छिन् । विवाहपश्चात् पतिले चलाएको शासनमा बस्न वाध्य हुन्छिन् भने बुठेस कालमा आफैले जन्माएको छराको शासनमा जीवनको अन्तिम संस्कार हुने गदंछ । घर बाहिरको घटना ₹ दुघंटनावाट भन्दा पनि घंरैं हिंसा र दुधंटना घराभित्र हुने गदंछ । भनिन्छ १र देखि ૪४ वर्पसम्म महिलाले आफ्नो स्वस्थ जीवन घरेलु हिंसावाट गुमाएका छन् भन्ने कुरा विश्व बैंक्रो सवेक्षणले देखाएको छ । परिबारमा पनि सवैभन्दा बढ़ी लोग्नेको पिटाइ र दुव्यंवहारको शिकार बन्दै आएका छन्। संयुक्त राप्ट्र संघका महार्सचिव कोफी अन्नानले एक समारोह वीच र्महिला विरदछको हिंसा सयैभन्दा लज्जाजनक मानवर्अधकारको उलंघन हो। यस्तो हिंसालाईं कुनै भू-भाग, संस्क्रुत, धनको सीमाले छ्रेकवार लगाउन सकेको छैन। यस्ता हिंसालाई अन्त्य गर्नेतफ नलाग्ने हो भने समानता, विकास र शान्ति वास्तविक रूपमा पाउन सकिदैन। घर, समाज र देशले प्रग्गति गनं सक्दैन । हाम्रो देशमा महिलार्माधथ हिंसा किन भयो भनेर

ववश्लेपण गर्नें हो भने पैतृक सर्प्पत्तिमा अधिकार छैन, सुर्रक्षित वास छैन, जग्गा जमीनमा पहुंच छेन, शिक्षामा समानता छैन, स्वस्थ जीवन छैन, श्रमको मूल्याइन र पहिचान पानि छैन । राज्यद्वारा निर्दोशशत हक मांहलालाईं दिएको छैन। अहिले पनि राज्यले महिलालाई दोस्रो दर्जांको नार्गरिक बनाएको छ. महिलाबिरुद्ध भेदभार उन्मुलन महार्सान्व (CEDAW) १९न९ मा पारित भइं १९९१ मा नेपाल सरकारले विनाशतं अनुमादन गरेको आज दशौं वर्ष वरतिसक्दा र्पान उक्त महार्सान्थिल दिएको अंधकारहरू महिलाहरूले प्राप्त गनं सकेका छैनन् । बाभिएका विभेदपूण्ण कानुनहर अकै पर्प विद्यमान छन्। घरेलु हिसा गनं पाइदैन भनेर आजसम्म कानुन बन्न सकेको छैन जसले गदां महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा दिन प्रत्राददन बदृदै गइरहैंकों छ। काहलें दाइजो नपाएकोले महिलाहस्लाईं जलाएर मानें गारिन्ध त काहले रोजगारीको खोंजीमा विदेश भौतारिदा उनीहरूको श्रमशोपण, यौनशोपण र बेचविखनको भिकार बन्नु परेको छ र कहिले उनीहरू आफन्तहरूबाट बलात्कारको शिकार वनेका छन् । अनमेल ंबवाह र बर्हुविवाह जस्ता घटनालं म्रहलाहर बौलाएर हिंड्न समेत वाध्य बनाइन्छ। वर्हुावराह र घर मित्रको आमावुवाको कुटांपट र कगडाले साना वालवालिकाहर घरमा वस्न नसकी खाते बन्न वाध्य खन् । CEDAW ले नार्गारकताको अधिकार महिला र पुर्प दुछैलाइं दिएको छ। तर नेपालकों कानुनले बावुको ठेगान नमएको बालवालिकाले नारगरिकता नपाउने ₹ पुरुपले विदेशीसंग विबाह गदां विवाह भएर आउने श्रीमती ₹ बच्चाले नार्गारिकता पाउने तर एउटी महिलाले विदेशी पुरुषसंग विवाह गदों उसको लोग्ने र बच्चाले नेपालको नार्गारकता नपाउने व्यवस्था छ, जसले गदां त्यसको असर महिला ₹ बालवालिकामा परेको च । माहलाहरूलाईं गर्मवती बनाई बांका दिएर भागने पुरुपहरू, तर त्यसको सजाय माहला ₹ जन्मेको बालवालिकाले किन भोग्ने : तसथं विभेदपूर्ण कानुनले महिलालाइं दोगो दजांको नार्गारक बनाएको छ। बदमास, वेइमान पुर्पहरूका कारणले धैरै वालधालालकाहरू महिलाहरू राज्य बिहिनताका अवस्थामा पुगेका छन् । जन्मदतां, विद्यालय, भनों र नागरिकताको अंधकारवाट वांच्चत गरी बेरे

6आमाले आफ्नो सन्तानको नागरिक्ता सिकारिस गनें अधिकार पाउनुपर्छ। कसैलाई पनि अंकांको अधिकार खोस्ने अधिकार छैन। महिलाहलूले पनि मन

परेको स्वदेशी बा बिदेशीसँग विवाह गर्ं पाउनू पहँ। विवाह गदां अधिकार खोसिनु

हुँदन। । त्यस्तो अधिकार नेपालको संविधान ऐन कानुनले संरक्षण गनुं पदंध। "

(6एक ठाउँबाट अकों ठाउँमा बसाईं सनु, हिंडडुल गनुं, जीविकोपार्जनका माध्यमहरु खोज्न पाउनु मानिसको हिंडडुल गनें स्वतन्त्रता हो। देशभिन्र वा बाहिर जुन गाउँ वा शहर, घरभित्र वा बाहिर, जहाँ गएर पनि सुरक्षित तरिकाले आ-आफ्नो काम गर्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार सबै नागरिकलाई छ। तर सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने सरकारले दिनु पर्दछ।

बालवालिकाहरूलाई राज्य विहिनताको अवस्थामा पुचाएको छ। देशलाई अय्रगतिमा लैजानका लागि विभेदयुक्त त्रुटिपूणं कानुनलाई समयमै संसोधन गरेर समानताको कानुन तत्काल बनाइनु पदंछ । नेपाली महिलाले नेपालभित्र जुनसुकै कुनामा, जुनसुकै वर्गमा जन्मेको सन्तानले पनि नेपालको नागरिकताको हक पाउनु पर्दछ। आमाले आफ्नो सन्तानको नागरिकता सिफारिस गनें अधिकार पाउनुपछ्छ। कसैलाई पनि अर्को अधिकार खोस्ने अधिकार छैन। महिलाहरूले पनि मन परेको स्वदेशी बा विदेशीसंग विवाह गर्न पाउनु पर्छ। विवाह गदां अधिकार खोसिनु हुदैन । त्यस्तो अधिकार नेपालको संविधान ऐन कानुनले संरक्षण गनुं पद्वंछ।

हिंसाले विश्वमा नै भयावह रूप लिइरहेको छ। धैरै रिसचंहरूले विश्वमा दैनिक प्रत्येक $x$ सेकेण्डमा १ जना महिलाले आप्नो श्रीमानको पिटाई बाइइहेकी हुन्छिन् । ल्याटिन अमेरिकामा ६9ऐ महिलाहरू श्रीमानद्वारा पिटिने गछंत् । क्याम्बोडियामा १०४ भन्दा बढ़ी श्रीमानहरूले आप्नो श्रीमतीलाई शारीरिक यातना दिने गरेको पाइन्छ। बंगलादेशमा ६०४ महिलाहरू घरेलु हिंसावाट पीडित छन् । एक अध्ययनले अमेरिकामा प्रत्येक दिन १६०० जना महिलाहरू बलात्कार हुने देखाएको छ। उनीहरू बढीजसो घरको परिवारबाट नै बलात्कृत हुने गर्दंछन् । एक संस्थावाट प्रकाशित तथ्याइअनुसार नेपालमा घरेलु हिंसाका कारण सम्बन्ध विच्छेदको लागि ऽ०४ मुद्दाहरू श्रीमान्को हिंसाका कारण दरां भएको देखिएको छ।

मानव सृष्टिको सुरुमा महिला ₹ पुरुषमा कुनै भेदभाव धिएन । कुनै प्रकारको हिंसा धिएन । कमशः महिलालाई वस्तु वा मनोरज्जनको साधन मात्र ठान्न थाले। विस्तारै पुरुपप्रधान भएको यस समाजले महिलालाई पुरुषले चाहेको वखतमा जसरी पनि प्रयोग गर्नं थालियो । अन्तत: महिलामाधि हुने घरेलु हिंसाले फन्-कन् गम्भिर रूप लिन थाल्यो । महिला तथा यालर्वालिकाहरूको बेचविखन, महिलाविर्द्ध हुने घरेलु हिंसाको उपज हो र यो फनै गम्भिर हिंसा हो। मुलुकी ऐन २०२० को महल ११ मा जीज मास्ने-बेच्ने कार्य (नियन्नण) ऐन २०४३ विद्यमान कानुनले

जसलाई ललाइ-फकाई, भुक्याई, डर, ग्रास र लोभ देखाई शक्ति ₹ ओहोदाको प्रयोग एक ठाउँवाट अर्को ठाउमा लगी उसको इच्छा विपरीत वेर्चबिखन गरिन्छु, ती महिला वा बालबालिका जोसुकैले पनि क्षतीपूर्तीसहित न्याय पाएको अवस्था छैन । उल्टै बरु बेचविखनमा संलग्न अपराधीलाईं निद्दोष सावित गरिएको देखिन्ध । जसले गदां उनीहरूको मनोवल उच्च भएको छ भने पीडित पक्षले सही रूपमा न्याय नपाएको हुदा उनीहरूको मनावल खस्कदै गएको छ ₹ उनीहरू हत्तपत्त अदालत जान मानिरहेका छैनन् । यसले के कुरा प्रमाणित गरेको छ भने, बेचविखन नियन्त्रण कानुन अत्यन्त कमजोर छ, जुन कानुनले अपराधीहरूलाई मात्र प्रोत्साहन गरेको छ।

नेपालजस्तो अविकसित देशमा कहिले बसाइंसराइं, कहिले जीवनयापनको खोजीमा भौतारिंदा, कहिले घरभित्रको हिंसा, आफन्तहरूबाटै बलात्कार हुदा कहिले सौतेनी आमाको पेलान आदिले गदां महिला र बालवालिकाहरूको बेचबिखन हुने गदंध। एक ठाउँबाट अकों ठाउँमा बसाइं सनुं, हिंडडुल गनुं, जीविकोपाजंनका माध्यमहरू खोज्न पाउनु मानिसको हिंडडुल गनें स्वतन्त्रता हो। देशभित्र वा बाहिर जुन गाडं बा शहर, घरभित्र बा बाहिर, जहां गएर पनि सुरक्षित तरिकाले आ-आफ्नो काम गनं पाउने स्वतन्त्र अधिकार सबै नागरिकलाई छ। तर सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने सरकारले दिनु पर्दछ । यो मानिसको मानवअधिकारमित्र पदंछ। राज्यका जिम्मेवार निकाय, व्यक्ति, परिवार समाज ₹ सम्बन्धित निकाय जिम्मेबार नभैदिएको कारण आज के महिला, के पुरुप, के वालवालिका, सबैको बेचविखन भैरहेको छ। अभै यो कायं वढ़ी खतरनाक ढज्ञले संस्थागत रूपमा संजालहरूको जाल बिछ्ययाउदै अत्यन्त नाटकीय रूपमा अगाडि बद्वै छ 1 संवेदनशील हुनुपनें निकायहरू सम्बेदनशील नभएकाले, जिम्मा लिनुपर्ने निकाय जिम्मेवार नभइंदिएकोले ती विभिन्न हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले न्याय नपाएपछि जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षण गनं र सम्बेदनशील ₹ जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य महिला अदालतको उद्देश्य रकेको धियो । हिंसाको विभिन्न रूपहरू सार्वर्जनिक गनं, समस्या समाधानतफं अथांत् हिंसालाइं

घरमित्रदेखि नै अन्त्य गनं सवैलाई प्रतिबद्धता गराउने, व्यक्ति, परिवार, समाज, गै.स.स.हरू र राज्यका सम्बन्चित निकायलाई हालसम्म समीक्षा गर्न र साभा भावी रणनीति तयार गरी महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको अन्त्य गनें घोपणा गनें समेत यस अदालतको लक्ष रहेको धियो । फेर-फेरि पनि मानवहरूको मानवर्अधिकार हनन् नहोस्, सवै निकाय जिम्मेबार बनुन् र समस्यावाट पीडित वर्गले समयमै अदालतवाट न्याय पाओस, महिला अदालत गरेर बारम्बार जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउन नपरोल् भन्ने अदालतका सहभागीहरूको अपेक्षा रहेको थियो । महिला अदालत पितृसत्तात्मक सोंचलाइं चुनौती दिनका लागि पनि हो, पुरुषप्रधान समाजको संकिण विचारलाई फराकिलो पन्न पनि हो । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले उत्पत्ति गरेका तर उजागर हुन नसकेका न्यायका समस्याहरूलाई सार्वंजनिकरण गरी सैैको ध्यानाकर्पण गनुं हो। मानिसको बेचविखन र हिंसा हुनु भनेको सभ्य समाजको दासताको आधुनिक रूप हो, मानवधधिकार हनन्को निकृष्ट शैली हो । नेपाल, भारत, वंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका $₹$ अफगानिस्तानमा एक सरेक्षणले $x$ करोड महिलाहरू तथ्याध्याट हराएको र घरेलु हिंसाले नै महिलाहरूलाईं वेपत्ता पारिएको अध्ययनलाई अक्सफाम नेपाल, भारत, वंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान ₹ पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूले ६ वर्षंदेखिको छलफल विश्लेषण गरी यी ६ बटा देशमा सवैमन्दा बढ़ी महिला हिंसा घरबाट भएको छ भन्ने निश्कर्प निकालिएको थियो। यस अभियानलाईं नेपालमा सुरु गर्ने घोपणा गर्नें महिला अदालतको मुख्य उद्देश्य रहेको धियो । विश्वव्यापिकरण र शासन व्यवस्थाको पितृसत्तात्मक सोंचको वतंमान अबस्थासंग जोडिएको महिलाविरद्ध हुने घरेलु हिंसा ₹ घेरलु हिंसासंग जोडिएकों मानववे चविखनप्रति अभियानकतांहरूलाई उत्तरदायी बनाउनुपनें आवश्यकता देखिएको छ 1

## महिला अदालतको निश्कर्ष:

चेलिवेटी बेरविखनको समस्यालाई परम्परागत तरिकाबाट समाधान गनं खोजेर

सम्भव छैन, जुन यौनव्यवसायमा मात्र केन्द्रित छैन । किनकि चेलिबेटी बेचबिखन विभिन्न प्रयोजनका लागि हुने गदंध। जस्तै: यौनदासी, वंधुवा मजदुर, सकेस, अГ्र प्रत्यारोपण, विवाह आदि । त्यसले गदां यस समस्यालाई विश्लेषण गनें दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपद्दछ। बेर्चविखन र यौनव्यवसायलाईं दुईवटा छटरा-छ्रै सबालको रूपमा हेरिनु पर्दछ। सुनुवाइका बक्ताहरूवाट सामाजिक बहिष्कारको कुरा प्रमुख मदद्दाको रूपमा उठयो, जसले सिंगो न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यो हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यतासंग मात्र गाँसिएको नभएर सिंगो न्याय प्रणालीभित्रको गुटीपूर्ण प्रक्रियासंग जोडिएको छ, जसले महिला अस्तित्वमाधि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। पुनस्स्थापनाको नाममा खोलिएका गृहहरूबाट प्रभावितहरूलाइं गरिएका व्यवहारहरूमाथि पनि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको प्रभावितहरुको भनाइंाट प्रष्ट भयो। पुनस्थांपना केन्द्रहरूको क्रियाकलापहरूलाईं अनुगमन गरिनु पदंछ र प्रभावितहरूलाई समुदायमा नै सम्मानजनक तरिकाले स्थापित गरिनु पदंछ । क्षतिपूर्तिको सवालमा अपराधीवाट जरिवाना गराएर त्यो रकम राज्यको कोषमा नगई प्रभावित व्यक्तिको जीवनयापनको लागि छुट्याइनु पर्दछ। यसको लागि राज्यको नीति प्रप्ट हुनु पदंछ। वतंमान कानुनी संरचना पटक्षै प्रभाबकारी छैन । त्यसकारण नेपालको कानुनी संरचना तत्काल पुनरंठन गरिनु पद्दछ। राज्यको नीति निर्माण गने तहमा बस्ने नीति निमांताहरू महिलाहरूको सबालमा संवेदनशील हुनु पदंछ। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गदैं महिला र पुरुष यस देशका सम्मानित नागरिक हुन् । देश विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गरी हिंसा र भेदभावरहित जीवन जिउने अधिकार सवैको भएको हुंदा राज्यले वाताबरण बनाउनु पद्दंध। कसैलाईं पनि राज्य विहिनताको अवस्थामा पुच्याउनु हुदैन । जव महिलाहरू घरेलु हिंसाका शिकार बन्दछन, तब सामाजिक रूपमा विस्थापित भइं वेर्चविखन हुने, विदेशिने अवस्थाको सृजना हुन्छ। यी समस्या समाधानका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय र अभियानकतांहरू बढी जिम्मेवार हुनु पदंछ।
${ }_{6}$ जब महिलाहल घरेलु हिंसाका शिकार बन्दछनु, तब सामाजिक रुपमा विस्थापित भई बेचबिखन हुने, विदेशिने अवस्थाको सृजना हुन्छ। यी समस्या समाधानका लागि
राज्यका सम्बन्धित निकाय र अभियानकर्ताहरु बढ़ी जिम्मेबार हुनु पर्दंः

# महिलामाथि हुने हिंसा विरूद्धको सहकार्य: आजको आवइयकता 

बिम्बा भट्टराई, अक्सफाम जी.बीं., नेपाल कार्यकम


4vमे, समाब, पितृसत्तात्मक सॉँच र व्यबहारका कारणले महिलामाथि हुँदे आएका सामाजिक विभेद र हिंसाका आधारभूत मान्यताहृस उस्तँ छन् र केबल तिनका
स्वस्पहाह मान्र
परिवतिंत भएका
णन्न 1 !

गत २०६१ पुस ง गतेको दिन, जाडोको महिना, प्रजा प्रतिष्ठानको प्राड्यणमा महिला अदालतको प्रत्यक्ष अनुमव गर्न र आखिर के हो त यो महिला अदालत भनेर उत्युकताका साथ भेला भएका सयौं महिला, पुरुपहरू र यस महिला अदालत नामक कार्यक्रमा आफ्नो जीवनमा आइपरेका दुंब, अप्ठेरा, महिला भएकै कारणले घर, समाज र राष्टृसम्मले विमेद गरेका पीडादायी अनुभवहरू सुनाउन, आफूले भोगेको दुखले व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई नै घच्घच्याउने उच्च मनोबल लिएर सहभागी महिला अदालतका वक्ताहरूको उपस्थिति धियो त्यहा।

सुन्नेहरूले सुने यस अदालतका बारेमा । घिरैले प्रश्न उठाए, के यो हाम्रो देशमा भएको अदालतको विकल्प नै हो त ? यस कार्यक्रमको ง दिन अराडि (मसिर ३० मा) आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि बेरेजसो पत्रकारहरुको यहीं उत्सुक्ता थियो।

अदालत त अदालत ने हो जसलाई जे विश्लेषण ₹ उपाधि दिए पनि त हुन्छ तर वास्तविक प्रश्न कुनैर्पांन निकायको कायं प्रणालीसंग सम्बन्यित हुन्छ। सोभो अर्थमा दोहोन्याउनु पदां त्यो अदालत राष्ट्रको न्यायिक निकाय अदालतको विकल बिएन र हुनु पनि हुँदैन धियो । तर त्यहाँ प्रत्यक्ष आप्नो पीडा सुनाउन आउने सहभागीहरुको लागि त्यो शाश्वत सत्य धियो । त्यहाँ सत्य वोल्नको लागि गीतामा हात राबेर कसम ख्वाउनु पदैन थियो । उनीहृरूको हृदयको जुन आतंनाद प्रत्रा प्रतिष्ठानयो हलमा त्यस दिन गुज्जिएको धियो, त्यसले यस देशाका समाज ₹ राष्ट्रले परम्परा, धर्म, संस्कार ₹ महिला हुनुको नाममा

मान्छेमाथि थोपरेको अन्याय ₹ विभेदको प्रत्यक सुनुवाई धियो त्यो।

अहिले हामीलाईं लाग्ध युग फेरिडसकेको छ। पृथ्वी गोलो घुम्दा-घुम्दै बेंरें वर्ष र दिनहत्र बिले कममा हामी कहाँ पानि थुप्रै परिवतंनहरू भएका ह्रन् । आखाले दोखने बैरै विकासहरु भएका छन गाउँ-गाउमा शहरीकरण बह्दो छ। हाम्रा आमा ₹ हजुरआमाका पालामा भन्दा हामीले सजिलै दुई अक्षर चिन्ने र केही गनें मौका पाएका छौ। तर महिला अदालतको त्यो एक दिने सुनुवाई कार्यक्रमका वेदनाहर आफूमित्र घनिभूत भइरहंदा मलाइं यस्तो लाग्यो, मानौं सयौं वर्षको समयको परिवर्तनसंभे हामो समाजमा महिलाहरूका लागि धैरै कुराहरू परिवर्तन भएका छैनन् । धर्म, समाज, पितृसत्तात्मक सोंच ₹ व्यवहारका कारणले महिलामाथि हुदु आएका सामाजिक विभेद र हिंसाका आधारमूत मान्यताहरू उस्तै छन् ₹ केवल तिनका स्वरूपहरु मात्र परिवर्तिंत भएका छन्। अहिले सती प्रथाबाट जले महिलाहर छैनन्, तर महिला भएकै नाताले पारिवारिक हिंसाबाट गुजिएर पस-पल ज्युद्धै जलेर बाँचिरहेका थुप्रै महिलाहरू छन्। ती जन्मदै हेलाका पात्र भएका छन, परिवार, समाज ₹ राज्यले नादिएका अवसर ₹ सुखको खोजीमा फुक्याइएर बेंचिएका छन, विवाहको नाममा प्रताडित गरिएका बन् । बाबुले अकांको नासो भनेर राबेको, श्रीमानले अकी स्वास्नी ल्याएर घरबाट निकालिदिएको अवस्थामा राज्यले समेत एक नागरिकको हैसियत नदिंदा पीडित आफू ₹ आफ्ना छोरा-छेरीको हकको लागि लड्नसमेत नसक्ने पारिएका छन् । त्यस दिन त्यो सांकोतिक अदालतमा आफ्तो बेदना सुनाउने महिलाहरू

त यस्ता थेरै रहिलाका प्रतिनिधि मान्रै थिए, जो यो तथाक्कथित सभ्य समाजका मानिसहरूलाई फक्फक्याउनको लागि निमित्त बन्न तयार थिए।

दुईं यर्पे यालिका वलात्कृत हुने र बलात्कारी निर्धंक्क छाती फ़काएर हिडिरहने र्अन ती अबोध वालिकालाइ नै लाज्छत गर्ने हामै समाजको यथाथं बोलिरहेको थियो त्यहां। महिला त महिला न हुन्, चाहे उनी दुई वर्पकी हुन् बा सत्तरी वर्षकी। यस पितृसत्तात्मक सोंचले आक्रान्त समाजमा प्रताडित हुन ₹ लाज्छित हुन केबल माहिला भए काफी हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यी दुई वर्ष बलात्कृत वालिका ₹ $ง$ व वर्पकी १२, १४ नाति-नातिनाकी हजुरआमा धिइन्, जसलाईं यो उमेरमा श्रीमान् र छोराछारी समेतले चारित्रिक लाञ्छना लगाई खान, लाउन र बस्न समेत दिन छोडेका थिए ।

त्यस अदालतमा वोक्सीको नाममा प्रतार्डत भएका, दाइजो नल्याएको नाममा घरवाट निकालिएका प्रेमको नाटक रचेर गभंबती बनाई अलपत्र पारिएका, सर्कस र वेश्यालयमा बेचिएका, चर्रित्रको लान्छना लगाइएका, घरभित्रको कुटापिट अनि बलात्कार जस्ता हिंसात्मक घटनाका पीडितहरूले आ-आफ्नो बेदनाहरू पोखेका धिए । यस किसिमका बेरै घटनाहरु हामीलाइं सामान्य कैं लाग्दछन, किनभने यस्ता घटनाहरू हामी दिनहु सुनिरहेका ₹ देखिरहेका हुन्छौं। तर के यी सामान्य ₹ महत्वहिन घटनाहरू हुन त ? जब हाम्रा बरिपरि महिलामाधि यति बैरे विभेद र हिंसा भइरहेंका छन् भने यसले के संकेत गदंछ ? हाम्रो तथाकथित सम्य समाजको भित्री स्वरूप कस्तो छ त ?

यिनै सन्दभं ₹ अवस्थाको पृष्ठर्भूमिमा 'माहलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गनं हार्मी सक्छों भन्ने मूल मर्म वोकर अक्सफामले दक्षिण एसियाका छ बटा देशहरूमा महिलामाधि हुने हिसाको विरद्धमा "हामी सक्छौ" (WE CAN) भन्ने अभियान शुरु गरेको हो । यसै अभियानको औपचारिक प्रारम्भको रूपमा गत पुस $ง$ गते यस महिला अदालतको आयोजना गरिएको भियो । यस कायकमको उद्घाटन सत्र ₹ माहलामाथि हुने

हिंसाका र्वांवध पक्षहरूयारे सैद्वान्तिक वहसकां कार्यकम पुस द गते सन्चालन ग्गाएएको धियां।

दक्षिण एसियाका छ बटा समान साम्राजक आर्थिंक संरचना भएका ₹ प्रशस्त मात्रामा महिलामाधाथ हिसा हुने गरेका देशहरू नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका ₹ अफर्गानस्तान ।यहां अभियान प्रार्राम्मक अवस्थामा छ, मा एकीकृत रूपमा यो अभययान सज्चालन गारिएको छ। 'रिभिम्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा मात्र करीब पांच करोड महिलाहरू हराइरहेका छन् । प्रत्येक $१ ० 0$ पुरुप बरावर यस क्षेत्रमा केंल ९\% माहलाहरू छन् । यो लैगिक असन्तुलनको कारक तत्वको रूपमा माहलामाभाथ हुने सवै प्रकारका हिंसालाई लिइएको छ । महिलामाथाथ हुने विभिन्न प्रकारका हिसाहर-- जस्तै छोरी भएको थाहा भएमा गभं मै तुहाइं दिनु, पोपणको अभाब, उाचत स्याहार ₹ स्थास्थ्य संबाका कमी, दाइजोको कमीले गदां जलाएर मार्रादनु, वर्चावखनमा पनुं जस्ता र्वाभन्न विभेदयुत्त व्यवहारहरू जुन एउटी स्त्री जारातमाथथ उसको जन्म हुनुभन्दा अधि भूणावस्थार्दोख नै शुरु हुन्छने ने यस लैंगिक असन्तुलनको मूल कारणहरू हुन !

यसरी माहलामाथथ हुने हिंसाको शुरुबात आमाको कोखर्दोख घर, समाज हुदै गज्यको स्तरसम्म विस्तारित हुने र एउटी महिलाले विभेदयुक्त हिंसात्मक व्यवहारहरु जीवनको कुनै पान कालखण्ड वा जीयन पर्यन्त भॉगरहनु पने यथार्थ हाम्रों सामु छठ। त्यसैले महिलामर्माथ हुने हिंसा विरुद्वको यस अभयानलाइं घरायर्सी हिसामाध्य ल्लक्षत गरिएको छ। यस अभयानको मुख्य लक्ष्य व्यक्तिहरूकों सोंच र व्यवहारमा परिवतंन ल्याईं सामार्ाजक रूपमा माहलार्ााथ हुने हिसार्प्रातकों मान्यता ₹ सोंचमा पर्बतंन ल्याउनु हो।

सामान्यतया हाम्रो समाजमा सामाजिक मूल्य, मान्यता ₹ पितृसत्तात्मक सोचको कारणले महहलामाथि हुन हिसालाई त्यात ठूलो समस्याको रूपमा लिइटेन। घर्गभत्र वा वाहिर जहांसुके भए पान माहलामांध हुने हिंसाका

6 यस पितृसत्तात्मक सोंचले आक्रान्त समाजमा प्रताडित हुन र ला््छित हुन केवल महिला भए काफी हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यी दुई वर्षे बलात्कृत बालिका ₹ ७० वर्षंकी १२, १४ नाति-नातिनाकी हजुरआमा भिड्डन, जसलाईं यो उमेरमा श्रीमान् र छोराछोरी समेतले चारित्रिक लान्छना लगाइं खान, लाउन र वस्न समेत दिन छोडेका थिए।
${ }^{\text {परिवतनक्ना }}$ संवाहकहरु सबै तह. उसेर, धमंका र विभिन्न पेशा अपनाएका सबंसाधारण महिला तथा पुरुषहु हुन सक्छनु, जो आफ्नो समुदायमा लैंगिक विभेदयुक्त व्यवहार र महिलामाथि हुने हिंसाकोविरुद्ध
उभिन चाहन्छन् ।
उनीहरु यस्ता घटनाहुरु हुन नदिन अरूलाई
प्रेरित गदंछन् । त्यसैले
महिलामाधि हुने हिंसाका विरुद्धमा
उभिने र अडान लिन चाहने जो कोहि व्यक्ति परिवर्तनका संवाहकको रुपमा यस अभियानमा सामेल हुन सक्दछन् ।

घटनाहरूलाई सार्माजिक समस्याको रूपमा नलिई उनीहरूको नितान्त्र व्यक्तिगत घटनाको रूपमा लिइने, यस्ता घटनाहरूलाइ महिलाको इज्जत ₹ मयांदाको विपयबस्तु बनाउने र अन्य वरिपरिका व्यक्तिहरूले प्पन अकांको निजी मामिला भनेर चासो नदेखाउने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा छ। त्यसैगरी महिलाहरूलाइं पनि सामाजिक ₹ पारिवारिक प्रतिष्ठाको लांगि आफूर्माध हुने हिंसा र पीडालाइं सकेसम्म सहेर ₹ लुकाएर राल्नुप₹ं भन्ने मान्यतामा हुकाइन्छ। त्यसैले यस अभियानको पहिलो चरणमा महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू ।जस्तै : शारीरिक, मार्नसिक, आर्थंक, इत्यादि) वारे जनचेतना जगाउने र महिलामाथि हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरूको पहिचान गर्ममा केंन्द्रत हुनेछ। यसरी यस र्भभयानले आगामी सन् २०११ सम्ममा महिलामाथि हुने हिसाावरूद्ध चेतना जगार्उदै समाजमा रहेको यस्तो सोच ₹ प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवतंन ल्याउनको लाराग निम्न उद्देश्यहरू हासिल गने लध्ष्य लिएको छ।

- महिलार्माध हुने हिंसार्प्रतको साम्माजक सोंच र ब्यवहारमा उल्लेख्य रुपमा कमी ल्याउने ।
समुदायका रिाभन्न निकायहरूका वीच महिलामाथि हुने हिंसाविरुद प्रप्ट ₹ एकीकृत अडानको \{िकास गनें।
- महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिसाको अन्त्य गनंको लागग धर्विभन्न लोर्काप्रय ₹ सान्द्धभिक माध्यमहरू माफंत् अभ्ययानको शन्देशहरू समुदायमा पुच्याउने ।
महिलार्माथ हुने हिसाको विरुद्ध स्थार्नाय, राप्ट्रिय ₹ क्षेत्रीय सञ्जालहरूको निमाण गनें।

यसरी उल्लोखित लज्यहरू हासिल गनंको लागग यस अभियानले सन् २०११ सम्ममा दाक्षण एांसयाका अर्भयान शुरु गरारएका ₹ वटा राप्ट्रहरुका प० लाख सवंसाधारण महिला ₹ पुरुपहरूलाईं परिवतंनका संवाहक (Change Makers) को रूपमा पारचालित गनें रणनीति लिएको ₹ । यस अभयानको ल॰्यंशनुरूप सामान्य महिला तथा पुरूपहख्कों सोंच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई महिलामाधि हुने हिंसा ₹ लैंगक विभेदमा कमी ल्याउने कायंमा

परारतंनका सवाहकहरूको अत्यन्तै महत्वपूर्ण ₹ प्रभावकारी भूभामका रहने कुरालाईं जौड दिइएको छ। परिवर्तनका संबाहकहरू सवै तह, उमेर, धमंका र विरिमन्न पेशा अपनाएका सबंसाधारण म्माहला तथा पुरुषहरू हुन सक्खन, जो आफ्नो समुदायमा लैंगिक विभेदयुक्त व्यवहार ₹ महिलामाथि हुने हिंसाकोविरुद्ध उांभन चाहन्छह् । उनीहरू यस्ता घटनाहरू हुन नादन अरलाइं प्रेरित गदंछन् । त्यसैले महिलामाधि हुने हिंसाका विरुद्बमा उभिने र अडान लिन चाहने जो कोहि व्यक्ति परिवतंनका संवाहकको रूपमा यस अभियानमा सामेल हुन सक्दछ् ।

यस अभियानलाई र्याक्त ₹ समुदायद्दोख राष्ट्रय स्तरसम्म पुच्याउन महिलामाथि हने हिसाको बरुद्वमा कारंरत सामान्य र्य्यक्तोदोख लिएर समुदाय 7 राष्ट्रका विर्वाभन्न निकायहरूसंगको एकीकृत सहकायंको आवश्यक्ता पदंछ। त्यसैले यस ऊभयानमा सहकायं गनं चाहने नागरिक समाजका र्वाभन्न समूहहर ₹ सन्जालहरु, भिक्षण संस्थाहरू ₹ संचार माध्यमहरूको साका अभयानको रूपमा अगाडि बढाउनें ल*्य यस अभियानले लिएको छ.। हाम्रो पर्रवार, समुदाय र राप्ट्रोंख द्वाक्षण एससयाका अन्य देशहरूका समेत साका समस्याको रुपमा रहेको महिलामाधि हुने हिसा विरुद्धको अभियानलाइं अत्यन्त सशक्त ₹ प्रभावकारी रूपमा संचालन गनंका लााग हार्मी सवैको सहकाय आजको. आवश्यकता भएकां छ।

तसथ प्रण गरौ, हाभी सयैको साभा अभयानले अवश्य नै हामों समाजलाईं माहलामाथि हुने हिंसामुक्त सभ्य समाज बनाउन स्सकनेछ, जहां आउने दिनहरूमा हाम्रा छोरी, चेली, आमा र ददी-बहिनीहरू परिरार, समुदाय र राज्यमा समतामूलक ₹ सम्मानित जीवन ज्युंन पाउनं छू् र हामां समाज वार्स्तावक सम्य ₹ सुसंस्कृत समाजको रूपमा विर्कससत हुनेछ। आउनुहोस, आजैदेख यस अभयानमा आ-आफ्नो ठाउ, अबस्था र क्षमता अनुरुपकों सहकायं गरौ ₹ माहलामाभाथ हुने हिसाको विर्द्धमा लडौं।

अन्य जानकारी ₹ सहकायंको लाराग हेनुंहोस् : www.wecanendvaw.org

# हाग्रो देशवा वहिला विरुद्धका हिंसा, बेचबिखन र शक्ति समुहको स्थापना 

\author{

- पूजा मिजार, शक्ति समूह
}


## भूमिका

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २० ले शोपण विर्द्धको हक र जीउ मास्न बेच्ने कार्यं (नियन्त्रण) ऐन २०४३ को दफा ३ र $\gamma$ मा महिलामाधि कुनै शोपण गनुं भनेको अपराध हो भनी उल्लेख गरिएको भएता पनि देशको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कारणले गदों महिला तथा वालर्वालिकाहरूले विविध शोपण, अन्याय ₹ अत्याचार सहनु परिरहेको छ । वोक्सीको आरोप लगाई दिसा पिसाव खुवाउने, सामुहिक बलात्कार गनें, वेइजत गनें ₹ गाउंबाट निकाला गनें जस्ता शोषणहरू हामो आँखा सामु हुदै आएको छन । गरिवी, अशिक्षा, अजानता, बलात्कार, हत्या, हिंसा ₹ लुटपाटबाट पनि महिलाहरू त्यत्तिकै सताइएका छन् । हिंसाका यी स्वरुपहरूमा चेलिवेटी बेचविखन हामो समाजमा भयावह समस्याका रूपमा देखिएको छ।

हाम्रो देशमा वेरोजगारी व्याप्त रहेको अवस्थामा हालको ढुन्दको स्थितिले यसलाई कन् बढार्उद लगेको छ। गरिबीको अवस्थामा बढ़ो बेरोजगारीले पुरुपहरू मात्र हैन महिलग्हरूसमेत शहरतिर आकपिंत हुने गरेका छन् 1 त्यति मात्र हैन विदेशमाा गएर कामगनें आकर्पण पनि बददो ह। यस्तो अवस्थामा दलालहरूवाट महिलाहरू बेचविखनको शिकार हुने गरेकाछन्।

नेपालमा धेरे पहिलेंदेखि नै बेचविखन भइरहेको कुरा हामीहरूले सुन्दै अएका छौ। यो अपराधको शिकारमा विशेपगरी महिला तथा वालवालिकाहरू वढी भइरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो सन्दरममा वेचविखनमन्दा महिला तथा वालवालिकाहरूको बेचविखन भन्न सकिन्ध । घरपरिवार, समाज तथा राज्ययाटै विभिन्न तरिकाले यहिस्कार गरिएका, जातीय तथा लैं्रिक

आधारमा भेढभावमा परेका, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य आदिवाट बन्चित, विकास कायंको अबसरबाट वब्चित, सांस्कृतिक परम्परा, रितिस्थिती तथा धमंको नाममा अपहेलनाहरू सहन परेका कारण महिला तथा बालबालिकाहरु वेचविखनको शिकार भडरहेका छन् भन्ने तथ्य हामी सामु रहेकाछन् ।

हामो समाजमा घरेलु हिंसावाट पीडिन, बेचिएकी चेली, बलात्कार भएका महिला वा वालिका हुन, उनीहरूलाइं सहयोग गनुंको साटो उल्टै घरवाट निकाली दिने, परिबारमा वस्न नदिने, समाजले वहिस्कार गनें साथै राष्ट्ले समेत उल्टै उही पीडित तथा प्रभावितहस्ममाथ नै दोप थुपारेर विभिन्न शारीरिक तथा मार्नसिक यातना दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु पुन: पीडित भइं विभिन्न अपराध कार्यमा संलग्न हुन तथा वेचबिखनको शिकार हुन वाध्य हुन्धन।

प्रजातन्त्र आएको पनि १४ वर्ष भइसक्यो। देशमा प्रजातन्त आएर्पाछ देशको विकास हुन्ध, गरिवी निवारण हुन्छ, महिलामाधि हुने अत्याचार, शोपण, दमन, भेदभाव, बेचबिखन, शिक्षामा असमानता आदि कुरामा कर्मी हुन्छ भन्ने विश्वास, आस्था र चाहाना गनेहरूलाईं त्यसको ठीक विपरित हुद गएको स्थितिले धेरें महिला तथा बालवालिका हरूलाई ठूलो चोट पुयाउदै आएको छ।

चेलीवेटीहरूलाइं ललाइं फकाई भारत लगायत विभिन्न कोठीमा वेचिन्धन, तर त्यसवाट ल्याएको पैसाले दलालहरू खुल्ला रूपमा मोजमस्ती गरेर वसिरहेका छन । तर एउटा नारी बस्तु सरह वेचिएर कहिल्यै निको नहुने प्राण घातक रोग लागेर आप्नो देशमा फकंदा उसलाई परिवार, समाज, र राप्टले किन स्रीकार गदैन ? उल्टै तिनीहरूलाई छिधि-दूदूर लगायत बहिस्कार ₹ तिरस्कार गछंन् किन ? यो

(4 हाम्रो समाजमा घरेलु हिंसाबाट पीडित, बेचिएकी चेली, बलात्कार भएका महिला वा बालिका हुन, उनीहरूलाईं सहुयोग गर्नुको साटो उल्टै घरबाट निकाली दिने, परिवारमा बस्न नदिने, समाजले बहिस्कार गनें

साथै राष्ट्रे समेत उन्टै उही पीडित तथा प्रभावितहरूमाथि नै दोष थुपारेर विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक यातना दिडन्छ।

6महलिता तथा बालबालिकाको बिर्द्धमा हुने यो क्रुरतम अपराधको बिरुद्धमा काम गर्न संघ बत्थाहर थुप्र छ्न्। तर वास्तविक पीडा अनुभव गनेंहर र अन्यका बीचमा सॉचाड़，गराई， भोगाईं र व्यवहारमा यस समूहले घेरे फरक पायो ।）

महिलामाथि गरेको धत्याधार होइन ？यस्तो अत्याचार हुंदाहुदे हाप्रो कानुन किन मौन छ ？ हामा सामु गम्भिर प्रश्नहरु रहेका छन्।

हामो देशबाट पहिला लुकीधिपी， ललाई－फकाई महिलाहरक्को बेचबिखन हुन्यो भने केही वर्षयता महिलाहरुको संस्थागत रूपमा वेचबिखन भैरहेको पाइनु अत्यन्त दुखद पष्ष रहन गएको छ। हालको द्वन्दको स्थितिले कति मानिसहरूले मानवअधिकार गुमाइरहेकाह्छन् भने बेचबिखनबाट प्रभावित भएका महिलाहरुको मानवअधिकार कनै ॠयामा परेको देखिन्ध।

## शक्ति समूहको स्थापना

माथि उल्लेखित शोषणलाई सामाना गदै उत्पीडनको मारमा परेका र यस्तो जोखिमबाट जोगिन सफल भएका महिलाहरूको अग्रसरतामा आफुले भोगेका पीडा，आफुमाधि व्यकि，घर，

परिवार，समाज एवं स्वय राज्यले गरेको व्यवहार ₹ ययार्थ पीडाबाट आफु पुनः पीडित हुन नपरोस र अरूले यो पीडा भोग्न नपरोस． बेचबिखन जस्तो अपराधमा संलग्न अपराधिहरुको बिरूद्धमा डटेर काम गनुंपछ्ध मन्ने भावनाबाट अभिपेरित भएर १४ जना महिलाको प्रयासमा सन् १९९७ मा शक्ति समुहको स्थापना भएको हो । दक्षिण एसियामा नै यसप्रकारको पहिलो संस्थाको रूपमा रहेको शक्ति समूह आफ्नो पृथक पहिचान कायम गरेर आफ्नो उद्देश्यतफं निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यस समूहमा बेचविखन，शोषण तथा महिलाविरद्व अन्य प्रकारका उत्पीडनको मारमा परेका र त्वस्तो जोखिमबाट जोयिन सफल भएका महिलाहरूले मात्र सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

महिला तथा वालबालिकाको बिरूद्धमा हुने यो कुरतम अपराधको बिरूद्धमा काम गर्ने संघ

## यसरी पनि बेचिदैछेळन् छोरीतरू

भौगोलिक विकटता，आर्थिक विप्न्नता，रंदिवादी सर्प्मरा， ध्रार्मिंक，सास्कृतिक，सामाजिक अन्धविश्वास ₹ कलिध्राले अभे वरनि सुदरप्रचिमान्थलले तिकास लिन नसकेर जहांकी त्यली उमलिएके
 महिलाहस उपर हुने एक अर्का ज्यादती हो छोरी बेचे अथया धन बाने चलनः।

बसाँ उरीराहत अनेकन नातागरोताबाट अनेकन निल़मा बेचिएका घटनाहरु हाप्रा लारि त्यति नैला छैननू तर आफैलाई जन्मदिने आमाबुकाषाटट है विवाहकी नाममा छेरी बेविन्ध मले सुन्या सबैलाई आरचर्य लाग्नु ख्वाभाविक हो $t$ तर मयथार्य यहि हो कि，सुदपपश्शिषमक पहाडी जिल्लाइरकका एार्मीण भेक्मा यो चलन अधिक रूपमा पाइन्छ। यसना विशेष जाति हुंटएको हैन，अर्णिक स्थिति कमजोर मएका नुनसुके जातजातिले पनि विवाहका बबत लाग्ने खर्च रुपयाँ कैसाको सायै अन्य सरसमान ललगाफाटो， दालच्थामल，नू तेल）अभि पनि केंटा पथबाट लिझन्ड । दलितरहूमा यो चलन बढी रहेको पाइन्य। यहनिे मन्न पर्वी छेरीप्रतितो दृष्टिकोण यदि राद्रो रहेको छ मने अयवा छेरी पति सन्तान हो भन्ने भावना भएको परिवार भने अर्थिक स्थिति जस्तैसुके नाजुक होस，उसले छेरी बेच्चैन 1 त्पसैले यक्यलाई चलने भन्न मन्दा पनि नियतभन्दा पनि फरक नपर्लो।

छेरीको रूप，जीउडाल，उमेर होरी बहीमा $\mathrm{F} \%$／ 10 रजारसम्म पैसा लिए केटा पघलाई कै वस्तु विकी गरे के दिइन्त जसको परिणाम त्यो छुलारी भाएर गएको दिनटेखि है उनमीधि गरिने विमिन्न किसिमका अमानवीय व्यवार रुर हन याल्बन।＂तलाई यति हजार तिरेर ल्याएके हो＂सर्दै धरका संदस्यहलले तथानाम भन्दै मानसिक，शारीरिक पीड़ा दिएर

राबिन्द। अधिक्कार होरीहलले यहि यातना सहेर आफना कालका दिन गन्दै बसेका हुन्क् मने केशीले निकासको बाटी खोजे अंकी
 फेरी＇जारी प्रबाले खार्ड पाउछ। यसग्रकार जतातिरघाट पनि एक महिला केचिएकी हुन्ँ। गहींसम्म कि बोलधालको मापाम पान छेरेको विधाह गरेंको हो？＇भन्नुको सहॄ＇छोरी वेधेको हो？म भन्ने


यसते एउटा प्रसंग कू सुंदर्पर्चिचमका तराई जिल्लाका राला आरिहलमा 1 केने क्टासंग मगनी भएको केटीले त्यो केटा छेडेर अअंको क्टासंग विवाह गरेको पाइएमा त्यो दोक्षो केटा，जुसंग केटी चएको छ．त्यसबाट १० देखि १र हजार मगनी मएकै भरमा जारी लिड़न्ध। यस्ता युप्री परम्पराले महिलाहरक्को जीवन नै अस्तथ्यस्त पारिदिएका उन् । हाल चुर्र्र संध－संस्थाले आफ्ना कार्यकम मार्फंत् जनघेतना जगाउने र यस्ता प्रथाइह हटाउने कारंतरू यरेता मानि जबसम्म यस्ता प्रचसनहरकको जरादेड़ि नै उखेले कम गरिदैन， तबसम्म कागजमा लेबेका कुनै पनि नियमले सफलता पाउदैन। यसको लागि मानसिकतामा，व्यवहरमा परिवर्तन आउनु परें। महिलाहळले आफ्नह अधिकारको लागि सहे तिरबाट उब्रु पनें जुदन पर्ध आफलो असित्व कायम राल्नु पर्ध，ताकि मौलिका दिनहरूमा हाग्र छोरीहरूको मोल यसरी वस्तमा नगरियोस $\mid$ यसको लागि परिबार，समाज ₹ राज्यले अफ्लो दायित्व बिसितु भनेको यो प्रथालाई अभ्क टिकाउनु हो। त्यसकारण हरश्षेतबाट महिला अधिकारको संरक्षण गरिनु पद्छ एक महिला पहिला मान⿳亠二口犬 हो，अनि माँ महिला हो। एक छंरी पहिले सन्तान हो，अनि माँ्र ऐोी हो भन्ने सष्ट धारणा प्रत्येक व्यक्तिमा आउनु अवि नै जही देखिन्ब ：

सस्थाहरू थुप्रैप्छन्। तर वास्तविक पीडा अनुभव गर्नेंरू ₹ अन्यका बीचमा सोंचाड़, गराइं, भोगाई ₹ व्यवहारमा यस समूहले बेरै फरक पायो। शक्ति समूह वेचबिखनको अपराधको मारमा परेका महिला तथा वालयालिकाहरूलाइं कल्याणकारी तथा दयामूखी दृष्टिले नहेरी अधिकारबादी दृष्टिकोणले हेरिनु पदंध भन्ने मान्यता राब्दद्ध। हालसम्म यही दृष्टिकोणवाट वेचबिखन विरूद्धको अभियान तथा महिला अधिकारको आन्दोलनमा आफ्नै ढंगले साकेदारी ऐक्यवदता तथा संलग्नता जनार्डै आएकोद्ध।

## अन्त्यमा

कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो इच्छाले शोषित हुदुन, बेचिन चाहैदन अथवा दोस्रो दरांको नागरिकको रूपमा स्थापित हुन चाहदनन । उसलाई यो स्थितिमा समाजकै अन्य शक्तिशाली वर्ग र शोपणमा आधारित परम्पराले पुन्याएको हुन्छ। यस्तो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले बेचविखनवाट प्रभावित महिलाहरूको स्थितिलाई लिन सक्ळीं। सामाजिक मान्यता, परिपाटी, विभेद र गलत नीतिको कारण एउटी महिला बेचिन्छन् । त्यसपछ्छि उनले आफ्नो जीवन घान्ने कममा विभिन्न दुख भोग्नु त हैदेध्ध केही गरी उम्केर/बाँचेर आए भने पनि समाजमा विभिन्न लान्छ्छाना र अपहेलना सहनु पर्दध् अरांत् उनले दोहोरो मार बज्नु पदंछ । जुन अन्यायको पराकाष्टा हो। त्यसैगरी

सामाजिक पर्पाटी ₹ गलत नीतिको कारणले वाँच्नको निम्ति आफ्लो शरीर बेचेर भएपनि आज हजारीं महिलाले जीवीकोपाजंन गनुं परिरहेको छ। उनलाईं उनको श्रमको उचित मूल्य नदिने, शोपण गन्नुंको साथ साथै वेलाबेलामा सरकारी तबरबाट प्रहरीबाट) हिंसा सहन याथ्य पारिएको छ। उनलाई परिचालित गरी उनको शरीरको श्रमको अधिकांश रकम कुम्ल्याउने मालिकहरूलाई कसैले केही गनं सर्द्रन, यो अकों अपराध हो। हामीले यस्ता खाले अपराधलाई नियालेर हेन्यौं भने यी अपराधबाट पीडित जनसमुदायमा निमुखा शक्तिविहीन महिलाहरू नै पदर्छन्।

त्यसैले बेर्चाबखन जस्तो जघन्य अपराध रोक्न हाम्रो कानुन र सामाजिक मान्यतालाई न्यायपूण पारिनु पद्दंछ। वेन्चविखनको चपेटामा परेका किशोरी ₹ महिलाहरूलाई हेनें दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसो त वेचबिखनवाट प्रभावित भएका महिलाहरूलाई हेने सामाजिक दृष्टिकोणमा परिबतंन ल्याउनु जर्री छ भनी प्राय: सवैले भन्ने गरेको सुनिन्छ तर व्यवहारिक परिवंतन निकै टाढा छ। बेचविखनको समस्या समाजका सयै तह ₹ वर्गंका मानिसहरूको साफा समस्या हो ₹ यसको समाधान पनि हामी सबै मिलेर नै गनुं पदरंद्ध र गनं सक्तछं । आउनुहोस महिला ₹ वालवालिकाविर्द हुने वेचविखन लगायत सवै प्रकारका हिंसाविर्द्ध एकजुट होऔ।

6बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध रोक्न हाम्रो कानुन र सामाजिक मान्यतालाइं न्यायपूण पारिनु पर्दं । बेचबिखनको चपेटामा परेका किशोरी र महिलाहस्लाइं हेनें दृष्टिकोणमा परिबतंन ल्याउनु आवश्यक ह।

## गीत/क्विता

## जातीय भेदभाव

- हरिराम मिजार

दलित भर्नी गदंर्यौ भेदभाब, सुन सार्थी तर किन त्यही दलितले सिलाएको जुत्ता तिमो चुलामाधि अव भन कसलाई तिमी भन्छौ दलित जाति - २

तिमी भन्वौ ऊ दलितले छोएको खानु हुदैन, सुन सार्थी तर घरमा लगेर देउतालाइं चढाउंदा
तिमों देउता त त्यरी दलित माधि
अब भन कसलाइं तिमी भन्छ दलित जाता - २
तिर्मीले खान्छुँ मासु महिली, सुन सार्था तर त्यसलाई काटने कुरो बनाउने त त्यही दलित जाति अब भन कसलाई तिमी भन्छौ दलित जाति - ?
नाश्रो भईं त तिमी पनि हिंडदैनौ, सुन साथी तर तिमीले लगाएको लुगा सिलाउने त त्यही दलित जाति अब भन कसलाईं तिर्मी भन्हौ दलित जाति - ? सबै कुरा तिम्रो घरमा उजनन, सुन साथी

अजारमा व्यापारी पनि हुन सक्बन् द्दलन जानि अब मन कसलाई तिर्मी मन्बौ दालन जानि - २

घरमा पानी आएन भनेर करार्डछ, सुन सार्था तर पानीको ध्यारो बनाउने न त्यहीं दालन जाति अब मन कसलाईं तिमी भन्छौ दलित जाति - ?
तिमी आफिस जानको लागि यातायान खोज्छौ, सुन साथी, तर तिमीलाई के धाहा कि सबारी चलाउने हुन सक्छन् दलित जानि अब भन कसलाई तिर्मा भन्ध दलित जाति - ?

तिमी बिरारी हुंदा अस्पताल जान्छौ, सुन सार्था तन तिमीलाइं कं थाह कि,
अस्पतालमा डाक्टर पनि हुन सक्कन् दलित जाति अय भन कसलाईं निर्मी भन्द्ध दलित जाति -

हिंड्दा डुल्दा देश बिदेश पुगिन्छ
सुन सार्थी कहा गांस कहां बांस
कमलाईं भन्ने दलिन जाति
अब भन कसलाईं निमी भन्छौ दलित जानि - ?

सस्थाहरु युप्रै छन्। तर बास्तविक पीडा अनुभव गनेंहरू ₹ अन्यका बीचमा सोंचाइं, गराइं, भोगाईं र व्यवहारमा यस समूहले धेरै फरक पायो। शक्ति समूह बेचविखनको अपराधको मारमा परेका महिला तथा वालवालिकाहरूलाई कल्याणकारी तथा दयामूखी दृष्टिले नहेरी अधिकारवादी दृष्टिकोणले हेरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । हालसम्म यही दृष्टिकोणबाट बेचबिखन बितूद्धको अभियान तथा महिला अधिकारको आन्दोलनमा आफ्नै ढंगले साकेदारी ऐक्यबदता तथा संलग्नता जनाउदै आएकोछ।

## अन्त्यमा

कुनै पनि व्यकि आप्नो इच्छाले शोषित हुँदैन, बेचिन चाहैदन अथवा दोसो दजांको नाररिकको रूपमा स्थापित हुन चाहदैन । उसलाई यो स्थितिमा समाजकै अन्य शक्तिशार्ली वर्गं ₹ शोपणमा आधारित परम्पराले पुयाएको हुन्ध। यस्तो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हार्मीले बेचविखनवाट प्रभावित महिलाहरूको स्थितिलाई लिन सक्छौं। सामाजिक मान्यता, परिपारी, विभेद र गलत नीतिको कारण एउटी महिला बेचिन्छन् । त्यसपछ्छि उनले आफ्नो जीवन ध्रान्ने क्रममा विभिन्न दुख भोग्नु त छैदैछ, केही गरी उम्केर/बाँचेर आए भने पनि समाजमा विभिन्न लान्छाना ₹ अपहेलना सहनु पदंछ अथांत् उनले दोहोरो मार खप्नु पदंध । जुन अन्यायको पराकाष्टा हो। त्यसैगरी

सार्माजिक परिपाटी ₹ गलत नीतिको कारणले बाँचको निम्ति आप्नो शरीर बेचेर भएपनि आज हजारौं महिलाले जीवीकोपाज्जंन गनुं परिरहेको छ.। उनलाईं उनको श्रमको उचित मूल्य नदिने, शोपण गर्नुको साथ साथै बेलाबेलामा सरकारी तबरबाट (प्रहरीवाट) हिंसा सहन वाध्य पारिएको छ। उनलाई परिचालित गरी उनको शरीरको ध्रमको अधिकांश रकम कुम्ल्याउने मालिकहरूलाईं कसैले केही गनं सफ्कैन, यो अर्कों अपराध्ध हो। हार्मीले यस्ता खाले अपराधलाईं नियालेर हेचौं भने यी अपराधवाट पीडित जनसमुदायमा निमुबा शक्तिविह्हान महिलाहरू नै पदंछन् ।

त्यसैले बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध रोक्न हाम्रो कानुन ₹ सामाजिक मान्यतालाई न्यायपूण पारिनु पदंध। वेचविखनको चपेटामा परेका किशोरी ₹ महिलाहरूलाई हेने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसो त बेचविखनवाट प्रभावित भएका महिलाहरूलाई हेनें सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवतंन ल्याउनु जरही छ भनी प्राय: सवैले भन्ने गरेको सुनिन्छ तर व्यवहारिक परिवंतन निकै टाढा छ। वेचविखनको समस्या समाजका सवै तह $₹$ वर्गका मानिसहरूको साका समस्या हो ₹ यसको समाधान पनि हामी सवै मिलेर नै गनुं पदंछ र गनं सक्तछं । अउनुहोस् महिला र वालवालिकाविरद्ध हुने बेचविखन लगायत सरै प्रकारका हिंसाविर्द्ध एकजुट होऔं।

6 बेचविबन जस्तो जघन्य अपराध रोक्न हाम्रो कानुन र सामाजिक मान्यतालाई न्यायपूण पारिनु पर्दंः। बेचबिखनको चपेटामा परेका किशोरी र
महिलाहरूलाई हेनें दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ।

## गीत/कविता

## जातीय भेदभाव

- हरिराम मिजार

दलित भर्नी गदंध्यौ भेदभाव, सुन सार्थी तर किन त्यहा दलितले सिलाएको जुत्ता तिम्रो चुलामाधि अव भन कसलाई तिमी भन्छौ दलित जाति -

तिर्मा भन्व्यौ ऊ दलितले छोएके खानु हुदैन, सुन साथी तर घरमा लगेर देउतालाइं चढाउंदा
तिम्रो देउता त त्यही दलित माधि
अब भन कसलाई तिमी भन्छौ दौलत जाति - ?
तिमीले खान्छौं मासु मछिली, सुन साथी तर त्यसलाई काटने करो बनाउने त त्यही दलित जाति अब भन कसलाई तिर्मी भन्छौ दलित जाति - ?
नाइ्रो भइं त तिमी पनि हिंडदैनौ, सुन साथी तर तिर्माले लगाएको लुगा सिलाउनें त त्यही दलिन जाति अब भन कसलाईं तिमी भन्छौ दलित जाति - ? सबै कुरा तिमो घरमा उछननन, सुन सार्था

बजारमा व्यापारी पनि हुन सक्छन दलित जानि अब भन कसलाईं तिमी भन्छौ दलित जानि - ?
घरमा पानी आएन भनेर कराडध्री, सुन सार्थी तर पार्नाको धारो बनाउने त त्यहीं दलित जाति अब भन कसलाईं तिमी भन्बौ दलिन जानि - ?

तिमी आफिस जानको लागग यातायात खोज्बों, सुन सारी, तर तिर्मीलाई के थाहा कि सवारी चलाउने हुन सक्ळन् दलित जाति अब भन कसलाइ लिमी भन्छौ दलिन जाति - ?
तिरी बिरामी हुंदा अस्पताल जन्छौ, मुन मार्थी तर तिमीलाईं के घाह कि,
अस्पतालमा डाकटर पनि हुन मक्ठन् दलित जााति
अब भन कसलाईं तिमी भन्छी दलित जाति - ?
हिंड्दा डुल्दा देश बिदेश पुगिन्द्र
सुन साथी कहां गांस कहां वांस
कमलाई भन्ने दलित जाना
अब भन कसलाइं तिमी भन्छौ दलित जाति - ?

# नहिलाभाथिको हिंसा र यससँँग अन्तरसम्बन्धित विषयहरू 

## सैद्धान्तिक बहसहरुमाथि एक टिप्पणी

- सुजिता शाक्य


66 विततमा महिला तया बालबालिका मात्र ओसारपसार तथा बेचबिख्वनमा पनें घटनाहर सुनिन्थ्यो वा देखिन्थ्यो भने अहिले आएर पुरुषहुरू पनि ओसारपसार, मानवतस्करी र बेचविखनमा पर्न नयाँ प्रवृत्तिको विकास भएको छ। 今)

विगत $४ ०$ वर्ष अगाडिदेखि संचालित माओवादी जनयुद्धको आधिकारिक घोषणापश्चात् नेपालमा सशस्त्र संघर्षले ठृलो मात्रामा धनजनको क्षति भैसकेको छ। त्यसले सिर्जना गरेको जटिलतम समस्याहरूमधे आन्तरिक तथा बाहूय विस्थापन एक प्रमुख बनेको छ, सुरक्षा ₹ जनजीधिकाको सिलसिलामा मानिसहरूको गतिशिलतामा बृद्धि भएको छ। यही गतिशिलता सँगसंगै महिला तथा वालवालिकाको जीवन अभ धराशायी र जोखिमयुक्त बन्न पुगेको छ। यसले मानव बेर्चविखन ₹ ओसारपसारको क्षेत्रमा विगतमा भन्दा कैयौं गुणा बढ़ी जोखिम बढाएको ह। मानिसहरूका लागि सुरक्षा, जीविकाको सवाल ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ। यस्तो बिकल्पहीनतामा मानिसहरु अनेकी वाध्यताको शिकार बन्न पुद्छन् र सजिलैसंग लोभलालच र ललाइफकाई, भुक्यानमा फंस्ने खतरा रहन्छ । विगतमा महिला तथा बालवालिका मात्र ओसारपसार तथा बेचबिखनमा परें घटनाहरू सुनिन्ध्यो वा देखिन्प्यो भने अहिले आएर प्रुष्हरू पनि ओसारपसार, मानवतस्करी र बेचबिखनमा पर्ने नयां प्रवत्तिको विकास भएको छ। व्यक्तिगत रूपले मानिसहरु धेरै कमाइं गर्ने आशामा जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा मानव तस्करी गर्ने माफियाहरू संस्थागत रुपमा भाप्रिएका छन्। एकातिर पितृसत्तात्मक सोंचबाट विकास भएको हास्सो सामाजिक संस्कारहरूले महिला हिंसालाइं बढावा दिएको छ भने अर्कोतिर नब-उपनिवेशवादी विश्वव्यापीकरणको प्रकृयाले मानिसको शोषणमा बृद्धि गरेको छ। यी सबै कुराबाट मुक्त हुनको लागि संघर्ष नै

एडटा निर्विकल्म माध्यमको रूपमा देखा परेको区 मानिसले आफ् बांच्नको लागि हरघडी संघर्षं गनुंपनें बाध्यता खडा भएकों छ। माहला हिंसाको जड पत्ता लगाउने र त्यसलाई निदान गनंको लागि त्यससंग अन्तरसम्बन्धित विषयहरूलाई गहिराईमा गएर अथययन गनें उद्देश्यले सारंजनिक सुनुवाईं तथा महिला-अदालत हुनुभन्दा एक दिन अगावै सैद्धान्तिक अहसहरुको आयोजना गरिएको थियो।

निम्न १० बटा विषयहरु कमशः सशस्त्र द्वन्द्य विस्थापन र वेचबिखन विषयमा शर्मिला कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जसमा माओवादी जनयुद्ध शुरु भएपश्चात् हरेक बर्प नागरिक विस्थापनमा बृद्धि, गाउँमा बस्तेहरु आर्थिक नाकाबन्दीका कारण भौकै वस्नु पनें, अकल मृत्यु भोग्न वाध्य भएको, बालबालिकाको शिक्षा प्राप्तिको अध्रिकारवाट बन्चित हुनाको साथै परिबारको गुजारा चलाउन मजदुरी गर्न बाध्य भएको, महिलाहरू बेचबिखनमा पर्नको संख्यामा बृद्धि भएको, लागुपदार्थको ओसारपसार गर्न र यौनव्यवसायबाट गुजारा गर्न बाध्य पारिएको, ठुलो संख्यामा युवाहरु असुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा जान, छिमेकी देशको शरणमा बस्न ₹ त्यही जीविकोपाजंन गनें नेपालीको लाखौंको संस्यामा वृद्धि भएको कुरा ससस्यको रूपमा उठाउनु भएको छ । यसबाट दलालहरू मोटाएको कुरालाई समेत इड्रित गार्नु भएको छ। यस समस्याको समाधानको लागि सबै वर्ग, जातजाति, लिगहरूको सहभागीमूलक अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता, संविधानसभाबारे सम्बन्धित निकाय, बुद्धिजीवरं, नारारिक

समाजले अत्यन्त संवेदनशील भई गृहकार्य गरी कायांन्वयन गनुंपनें, स्थानीय स्तरदेखि नै शान्ति वातांका लागे जनदबाब सृजना गनुं पनें, द्वन्बका मूल कारण पहिचान गरी कार्यकमहरूको सुरुवात गनुपनें, युद्धरत दुवै पक्षले मानवअधिकार आयोगद्वारा तयार शान्ति सभौतामा हस्ताक्षर गनुपनें, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तरांष्ट्रिय सन्धि-सम्कौताहरू विशेष गरी जेनेभा Convention UN Regulation 1325 सन्धि कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनु पन्नें, द्वन्बको विस्थापनसंगै बेचविखन र ओसारपसारको समस्या घढ्ने हुदा त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी उपायको अवलम्बन, विस्थापित, वेचविखनमा परेका र विभिन्न प्रकारका जोखिमपूण्ण कामगन बाध्य बालवालिकाको तत्काल पुनस्स्थापना गनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ।

मल्ल के. सुन्दर पद्मलाल विश्वकर्माले सीमान्तिकृत/किनारामा पारिएको समुदाय र बेचविखनको सम्भावना विषयमा कार्यपत्र पेश गनुंभएको धियो, जसमा सीमान्तिकृत किनारामा पारिएको समुदारभिन्र हलिया /कमैया, चरम आर्थिक शोपणमा परेका जातीय/सास्कृतिक/भापिक उत्पीडनमा परेका आदिवासी/जनजाति, लैंगिक विभेद एवं बेचबिखनको मारमा परेका महिला, जातीय विभेद तथा छुवाछ्तुतको शिकार भएका दलित, क्षेत्रीय विभेद भोगिरहेका मधेशी, धामिंक उत्पीडनमा परेका मुश्लिम, किशिचयन तथा बुद्वमार्गी, अल्पसंख्यक: आप्रवासी एवं शरणार्थी र गोराहरूको जातीय विभेदमा परेको ब्रटिश गोरां सैनिक समुदायलाई सीमान्तिकृत वर्गमा समेदनु भएको छ। सीमान्तिकरणका मूल य्रोत तथा कारणहरूका रूपमा वणांश्रमवादी सामन्ती शोपण $₹$ उत्पीडन तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, सामन्ती एवं पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली तथा सम्बन्ध, धर्म एवं संस्कृतिका नाममा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं लैंगिक विभेद तथा शोषण-उत्पीडन, विभेदकारी राज्यसत्ताको स्वरूप र त्यसमा आधारित विभदेकारी ऐन कानुनहरूलाई लिनु भएको छ। चेतनाको कमी एवं गरिवीकै कारण कतिपय पछौटे जनजाति एवं दलित महिलाहरू, वालबालिकाहरू ₹ पुरुपहरू पनि विभिन्न ढइ़ले बेचबिखनका शिकार हुदै आएको, दलित समुदायभित्र बादी

जातिका कतिपय महिलाहरु परम्पराको नाममा देहव्यापारमा धकेलिएको, सीमान्तिकृत समुदाय मध्ये केही जंनजाति वा दलितहरूले विबाहका दोहोरी खर्च, रित-भात वा छार्रग्रा लिने नाममा छोरीचेली बेच्ने स्थिति देखिन्ध भने जारी प्रथाले पनि महिला बेचविखनकै रूपमा रहेको, सामन्ती दासप्रथाको अवशेपकां रूपमा रहेको हलिया/कमैया, विष्टकमाउने (बालीघरे), डोलीवोक्ने, देंकी, फूमा, छाउपाडी जस्ता कुप्रथाहरू अव्यापि कायम रहेको, बर्गीय/जातीय/लैंगिक विभेदको मारमा परेका कतिपय जोखिम स्थितिका महिलाहरू बोक्सीको आरोपमा सास्ती भोरैदै आएका छन् भने उच्च जातिका पुरुपहरूद्वारा दलित महिलाहरू बलात्कृत हुने, प्रेमको यहानामा फंसाएर गर्भवती भएपछि त्याग्ने तथा जन्मिएको सन्तानले नाता सम्बन्ब कायम गनं नपाएर नागरिकता नपाउने समस्याहरू कायम रहेको, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका मधेसी समुदाय भिन्रका विपन्न ₹ दलित समुदायहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा रहनु, वहुसस्यक जनताहरू भूमिहीन हुनु, राज्यको साधन सोतमा पहुँच नहुनाकै कारण नार्गरिकताको पाउनवाट वर्चित हुनु, श्रम/कला/सीपको शोषण अनि नीति निमांणका तहमा हिस्सेदारी नहुंदा सिमान्तिक समुदाय अधिकारावहीन एवं आवाजविहीन भएको कुरा उल्लेख गारएको छ । सिमान्तिक्त समुदायका वहुआयामिक समस्याहरू नै वर्तमान दन्बका कारण बनेकोले गदां यस्ता समुदायहतू धेरैजसो माओवादी विद्रोहमा समेत होमिन पूगेको तथ्यलाईं उजागर गनुं भएको छ i त्यस्तै बढ़दो विश्वव्यापीकरण $₹$ बर्णंबादी पितृसत्तात्मक राज्यसत्ताको कारण सिमान्तिक्त समुदायले आफ्नो परम्परागत पेशा, व्यवसाय, कला एवं आफ्नो प्राक्तिक बसोवासवाट विस्थाप्तित भएका छन्।

समाधानका उपायतरूमा, सिमान्तिकृत थी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गनंको लागि संविधानसमा मार्फत् नयों संविधान निमांण गनुपदनें, विभेदयुक्त ऐन कानुनहरू खारेज गरी नयाँ ऐन-कानुनको निर्माण ₹ प्रभावकारी कायांत्वयन गनुं पर्ने, यस सम्बन्धमा साकंको "महिला र बालबालिका वेचविखनलाई प्रोतकार र परास्त गर्ने महासन्धि"लाईं अनुमोदन गरी लागु गनुंपनें, सदियौदैखिको जातीय विभेद,

## 6

 बढ्दो विश्वव्यापीकरण र वर्णवादीपितृसत्तात्मक
राज्यसत्ताको कारण सिमान्तिक्त समूदायले आफ्नो परम्परागत पेशा, व्यवसाय, कला एवं आफ्नो प्राकृतिक बसोबासबाट विस्थापित भएका

> 46 मालिाहलने नयां-सयाँ शीप र प्रविधिमा दक्षता हासिल गनें र आफ्नो स्व:पहिचानलाई कायम गदैँ अहिलेको २१ औँ शताव्दीको चुनौतीसँग ग सामना गर्नं सक्ने बनाउनु पनें आजको आवश्यक्ता हो ।)

आर्थंक उत्पीडन एवं जातीय छुवाधुत हटाउन जनजर्जात, मर्हला एवं दलित लगायत भौगोलिक विकटताका कारण पिर्ध्डडएका समुदायलाईं सवैधानिक रूपमै सम्पूर्ण क्षेत्रमा आर्वधिक आरक्षण नीति लागु गनुपनेन, महिला, जनजाति, दलित समुदायको अधिकारलाई मानवाधिकारको रूपमा अड्रिकार गरी नारगरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतले अधिकार बहालीमा राज्यलाइं दवाव दिनुपने, समान कामको समान ज्याला, परम्परागत पेशा, कला, व्यबसायलाईं आर्थुनिकीकरण, जीवनउपयोगी ? मयांदित बनाउनु पनें, त्यस्तो समुदायलाईं भू-स्बामित्व, प्राकृतिक सोत साधन माधिको पहुंच प्रदान गर्ने समानुपातिक प्रार्तर्निधित्वको अवसर दिने अनि न्याय, प्रशासन, रोजगारी लगायतका सवै क्षेत्रमा विशेष अवसरको नीति ₹ कायंक्रम लागु गनं पनें कुरालाइं उठाएको छ।

मानव बेर्चविखनका नयां आयाम र भविष्यको रणनीति विषयमा दुगां धिर्मिरेले कार्यपत्र प्रस्तुत गनुं भएका थियो। चेलीबेटी वेर्चविबनसंग सम्बन्धित नयां प्रवृत्तिका रूपमा सकंसमा बालवालिकाको प्रयोग, यालक्कोसमेत ओसारपसारमा वृद्धि, कामको खोजीमा गएका प्रवासी महिलाहरूको यौनशोपण, कम उमेरका यालवालिकाको औसारपसारमा बृद्धि, एड्स लगायत अन्य यौनरोगहरु, सीमा क्षेत्रका जिल्ला वड्डी प्रभावित, परिवार ₹ समाजमा पुन्नस्थापनाको समस्या, मानसिक तनाब, अन्य शारीरिक समस्था, ओसारपसारमा बाबुआमाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वृद्धि भएको कुरालाईं औल्याउनु भएको छ । विश्वव्यापीकरणले विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास, सज्बार र सूचना प्रवाह, रोजगारीका नयां-नयां अवसरहरूका कारण मानिसहरूको विर्विन्न प्रयोजनको निम्ति गतिशिलतामा बृद्धि भए अनुरूप महिलाहरूलाईं पनि उत्प्रेरित गरेको, पारिवारिक आयमा बृद्धि गने नयां प्रविधियारे ज्ञान हासिल गनें, नयां ठाउं हेनें उत्सुकताका कारण गाउँबाट शहर, शहरवाट असमाना जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र लगायत अन्य मुलुकतर्फ जाने गरेको देखिन्छ। तर अपयांप्त सूचना, अदक्ष कामदार भएको कारण महिलाहरू जबरजस्ती यौनशोपणको शिक्रार भएको, फुक्याएर वेश्यालय पुच्याउने जस्ता

घटना प्रकाशमा आएका छन् ।
चेलीवेटी बेचचिखनको समस्यालाइं नियन्न्रण र उन्मुलनका लागा सयै पक्षवीच मजयुत समन्वय हुनु आवश्यक छ। यौनदासताको लागि जवर्स्ती गरिने चेलीबेटी ओसारपसार मानवअधिकारविर्दको कार्य हो जसलाइं सबै पक्षले निरुत्साहित गनुं अत्यन्त आवश्यक छ । यौनदासताले महिलालाइ सध्रैं एडटा वस्तुको रूपमा उपयोग गनें र हेने परिपाटीको विकास गदंछ। एउटा मानवको रूपमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानलाइं कायम गरेर महिलाले वाँच्न पाउनु पदंछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। महिलाहरूल नयां-नयां शीप र प्राबधिमा दक्षता हासिल गनें ₹ आफ्नो स्व:पहिचानलाइ कायम ग़े अहिलेको ₹१ औौ शताब्दीको चुनौतीसंग सामना गनं सक्ने बनाउनु पर्नें आजकों आवश्यकता हो।

भ्रप्टाचार, राजनैतिक विर्कृत्, चेललबेटी वेर्चाबखन ₹ संरक्षण विपयमा शारदा पाखरेलले प्रस्तुत गनुंभएको कायंपत्रमा वतंमान देशको अवस्था सम्बन्धमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको संगसंगै राजर्नैतिक भ्रप्टाचारका रुपहरू पनि बर्दालदै, जाटल र अस्बस्थ प्रातस्पधांका नयां कुसंस्कृति पनि बढेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। वहुमतको आपै सरकार आप्नै पाट्टीका सदस्यहरूवाट पतन गराउनु, सत्ता प्राप्तको लोभमा आफू निर्वांचित भएको पाटीी छोडी अको पार्टीमा सामेल हुनु, आफु र आफ्नो दल सत्तामा टिक्न नसके प्पछ विकल्पको खोंजी नै नगरी पटक-पटक संसद विघटन गनुं, सत्तामा अवैध रूपमा टिकिरालन सांसदहरूको नैंतिक पतन हुनेगरी किनबेच गनुं, सुविधाभोगी प्रव्वात्तमा बृद्धि हुनु बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता र ममंका विपरित दल बदल्ने काम हुनु, सत्ता स्वार्थका लाराग पटक-पटक पाटी फुटनु र्भन जुदनु प्रतिस्पर्याबाट आउने प्रशार्सनक सेवाहरूमा राजनैतिक दवाबका कारण गुणात्मक संख्याको वदला अर्परपप्न कायंकतांहर भनां गनुं, पार्टीं चलाउने नाउमा पैसा लिएर जागिर वाइडनु जस्तो ऑनॉयमितामा वृदि भएको तथ्यलाइं अराडि ल्याउन भयो। विकसित देशको तुलनामा ववकासोन्मूब देशहरूमा भ्रप्टाचारको मात्रा अत्यन्त नै वह्ठी दोखिएको छ। बैर्दोशक सहयोगको निवांध्र

प्रवेश हुनु तर त्यसको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था नहुनाले देश अनैतिकता र भष्टाचारको गहिरो खाडलमा चुल्लुम्म डुब्दछ। हाम्रो देशमा भ्षप्टाचारले माधिबाट तलसम्म गाँंजेको छ। यसलाइं नियन्त्रण गर्ं नसक्दा देशले ठूलो क्षति बेहोनुं पर्ने कुरा कसैले नकान सक्दैन । राजनीति सयै नीतिहरुको राजा भएको हुँदा यो सड्लो हुनासाथै देशको अरु सयै क्षेत्र पनि स्वच्छ र सफा रहन सक्छ। राज्यले गरेका अवैधानिक कारबाही सरकारबाट भएका राजनैतिक भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय ढुकुटीको अनैतिक प्रयोग दलीय स्वार्थ पूर्तिका लागि दलहरूका काम र परिणाम, वित्तीय क्षेत्रमा भएको भष्टाचारले न्यायिक क्षेत्रसमेत पान भष्टाचारवाट मुक्त हुन सकेको छैन। अत्यन्तै कठिन भौगोलिक अवस्था र परिवेशमा अभिक्षा, गरिवी, सामाजिक अन्यायमा बांचेका वहुसख्यक नेपाली जनता राजनैतिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता ₹ अव्यवस्था ₹ भ्रप्टाचारको दोहोरो मारमा परेका छन्। देशमा देखिएको वर्तमान विद्रोह र दुवैतफंको सैन्यवादलाई उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशमा देशमा अस्तव्यस्तता यढ़ने, जटिल समस्याहरूको उपजको रूपभा वेश्यावृत्ति ₹ वेचबिखन बद्ने करामा सचेत भई देशको विद्यमान समस्यालाई सयै पक्षले त्याग र बलिदानीको भाबनाबाट सकेसम्म छिटो समस्याको समाधान गर्नुपर्नें कुरा उठाउनु भएको छ।

नेपालमा चेलिबेटी बेर्चावखन र भ्षप्टाचार बीचको अन्तरसम्बन्धको बारेमा यस कार्यत्रमा प्रप्ट्याउने प्रयास गरिएको छ। महिला विरूदका हिंसाहरू मध्ये यौनशोपणका लागि हुने महिलाको बेचविखन ₹ ओसारपसार एउटा प्रमुख हिंसाभित्र पर्ने भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मानववेचबिखन तथा ओसारपसार कायंलाई निपेध गर्नुका साथै मानवअधिकारको संरक्षण र संपद्धंनका लागि राज्यलाई मार्गंदशंन गरेको छ। यसभन्दा अधि २०४₹ सालमा विशेप ऐनको रूपमा जीउ मास्ने-बेच्ने कार्य (नियन्त्रण ऐन) आएको बियो तर पनि यसका कसुरदारहरू ऐनमा रहेंका कमी-कमजोरीहरूको फाइदा उठाउदै निरन्तर रूपमा वेचघिखन अपराधमा संलग्न भैरहेका छन् । श्री $x$ को सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन महासन्धी (CEDAW),

बालअधिकारसम्बन्बी महार्सान्ध (CRC), जीड मास्ने-बेच्ने तथा अरुको वेश्यावृत्तिको शोपण दमन रोक्नका लागि व्यबस्था भएको महार्सन्صिलाईं अनुमोदन गरी मानवबेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने अपराध नियन्त्रण गन्नें प्रतिबद्वता व्यक्त गरेको छ। एघारीं साकं शिखर सम्मेलनले वेश्यावृत्तिको लागि महिला ₹ बालवालिकाको ओसारपसार विर्दको साकं अभिसन्धि २००२ पारित गरेको छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राप्ट्रसंधारा पारित मानवअधिकारसम्बन्धी घोपणा-पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। महिला बेचविखनलाईं निर्मुल गर्ने तथा वेश्यावृत्ति ₹ बेच्चयिखनवाट हुने पीडित महिलालाई सहयोग गनं राष्ट्रिय कार्यदल तैयार भएको छ। कार्यंयोजना तैयार भएको छ तर प्रभावकारी कानुन निमाण भने अफसम्म हुन सकेको छैन । जसले गदां अपराधीहरूलाई सजाय दिन ₹ दिलाउन गाहो भैरहेको छ.।

प्रा. डा. शान्ता थपलिया चेलीवेटी वेचविखन बिरुद्धका विद्यमान कानुनहरू सम्बन्धमा उलेख गदै नेपाल अधिराज्यका संविधान २०४७ को धारा २० को उपधारा १ मा मानिसलाई वेर्चावखन गर्न, दास तुल्याउन, यांधा बनाउन र कुनैपनि किर्जिमले निजको इच्छाविरुद्ध काम गराउन निपेध गरेको छ। यस्तो कायं कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। धारा २६ को उपधारा 5 मा राज्यले वालवालिकाको शोषण हुन नदिंइ उनीहरूको हक-हितको रक्षा गनं आवश्यक व्यवस्था गन्नेछ भनी वालवालिकाको हकमा व्यवस्था गरेंका छ । मुलुकी ऐन जीज मास्ने-बेच्नेको महल को १ न. अनुसार कसैले कुनै मानिसलाईं विक्री गनें उद्देश्यले ललाइं-फकाई नेपाल सरहद वाहिर लैजान बा लरी बिदेशमा बेच्न लगेकोमा बेच्न नपाउदै पकाड भए बेच्न लैजानेलाइं दश वर्प र बेचिसकेंको भए बीस वर्प कैद हुने, किन्ने मानिस नेपाल सरहदमित्र फलला परें निजलाई समेत बेच्नेलाईं हुने सरहको सजाय हुन्छ भनी बे चबिखन कार्यलाई अपराध माना दण्डसजायको व्यवस्था समेत गरेको ₹। त्यसैगरी ₹ न.ंअनुसार कसैले कसैलाई कमारा-कमारी बनाउन, दास तुल्याउन वा वांधा बनाउन हुदैन । त्यसरी कमारा-कमारी बनाउने, दास तुल्याउने वा वाँधा वनाउने
(6 महलता विद्धका हिंसाहु मध्ये यौनशोषणका लागि हुने महिलाको बेचबिखन र ओसारपसार एउटा प्रमुख हिंसाभित्र पर्ने भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मानवबेचविखन तथा ओसारपसार कार्यलाई निषेध गर्नुका साथै मानवअधिकारको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि राज्यलाई मार्गदर्शंन गरेको छा।

## 6

 एकल महलिकां सामामीजिक, आर्यिंक, तथा सांक्कतनक समम्याहलताई निराकरण गतनं समतबल्यमा सहनुभति दिते व्यकितिलने मै उनीहरूको कमजारीको फाइदा उठाई बेचविखन गर्नें तथा बेश्यावृतिमा लाग्न वाध्य गरेको पाइन्छ ।व्यक्तिलाई तीन वर्पदेखि दस बर्पंसम्म कैद हुन्छ र अदालतले त्यस्तो कसुरवाट सम्बन्चित व्यक्तिलाई मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट कमारा-कमारी, दास-दासी तथा बांधा बनाउने कार्यलाइसमेत बेर्चविखनको अपराध मानी सजायको व्यवस्था समेत गरेको छ भन्ने स्पप्ट हुन्छ ।

वालर्वालिकासम्बन्धी ऐन २०४= ले बालकलाईं मादक पदार्थं, लागू औपध वा यस्तै अन्य नशालू पदार्थको बिक्री वितरण बा ओसार-पसार गरें काममा लगाउन हुदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्ब । जीज मास्ने-बेच्ने कायं (नियन्त्रण) विधेयक २०४७ को संसदको अभावमा पारित हुन सकेको छैन । त्यसले जीड मास्ने-वेच्ने सम्बन्धमा बढ़ी स्पप्ट परिभापा दिएको छ। देहव्यापारका लागि महिला तथा वालयालिकाको ओसार-पसार निषेध गर्न तथा यस्सिरुद्ध लड्नका लागि सार्क महासन्धिमा नेपालसमेत पक्ष रही पारित भएको छ।

यससंग सम्बन्वित अन्तरांष्ट्रिय कानुनहरूमा जीउ मास्ने-बेच्ने तथा अरुको वेश्यावृत्तिको शोषणको दमनको लागि सन् १९४९ मा व्यवस्था भएको महार्सान्धि र सो को सन् $९ ९ ० ०$ को अन्तिम प्रोटोकल (यस महासन्चि तथा प्रोटोकलमा नेपालले सन् १९९४ डिसेम्बरमा प्रतियद्वता जनाएको छ।।

दासत्व उन्मुलन तथा तत्सम्बन्बी महासन्धि १९५६।यसमा नेपालले सन् १९९३ मा प्रतिवद्धता जनाएको छ), महिला विरूद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्यी महासन्धि १९७९ (यस संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा नेपालले २२ अं्रिल, १९९१ मा बिना कुनै शर्त अनुमोदन गरेको छ । वालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९न९। सन् $२$ सेप्टेम्बर, १९९० मा अनुमोदन गरेको छ), मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोपणापत्र १९४ᄃ, चौथो महिला विश्व सम्मेलन १९९५)

बेचविखनको शैलीहरूमा प्रेमसम्बन्ध राखी विवाह गनें बहानामा सुटुक्क भगाएर अथांत् परिवारसंग साधारण सरसल्लाह गरेर, वेरोजगारलाई जागिर लगाई दिने, गाउँबाट शहरातिर घुमाउने, साधारण जागिर खानेलाई राम्रो जागिर लगाइदिने, परिवारवाट बिछ्छोड

भएकाहरूलाईं आफन्तसंग भेट गराउने, दु:ख पाएकाहरूलाई मिठो खानदिने, रामो लाउन दिने, पढाई दिने, हिरोइन, मोडेल बनाउने, लागू पद्वार्थ सेवन गराएर, अपहरण गरेर वा फकाएर, न्न्द्वको कारणले विस्थापित महिला तथा वालर्वालिकाहरू काम खोज्ने कममा शहरका रेप्टुरेन्ट, क्याबिन रेप्टुरेन्ट, होटल, मसाज पालंर जस्ता स्थानहरूमा काम गनं पुगेको महिलाहरूलाई बेच्चविखन गनें तथा देशभिन्न पनि देहब्यापारमा लगाइने गरेको पाइन्ध । हामो देशमा वालविवाह, अतमेल विवाह, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह प्रच्चलित भएता पानि यसको परिणाम त्यति रामो नहुने भएको कारणले परिवार विखण्डन हुने भएकोले यसबाट पनि दलालहरूले फाइदा उठाउंखन् । एकल महिलाको सामाजिक, आधिंक, तथा सांस्कृतिक समस्याहरूलाई निराकरण गनें सम्बन्धमा सहानुभूति दिने व्याक्तिहरूले नै उनीहरूको कमजारीको फाइदा उठाई बेर्चावखन गर्नें तथा वेश्यावृतिमा लागन वाध्य गरेको पाइन्छ।

समस्या निराकरणका लागि सुकावहरूमा देशव्यापी रूपमा जनचेतना जगाउने, मानवबेचविखन ₹ प्रवासन दुवैमा एक ठाउंबाट अकों ठाउंमा जाने प्रक्रिया हुन्छ, तर यी दुवै भिन्न-भिन्न विपय हुन् । यी दुवै कुराहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी नराबेको स्थितिमा मानववेर्चविखन सम्बन्धी ल्याइने नीति र कार्यकमहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने भएको कारणले यस सम्बन्धमा चेतना जगाउने, वेश्यावृत्ति र चेलिवेटी वेर्चविखन छुद्रा-छ्दें कुरा भएको हुनाले तत्सम्बन्बी छुटा-छुद्रै कानुन बनाउनु पनें, क्षेत्रीयस्तरमा भएका वेचविखनको सम्बन्धमा अपराधी लुकेर बसेको राप्ट्ले अपराध भएको राष्ट्मा अपराधीलाई सुपुदंगी गनुंपन्नें ₹ नगरेको खण्डमा अपराधी उर्पस्थित भएको राप्ट्रे आफ्नो कानुुअनुसार मुद्रा चलाउनु पनें, बेच्चिखनमा परेका महिला तथा वालवालिकाहरूलाई किन्ने व्यक्ति बस्ने राष्ट्रले क्षतिपर्तिंको व्यवस्था गनुंपनें, प्रत्येक राष्ट्रले चेलिवेटी खरिद-विकी वा यौनधन्दा सञ्चालन गनें समूह, दलाल वा व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तिनीहरूमाधि विशेप निगरानी राब्नु पनें, मानवयेचबिखनको सम्बन्धमा अनुसन्धान र बकालत अभियान तीत्र पानुपरने, कानुनमा

बेचविखन गनें र किन्ने दुवै व्यक्तिलाईं अपराधी मानी दुवैलाई सजायको व्यवस्था गनुपर्नें र पीडितलाइ दुवैवाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गन्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

महिला बेचविखन ₹ मानवअधिकार विषयमा सन्ध्या श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यप्रमा पदपूर्ति तथा आवत-जावतको तहमा हुने अधिकारको उल्लइघन, बँधुवा मजदुर, दासको अवस्था बेचविखनको पक्रियामा हुने अधिकारको उल्लड्घन र उद्वारको कममा हुने अधिकारको उल्लडघनको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा प्रमुख रूपमा भेदभाव नगर्ने सिद्वान्त अन्तर्गत राज्यले कार्यंविधि कानुन, नीति अथवा व्यवहारमा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूको विरुद्ध सारभूत रूपमा भेदभाव गरं नहुने, सुरक्षित र निष्पक्ष व्यवहार बेचविखनमा परेका व्यक्तिहरू मानवअधिकारको उल्लड्घनवाट पीडित व्यक्ति हुन, अध्यागमन व्यवस्थाको अनियमितता हुने भएतार्पन उनीहरूको अधिकारको रक्षा गनुं, हानी तथा कायंवाहीवाट रक्षा गनें कुरालाईं राज्यले मान्यता दिनुपनें, न्यायमा पहुँचका सम्बन्धमा प्रहरी, अभियोगकता ₹ अदालतले यो दलालहरूलाई दण्ड दिन गरिने कानुनी प्रयासहरू कायांन्वयन गर्दा पीडित पक्षको गोपनीयता, स्वाभिमान ₹ सुरक्षाको लागि सुर्रक्षित उपायहरूको प्रत्याभूति गनुंपनें, दलालहरूको पर्याप्त अभियोजनअन्तर्गत बलात्कार, यौनजन्य तथा अन्य (दवाबमुलक गर्भं तथा गर्भपतन समेत। अपहरण, यातना, कुर अमानवीय तथा अपमानमुलक व्यवहार, दासता अंन्य दासतामुलक व्यवहार, बंधुवा तथा अन्य अनिवार्यं श्रम, कमैया तथा दवावमुलक विवाहको विषयलाइसमेत समेट्नु पनें कुरामा जोड दिएको छ।

बेचबिखनमा परेकाको मानवअधिकारसंग जोडिएको सबालमा प्रमुख विषयहरूलाई समेदने कममा व्यक्तिगत कारबाहीको पहुँच तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार दलालको विर्द्धमा कानुनी कारबाही चलाउन र क्षतिपूर्तिंको दाबी गनंसक्ने कानुनको व्यवस्था गनें, बसोबासको व्यवस्थासम्बन्धी पीडित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि फौजदारी, देवानी तथा अन्य कुनै कानुनी कारबाहीको समयमा अस्थायी आवास प्रवेशाज्ञा (कामको अधिकार

सहित) प्रदान गनुपनें, साथै पीडित व्यक्तिलाईं शरण माग्ने र सुपुद्दगीको कायंयाहीको कममा हुनसक्ने खतराको सम्भावनालाइं ध्यानमा राखेर संरक्षण प्रदान गनुंपर्नें, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधा सन्दरंमा अस्थाईं बसोबासको अवस्थामा राज्यले पीडित व्यक्तिहरूलाईं स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाहरु पर्याप्त उपलब्ध गराउनु पनें, फितिं तथा पुनर्मिलन चाहेको तथा सक्षम भएको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा घर फर्किने अवस्थाको सुनिश्चिता गनुपनें, उपचार अन्तरंत चिकित्सकीय, मनोवैज़ानिक र कानुनी उपचारका साथ-साथैं पीडितको उत्थानलाईं सुनिश्चितता प्रदान गनें तथा सामाजिक सेवाहरूसमेत प्रदान गनुपनें । उपरोक्त व्यवस्थाको लागि राज्यले पूर्ण रूपमा उत्तरदायित्व बहन गदैं कायंग्वयनको सुनिश्चतता प्रदान गनुपर्नें कुरालाइं महत्वका साथ उठाएको छ।
"महिला माधिको हिंसा/वेर्चविखन" का सवालमा सन्चार क्षेत्रको भूमिका विपयमा आरती चटौत र जया लुइंटेललै संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गनुं भएको कार्यपत्रमा आमसन्चारका लागि सामाजिक विषय कहिल्यै पनि प्रार्थमिकतामा नपरेको वा महिला र वालवालिकाका विषय प्राथमिकताको तल्लो सूचीमा पर्नें गरेको तथ्यलाइं औल्याइएको छ.। राजनीतिक नेताका बेतुकका भापणले रेडियो, टेलिभिजन ₹ पत्रपत्रिकामा प्रमुख स्थान पाउने तर उसै दिन सुनसरीकों हर्चनगढीका महिलामाधि भएको सामुहिक बलात्कार पहिको चित्कारले सन्चार माध्यममा प्रमुख स्थान पाउन नसक्ने प्रवृत्तिहरू विद्यमान रहेको छ। तर पनि दशकको समय धैरै परिवतंन गनं सकिंदो रहेध भन्ने कुरा यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने भापाले पनि स्पष्ट पारेको छ दश वर्षअधि मुम्बईबाट नेपाल फकांइन लागेकाहरूलाई "वेश्या" भन्ने नेपाली प्रेसले आज "चेली" भन्न थालेको, पुनस्थांपनाको मात्रै होइन स-सम्मान जीवनयापनको अधिकारका लागिसमेत बकालत गर्न थालेका, "जर्नालिज्म"लाई "एर्टिाभज्म"को रूपमा स्वीकार्ने, महिला र बालबालिकका सबाललाई आफ्नो विषयका रूपमा छुट्याएर आफूलाई त्यसमा अप टु डेट राले प्रवृत्ति पर्वन बढेको, यस मुद़ामा पुरुषको बढ्दो सहभागिता, महिला हिंसा र बेचबिखनको अन्त्यका लागि प्रमुख कारणको उत्बनन गानें काम शुर हुनुलाई

6राजनीतिक नेताका वेतुकका भाषणले रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा प्रमुख स्थान पाउने तर उसै

दिन सुनसरीको हचंनगढीका महिलामाथि भएको सामुहिक बलात्कार पछिको चित्कारले सञ्चार माध्यममा प्रमुख स्थान पाउन नसक्ते प्रवृत्तिहर विद्यमान रहेको छ।
"

सकारात्मक मानिनुका साथै समाधानको वाटो मा नपहिल्याइं बिच्रमान कानुनका कर्मी कमजोरी ₹ नीति निर्माण तहलाइं आमसज्चार माध्यमले घच्घच्याउने काम गरेको छ.। श्रव्य, श्रव्य-दृश्य, ₹ दैनक/साप्ताहिक/पाक्षिक ₹ मासिक छापामा गरिएको अनुगमन अनुसन्यानले हालसम्म संचालित महिला तथा वालवालिकाका सबाल उठाइने विशेप कार्यकमो अभाव रहनुको साथै अन्य कार्यंकमहरू पनि लैगिक द्दृष्टकोणले सन्तोपजनक रूपमा सचेत नपाइएको कुरा उल्लेख गरारएको छ।

नकारात्मक प्रवृ्तिको रूपमा अभै पनि "बेचबिखन" र देहव्यापार" लाई एउटै थलोमा राखेर हेनें, माहला बालवालिकासम्बन्धी समाचारलाइं अनावश्यक सन्सनीपूर्ण ₹ अतिरज्जनात्मक विषय बनाउने, महिलासम्बन्धी विषयलाइं र्माहलाकै मात्र विषय ठान्ने जुटीहरू रहेको छ। यो चुटीलाई हटाउन सन्चारकर्मीलाई लैड्रिक सचेतनताको तालिम, समाजको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवतन गर्नु पनें कुरालाई अधि सारेको छ।

विपना थापाले उद्बार. पुनस्थांपना र पुनएंकिकरण विपयक कार्यपत्रमा उद्वार भन्नाले बेचविखन तथा ओसार-पसारको जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाइं अधिकारमुखी दृष्टिकोण, उनीहरूको मानवअधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गदैं प्रहरी, सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी तबरवाट मुक्त गनुं हो । तर व्यवहारमा भने मानवआधिकारको संरक्षण नगरी, विनार्नीति त्यस्तो कार्ण भैरहेको पाइन्छ । उद्वार गद्रा बेचिएको देश ₹ फकाउने देश दुवैमा बस्न/खाने / लाउने, स्वास्थ्य सुविधा, परामर्श सेवा आदि सुविधा सहित पुर्ण तयारी गनुं पनें, सम्भव भएसम्म घर परिवारसंग समन्वय गनुं पनें, उमेर पुगेकाहरूको उद्ढार गदीं उनीहरूको इंच्छाभनुसार मात्र उद्वार गनुपर्ने, आफु बेचिएको स्थानबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाउन र आफ्नो सामानहरू ल्याउने उंचित मौका र आवश्यक सहयोग पाउनु पनें, संरक्षण गोर्पनियता तथा कानुनी सहायताको पूर्ण व्यवस्था हनुपनें, दुदै देशको सरकारी निकायहरू बीच समन्वय गरी प्रभावाबको मानवअधिकार संरक्षण हुने व्यवस्था मिलाई अपराधीलाई कानुनी कारवाही गनं प्रमाण संकलन कारंमा सहयोग गनें, प्रहरी, गैरसरकारी संस्था संचारमाध्यम तथा अन्य सम्बन्यित निकायहरूलाइ वेर्चविखन ओसार-पसार, उद्वार पुनस्थांपना जस्ता विभिल सवालहरूमा ₹ यसको संबेदनशीलतामा सचेत गराउनु पनें कुरामा ध्यानाकर्षण गरेको छ।

वेर्चविखन तथा ओसार-पसारको अपराधवाट प्रभावत तथा सम्भावत जोखिमयाट बच्न सफल भएका व्यात्तहरूलाई उद्वार गरी आभ्रय दिनु पुनस्थांपना हो। पुनस्थांधपना गदां प्रभावितहरुको आथंक तथा सार्माजक सरक्तिकरण दुすैमा जोड दिनुपछं तार्ति उनीहरू आत्मानिंर भड़ समाजका गलत घ्यवहारहर विस्द्ध मुकाषिला गनं ₹ आफ्नो अधिकारको लागि लड्न सकुन, प्रभावितहरूलाई दिइने सीप विकासका तालिमहरू र्षाणक नमई दिर्घकालीन हुनुपनें, उनीहरूप्रति दया बा कल्याणकारी दृष्टिकोणले व्यवहार नगरी अधिकारको दृाप्टिकोणले व्यवहार गरारनुपनें, गोर्पनियता आत्मसम्मान ₹ आत्म निणंयको अधिकारको कदर गरिनु पर्ने । स्वतन्न रूपले हिंडडुल गनें तथा आफन्तहरुसंग भेट्ने अवसरलाई कुण्ठित गनं इंच्छा विपरीत सन्चारमाध्यममा बोल्न लगाउने, विगतको कुरा नकोट्याउने, प्रभाववतहरूको लागा आएको रकमको पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायले अनुगमन गनुंपनें, प्रभावतहरूलाईं जातका आधारमा, शारीरिक स्स्थात, विगतका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, प्रभावितहरूको लागि गरारने कुनै पनि कार्य उनीहरूको सल्लाह सुभावले वा सहभागीमुलक तवरले गनुंपनें, सरकारी वा गैरसरकारी पुनस्थापना केन्द्रका कमंचारीहरूलाईं बेचविखन/ ऑसारपसार प्रभावितहरूको अधिकारमुखी पुनस्थांपना, सामाराजकीकरण विपयमा अनिवार्य तालिम यस विपयप्र्रात संवेदनशील र सचेत गराडनु पनें कुरा उठाइएको 玉।

प्रभावित व्यक्तिहरूले आप्नो परिरारसंग पुन: ममलन भई पर्पबारका अन्य सदस्यहरूसरह अधिकार र हैसियतर्सहित सामान्य जीवन बिताउनु पुनएंकिकरण हो। पुनएंकिकरण सामांजिकीकरणको अभिन्न अंग हो। प्रभावततप्रति परिबारको व्यवहार सकारात्मक बनाउनका लागि पुनएंकिकरण गदां परिवारसंग पूर्व परामर्श गनुपर्ने, पुनएंकिकरणपछ्छि सरकारी वा गैरसरकारी निकायवाट निरन्तर अनुगमन गनुंका साथै प्रभावितसंग नियमित सम्पर्ं तथा परामशं गर्नुपन्नें, पारवारमा पुनर्एंककरण भएता पनि प्रर्भावतहरूलाइं प्रार्थामकताका साथ सामांजक तथा आधिंक सर्शाक्तिकरणो कार्यकमा संलग्न गराइनुपनें, उनीहरूलाई समाजमा सामान्य जीवनयापनका लागग सामाजिक तथा सास्क्ऱातक कायंक्रमहरूमा समान सहभागगताको बातावरण, सरकारी, गैरसरकारी तथा सम्म्बन्बित निकायहरूले बनाउनु पनें कुरामा जाड दिएको छ।

# वर्तमान सशस्त्र द्वन्द्व र महिलामाथि परेको असर 

## संस्कार एवं परम्परा

मानवको उदय र विकासक्रमको जुन स्थिति धियां, त्यसवेला महिला ₹ पुरुषमा कुनै भेदभाव थिएन, महिला र पुरुषलाई एक अर्काका परिपुरक अर्थात् एउटा रथको दुई पाड्ग्राका संजा दिने गरिन्ब्यो। तर समाज विकास गतिको जुन रूपमा अर्गाडि बद्दै गयो, त्यसैबेलादेखि पुरुषले आफ्नो आधिपत्य जमाएर महिलालाई निचा बनाउने प्रवृत्ति पनि बढाउन थाले। वाहिर काममा पुरुषको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नें अथांत् कमाइ-धमाइको काममा पुरुषहरू सक्रिय हुने ₹ महिलाहर घरायसी काममा नै व्यस्त रहनु पर्ने संस्कार बसाउन थाले । घरासयी रूपमा विहानदेखि बेलुकासम्म निरन्तर काममा खटिए पनि महिलाहरूले गरेको कामको मूल्यांकन खस्कदै गयो । मानव जातिको उदयको समयमा नड-मासुको रूपमा महिला र पुरुषलाई हेरिन्य्यो भने पछि पितृसत्ताले समाजमा जरो गाड्दै गयो ₹ आर्थिक, सामाजिक हरेक पक्षबाट महिला अधिकार हनन् गदै महिलालाई दोयो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेन्न थालियो। जुन संस्कार एवं परम्पराले गर्दा आज युगले एक्काइसौ शताब्दीमा प्रवेश गदां पनि महिलाहरूप्रति हेरिने दृष्टिकोण, राखिने सोंच अठाहौं शताब्दीको नै रहेको पाइन्छ।

नेपाल. एक विकासोन्मुख राष्ट्र भएका कारणले गदां पनि ग्रामीण स्तरमा महिलाहरूले गरिवी, शोषित, अन्नभिज्ञ र अशिक्षिको पीडा भोग्नु परिरहेको छ । जसका कारण चेलीबेटीहरू निरन्तर अन्याय, अशिका, शोषण ₹ उत्पीडनको शिकार बन्दै गइरहेका छन। यसरी दिनानुदिन महिलाहरूले भोग्नु परेको

- पीडाका कारण बैरै महिलाहरु राहत पाउने आशामा दलालहरूको पन्जामा फसी कतिले नारकीय जीवन विताउन बाध्य भइरहेको पाइन्छन् ।

यसरी पहिलादेखि नै महिलाले खेप्नु

परिरहेको यो अवस्था नेपालमा कंही वर्ष अधिदेखि संचालित सरकार-माओवादी सशस्त्र दून्दका कारण भन् बढ्वी पीडा खेप्न बाध्य हुनु परेको छ। विगत लामो समयदेखि संचालित सरकार-माओवादीवीचकों संशस्त्र द्वन्द्दका कारण थेरै मात्रामा महिला एवं बालबालिका यसको श्रिकार बन्न पुगेका छन् । युढ़का इतिहासलाइ हेदां प्रभावित हुने वर्गमा जहिले पनि सबैभन्दा घेंरै संख्या महिलाको नै रहेको देखिएको छ। यद्यपि लडाइको अग्रप्तक्तिमा भने पुरुपहरू नै बढी पाइन्छ । युद्ध जस्तोसुकै प्रकारको भए पनि संलग्नता अधिकांश पुरुषकै हुने गर्द्ध। युढका कारण धेरे पुरुषहरू मृत्युको मुखमा परेपच्छि पुरूषले सम्हाल्दै आएका आयआर्जनको क्षेत्रदेखि लिएर सग्माजिक, सांस्कृतिक पारिवारिक आदि थप क्षेव्रहरू महिलाले नै सम्लाल्नु पर्ने हुन्छु जसले गदां उनीहरूमाधि मानसिक बोफ थपिन पुग्छ। सशस्त्र युद्रले जहिले पनि नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ यसले महिलाहरूमा त भन् भयावहको स्थिति सिजंना गरिदिन्ध।

नकारात्मक पक्षहरु
आर्थिक असर- आयिंक क्षेत्रमा महिलाहरूको न्यून अवस्था रहिरहेके परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक बन्दूले विशेप गरेर महिलाहरूमा गहिरो प्रभान पारेको ब। तृन्दबाट उत्पन्न अर्थिंक अभावका कारण छ्रोरी-चेलीहरू विभिन्न बालका शोषणमा पनं बाध्य भएका छन्। महिला एवम् नालवालिका बैर्चविखन तथा ओसार-पसार गर्न लालायित दलालहरूले यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेका हुन्ध्रत्। आम्दानी राम्रो हुने प्रलोभनमा परेर बाबु-आमा अज्ञानतावश स्वयं छोरी-चेली बेच्न बाध्य भइरहेका पाइन्छन। द्वन्द्नमा सतभागी भएका पुरुषहरूको मृत्यु अथवा अंगभंग भई क्माउन नसक्ने भएपछ्धि घरको सम्पूर्ण भार महिलामाथि नै थोपरिने गर्दछ। कमाइ ल्याउने मानिस नभएपछि सम्पूर्ण अर्थिंक भार ।बालबच्चाहरुलाई पढाउने, पालनपोषण गनें,


6 युद्ध जस्तोसुक प्रकारको भए पनि संलग्नता अधिकांश पुरुषक हुने गदंध । युद्धका कारण धेरै पुर्बहल मृत्युको मुखमा परेपछि पुरुषले सम्हाल्दै आएका आयआर्जनको क्षेत्रेखिख लिएर सामाजिक, सांस्कृतिक पारिवारिक आदि थप क्षेत्रहए महिलाले नै सम्हाल्नु पर्न हुन्छ. जसले गदां उनीहरूमाथि मानसिक बोभ थपिन पूप्छ ।

4 समाजमा परिवतंतको लागि हुन्ह कारक हुन
सब्दछ। दुई
पक्षवीचको दन्नक्को
कारणबाट धेरै
सकारात्मक र
विकासका
निर्माणहह हैन
सम्छन्। तर
नैपालको सन्दर्भमा हेने हो भने
सकारात्मक पक्षहु भन्दा नकारात्मक पक्षहन नै बढ़ी
मात्रामा पाइन्ठ।

अन्य घरायसी खचंहरू गनें। महिलाले व्यहोनुं पर्ने हुन्ध। हाम्रो देशका अधिकांश गाविसहरूका महिलाहरू यस्ता खालका घटनावाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पाइन्छन् । आधिंक स्थिति अभावका कारण घरमा बस्ने महिलाहरू गलैंचा बुन्न जाने, गिद्टी कुटने, यालुवा चाल्ने काममा लाग्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै खालका काम गदैं गदां कतिपय महिला आर्थिक अभावका कारण स्वेच्छाले नै यौनव्यवसायतिर लाग्ने गरेको पाइन्छ भने कति महिलाहरू जवर्जस्ती यस्तो घृणित काममा सहभागी हुनु परिरहेको देखिन्छ । प्राय: गरेर ग्रामीण इलाकाका महिलाहरू पारिबारिक कारणले आयआजंन गर्ने कममा गलैंचा बुन्न जाने, उतैबाट बेचिने, एड्स जस्तो भयानक रोग लागी मृत्यु समेत हुने गरेको पाइएको छ।

शैक्षिक असर - अन्धपरम्पराले ग्रसित ग्रामीण बासिन्दाहरु अनभिज र अशिक्षित हुनाका कारण चेलीवेटीहरू शिक्षाक्षेत्रवाट समेत बन्चित हुन पुगेका पाइन्छन्। त्यसमाधि पनि अहिलेको आन्तरिक द्वन्दूले जन्माएको आर्थिक अभाव ₹ विभिन्न सन्त्रासका कारण महिलाहरूको अध्ययन कार्यलाई निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ। दून्बको कममा दिनहुंजस्तो हुने गरेको विभिन्न खालको सन्त्रासले कतिपय युवा-युवतीहरू गाउं नै छाडेर अन्त्रय जान वाध्य हुनु परेको पाइन्छ। अध्ययन गनं जाने बेलामा पनि कुनवेला कहाँ के हुने हो र कुन बेला कुन पक्षवाट आफू गिरफ्तार भइंने हो जस्ता विभिन्न सन्त्रासले अध्ययन कायं छड्न वाध्य भएको पाइन्छ । फेरी अध्ययन गनें बालवालिकाहरू दून्द्वरत पक्षको प्रथम निशाना बन्ने भएका कारणले गदां पनि शैक्षिक क्षेत्रमा निकै असर पनें गरेको देखिन्ध।

सामाजिक असर - आन्तरिक द्वन्द्वका कारण महिलाहरूमा जसरी आर्थिंक ₹ शैक्षिक अंसर परेको छ, त्यंसैगरी सामाजिक असर पनि परेको छ। सामाजिक संरचनाभित्र महिलाहरूप्रति गरिने भेदभाव/महिला हिंसा, छोरा र छोरीमा गरिने भेदभाव एकातिर छ भने महिलाहरूप्रति गरिने सामाजिक संरचनाको व्यबहार नराम्रो रहेको अवस्थामा आन्तरिक द्वन्दले कन् डर-त्रासको स्थिति जन्माएको छ। द्वन्बमा मृत्यु हुन पुगेका वा कमाइ गर्न नसक्ने भएका पुरुषहरूको सम्पूर्ण कायंभार महिलाले नै

सम्हाल्नु परंछ। यति मात्र होइन समाजमा विधवा भएर बांच्नु पदा धेरै वाधा तथा कठिनाइहरू सहनु पन्ने हुन्ध। कतै आफै बलात्कृत होइन्छ कि भन्ने डर हुन्छ भने कतै जाँदा वा कुनै पुरुपसंगै बसेर काम गदां बात लाग्ला भन्ने डरबाट सधैं वच्नु पनें बाध्यता महिलाहरूमा रहिरहन्छ,

विस्थापितको स्थिति - आन्तरिक दून्दूले विस्थापितको स्थितिलाई जन्माएको छ। भयत्रासबाट उत्पन्न असुरक्षित स्थानवाट सुरक्षित स्थानको खोजी गन आज महिलाहरू बाध्य हुनु परेको देखिन्छ,। र्कातपय महिलाहरू विस्थापन हुने कममा विभिन्न शहरी इलाकामा विभिन्न खालका पेशा गरी आफ्नो जीवन धान्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय महिलाहरू स्वदेशमान्रै नभई विदेशिन समेत वाध्य भएको पाइन्छ। गाउंमा बस्न सक्ने स्थिति नभएपछि बसाइं सनं बाध्य भएका यस्ता खालका महिलाहरू धंरै मात्राले जोखिमपूणं घटनाहरू समेत व्यहोरिरहेको पाइन्छ।

## सकारात्मक पक्षहरु

समाजमा परिवरंनको लागि दन्ब कारक हुन सक्दच। दुई पक्षवीचको दून्द्वको कारणवाट थैरै सकारात्मक र विकासका निर्माणहरू हुन सक्खन्। तर नेपालको सन्दर्भमा हेनें हो भने सकारात्मक पक्षहरू भन्दा नकारात्मक पक्षहरू नै बढ़ी मात्रामा पाइन्ध। किनकि सशस्त्र दून्दले थेरै मात्रामा नकारात्मक घटनाहरू निम्त्याइरहेको हुन्छ। तर पनि नेपालमा केही समय अधि संचालित आन्तरिक द्वन्दले महिलाहरूमा केही सकारात्मकपक्षको विकास गरेको छ। महिलाहरूमा हुने गरेको विभिन्न खालका हिंसाहरू विस्तारै न्यून हुदै गएको पाइन्छ। गाउंघरमा संधै जाँड, रक्सीमा पैसा सिध्याएर श्रीमती कुट्ने पुरुषहरु यस्ता कार्यंाट हाल बन्चित हुन परेको देखिन्छ । जसले गदां फजुल खरं बच्ने त आफ्नो ठाउंमा छ नै, पारिवारिक सम्बन्धमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । ग्रामीण स्तरमा हुने गरेका विभिन्न खालका शोषण ₹ दमनका क्रियाकलापहरू बन्द हुदै गइरहेका छन् । महिलाहरूमा समेत नेतृत्व पंक्तिमा कसरी अगाडि आउने र नेतृत्व पंक्तिमा आउंदा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा वुफूने मौका पाइरहेका छन्।


## दुन्द र किशोरीहरूको अवस्था

- स्पन्दना के.सी


## प्ष्ठभूमि

नेपालमा विगत आठ वर्ष अघिदेखि ने. क.पा. माओवादीद्वारा सज्चालित सशस्त्र जनुयुद्धको कारणले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ । वि.स. २०४२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध भन्-भन् तीव्र रूपमा बढ़दै गएको छ। देशमा भइरहेको युद्धले सम्पूर्ण नागरिकहरूले आफ्नो सुरक्षित साथ बस्न पाउने र शान्तसंग बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ। यस्ता खालका हिंसाहरू भोग्न सबैजना विवश भएका छन्। शसस्त्र द्वन्नको चपेटामा सर्वसाधारण वा नारारिकदेखि निर्दोष महिला, बुढापाका, वालर्वालिकाहरू ₹ किशोर-किशोरीहरू परेका छन् । द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर बालवालिकामा पनें गरेको छ।
बालवालिकाहरूको मृत्यु, घाइते, अपहरण ₹ गिरफ्तारी जस्ता क्रियाकलापको गतिविधिहरूको समाचारहरू अहिले दिनहुंजसो सुनिने गरेको छ। हिंसाको कारण प्रत्यक्ष शिकार भएका वालवालिकाहरूमा सैयौंको संख्यामा मारिएका वा घाइते भएका छन्। हजारौंका संख्यामा वालवालिकाहरू आमावार्युविहीन भएका छन् भने कैयौं अन्यन्त्र पलायन भएका छन् । त्यसवाहेक माओवादीहरूले आफ्ना निर्दोप किशोर छोराछोरीहरूलाईं युदको निम्ति लैजालान भनेर कसैलाई शहरतिर र कसैलाईं भारततिर र काम गर्न पठाएका उदाहरणहरू पनि पाइएको छ। अक बालवालिकाहरूलाई जिविकोपांजन गर्नका निम्ति उनीहरू श्रममा लाग्न

बाध्य भइरहेका छन् । त्यसमा पनि माओवादी गतिविधिहरूमा सहभागी भएको भन्ने नाममा सुरक्षाकर्मीहरूले वालबालिकाहरूलाई दुःख दिने गरेको पाइन्छ। जसले गरां बालबालिकाहरूको मनोसामाजिक समस्या पनि देखिन थालेको छ।

हाम्रो देशका यस्ता धेरै बालबालिकाहरूले आफ्नो गाउँघरमा आफनै परिवारमा, छराध्बिमेकमा आफ्नै आँखा अगाडि आमाबावु साथीभाइ आफन्त, छ्छिमेकीलाई हत्या कुटपीट ₹ अमानवीय यातना दिएको, धारिलो हतियारले निमंम हत्या भएको देखेका छन्। यस्ता कुराहरूलाई रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका माफं्त् सुनेको,देखेकाले बालवालिकाको दिमागमा दीर्घकालीन असर परेको छ. 1 हत्या हिंसाका कारणले हजारौका संख्यामा, बालवालिकाहरूलाई घरपरिवारविहीन भएका छन्। बावुआमा जंगलमा वसेको कारणले हजारौंको संख्यामा वालवालिकाहरू परित्यक्त भएका छन्। विद्यालयमा पढ्दै गरेका हजारौं विद्यार्थीहरू हिंसाको कारण पद्नबाट वच्चित हुनु पुगेका छन्। थसमध्ये कैयौ वालवालिकाहरू घर छोडी विस्थापित भएका छन् । युद्यग्रस्त अन्य देशहरूको नमूना हेदां गाउँहरूमा बालवालिका ₹ किशोर/किशोरीहरू निकृष्ट किसिमका वालश्रम शोषण, यौनशोषण तथा यौनव्यापार, सर्कस, बधुवा कृषि मजदुर, कापेंट बुनकर, घरेलु कामदार, इटाभही, गिट्टी कुटने, त्यसको साथै देहव्यापारका निम्ति बालिकाहरू ओसारपसार ₹ बेचविखनमा पर्नें गरेका छन्।

बालवालिकाहरूलाई एक ठाउंबाट अर्को ठाउँ लैजान एकदमै सरल र सहज भएको छ। यी निदोष बालबालिकाहरू र
किशोर-किशोरीहरूलाई दुवै पक्षले ढाल बनाएर प्रयोग गरेका छन् । यो आठवर्षको दौरानमा कैयन् वालवालिकाहरू विस्थापित भएका छनु, घर छोडी संरक्षणको लागि भौतारिदै हिंडेका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको कारणले गदां बालबालिकाहरूले भोगिरहेका समस्याहरू
9) सुरक्षा फौज र माओवदीहरूदारा गरिने सशस्त्र कारबाहीमा पनु

२। परिबार/आमाबाबुहरू मारिएका कारण वालवालिकाहरू टुहुरा, असहाय र परित्यक्त हुनु
३) सशस्त्र समूहदारा

किशोर/किशोरहरूलाई अपहरण गनुं र सशस्त्र संधर्षमा लैजाने डर पैदा गनुं
४) सरकारी सुरक्षा फौजन्वारा डर थम्की देखाउनु, गिरफ्तारी गनुं र शारीरिक-मानसिक यातना दिनु । कहिलेकाही यौन हिंसा गन्नु
廿) विद्यालयहरूमा हिंसात्मक कारवाही हुनु र विद्यालय बन्द हुनु र शिक्षावाट बच्चित हुनु पनें अवस्था
६) परिवारविहीन र घरवारबारविहीन यालवालिकाहरूको संरक्षण र पुनंस्थापना चनौतिपूर्ण हुनु

ง) घरपरिवार र छरछिमेकमा हिंसाजन्य घटनाले गदां विक्षिप्त बन्नपुगेका बालवालिकाहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्शंकां व्यवस्था नहुनु
5) युद्वपीडित क्षेत्रका

बालवालिकाहरु समय समयमा हुने खोप स्वास्थ्य सेवा खाद्यान्न आर्पूर्तं र पोपणयुक्त खाना आदिबाट वाक्चित हुनु पन्ने
९) सशस्त्र संघर्प प्रभावित गाडंघरहरूमा सुरक्षाको अभावले गदां बेरैजसो सामाजिक विकास ₹ वार्लहितकारी संस्थाहरू पलायन हुनु

हत्या, हिंसा र युद्धको असर
१) कारब १७० भन्दा बढ़ी वालवालिका (किशोर किशोरीहरु) को हत्या
२) करिब ३०० वालवालिकाहरूको गोलावारी, बम विस्फोटन र हिंसाबाट घाइते
३) करिव २,००० चालवालकाहरू कम्तिमा एक अभभावकको हत्या वा पलायनको कारण अनाथ वा परित्यक्त
४) करिव 5,000 बालवालिकाहरूको विस्थापन

## शैक्षिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव

9) कातपय शिक्षकहरू "जनकरवाही" वा "गिरफ्तारी" हुने डरले विद्यालयहरूमा अनुर्पस्थित हुनाले पढाइमा असर
२) धनी र पहुंचवालाका छोराछेरीहरू शिक्षाको निम्ति बिदेश पलायन
३) नेपालबन्द र अन्य राजनीतित आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरूको पढाइमा

नकारात्मक असर
૪) जनयुद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा करिय ३०० विद्यालय सुसन्चालनमा असर

## स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव

१) युद्ध र हिंसाको कारण बालर्वालकाहरूमा अपाड्गता र अस्वस्थातामा वृद्धि
२) युद्वको कारण खानेपानी र हावामा प्रदुषण
३) युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सञ्चालनमा बाधा

## मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव

9) वालवालिकाहरूको

सिजंनर्शीलतामा नकरात्मक असर
२) बालवर्ालिकाहरूमा हिंसाको सस्कारको छाप
३) युद्वपीडित बालवालिकाहरू बासगरी घालर्सैनकहरू, यौनशापणका पीडितहरु, अपहरण गारएका वा जेलमा राखिएका वालवालिकाहरूको मनोसामाजिक परामशं, समाजिकीरण ₹ पुनंस्थापनाको सबालमा चुनौति
४) मनोविजानमा डर, भय वा बदलाको भाबना

## बालसहभागिताको क्षेत्रमा

१) सकारात्मक सामाजिक र सामुदायिक गर्तार्वाधहरूमा बालर्वालकाको सहभागितामा कमी
२) बालवालिकाहरूको सहभागगताभा अधिकारसम्बन्धी गर्तावधिहस कम हुनु
वालवर्लालकालाइं युद्ध हिसा र सशस्त्र दून्द्बवाट सुरक्षित हुन पाउने

वालवालिकाको अधिकारलाइं वुक्नु जरुरी छ। वालअधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको कायान्वयन हुनु अति आवश्यक देखिन्छ।

हिंसा पीड्डतवालवालिकाको संरक्षणमा विरिन्न पदहरूको भूामका हुनुपर्दछ, जस्तै :-
9) सरकारको दायत्व ₹ भूामका
२) राजनीतितक पार्टीहरूको दायित्व र भूामका
३) गैरराज्य पक्को दायित्व र भूमिका
४) नार्गारक समाजको दायित्व

ऐ) जिल्ना शान्ति सर्मात र बाल संरक्षण स्सामतिको दायित्य
६. वालअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको दायत्व ₹ भूमिका

ง) जिल्खा वालकल्याण सार्मातको दायित्व ₹ भूमिका
5) गाड विकास सम्मितिको दायायत्व र भूामका
माधथ उल्लेखित सबै पक्षले हिंसाविरुद्ध बालर्लालकालाइं संरक्षण सुरक्षाको व्यवस्थापन हुनु जरुरी
छ। वालवालिका भनेका कलिला मुना जस्तै हुनु, उनीहरुको वालअधिकार पाउनु पहिलो प्रार्थामकता हो। आ-आफ़नो घरमा वस्न, वांच्न र पद्न पाएर ममताको वातावरणमा हुकंन पाउनु उनीहरूको नैसरिंक अधिकार हो। यी दुवै राजनीतिक पधदेखि हरेक व्यक्तिले वुभनु जररी देखिन्छ।

# चेलिबेटी बेचबिखनको मूल कारण अशिक्षा, असचेतना र गरिबी हुन् 



## (लाठो समयदेखिव निरन्तर रुपवा स्थाणीय स्तरमा कहिला तथा बालबालिका बेवबिरनबबिरुद्ध क्रियाशील कहिला तथा आत्म निर्भरता केष्द्र (मान्क) का फिल्ड कार्यकर्ता सावित्री श्रेष्ठसँग कहिला तथा बालबालिका बेचबिखनका सन्दर्कमा ओसार पसारका लागि विमला जवालीले गर्नुभएको साक्षात्कारको सार संक्षेप)

हाम्रा पाठकका लागि तपाइंको परिचय दिनुहोस् च ?

मेरो नाम त थाहा पाइहाल्नुभो, सावित्री श्रेष्ठ हो। मेरो घर सिन्धोपाल्धोक जिल्लामा पर्दंछ। हामो जिल्लालाई महिला तथा वालवालिका बेचविखनको हिसावले ज्यादै प्रभावित जिल्लाको रूपमा हेरिन्छा। यहाँ वर्षों देखि ललाई फकाई र वाद्यताबस चेलिबेटीहरूको बेचयिखन भएका र उनीहरूका दु:खद् कथा व्यथाहरू सुनिदै र देखिदै आएका छन् । बाल्यकाल देखि नै यस्ता घटनाहरू नभैदिए पनि हुन्य्यो नि भन्ने लागि रहन्यो र रोक्नकालागि मैले पनि केही गनुं पर्दंध भन्ने पनि उत्तिकै लाग्दथ्यो। यत्तिकैमा हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेर चेलिबेटी बेचविखनको रोकथाम र बेचबिखनमा परेका समाजकालागि केही गरौं भन्ने मनमालारिं रहन्य्यो। यसरी चेलिवेटी बेचबिखन विर्द्धको अभियानमा म आकर्षित हुदै गएँ र मान्क संग सम्बन्धित हुन पुगे।

बेचबिखनका क्षेत्रमा काम गर्न थाल्नु भएको कति भयो ? र यस सवाललाई कसरी हेर्नु हुन्ध ?

मैले माथि नै उल्लेख गरेमै म सानैवाट मानव समाजको कलंका रूपमा रहेको मानव बेचबिखन बिरूद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागैदै रहें तर २०३० सालमा मान्कसंग सम्बन्धित भएपद्धि भने म औपचारिक रूपमा यसविरुद्ध कार्यरत छु। जहाँसम्म यो सवाललाईं हेनें करा छ, यो समश्या सामाजिक र राजनैतिक कुरासंगसंगै जेलिएर आएको समश्या हो। एडटा विकराल सामाजिक समश्याको रूपमा रहेको यो समश्याले सबैतिरबाट प्राथमिकता पाउनुपद्धछ भने यस विर्द्ध काम गर्ने सरकारी गैरसरकारी सवै संघसंस्थाहरूले ऐक्यवद्ध भएर काम गर्नु पदंध।

अकौं महत्वपूर्णंकुरा यो समस्या आफ्नो देशमा मात्र सीमित नरहेर एउटा क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय समस्या पनि त्यत्तिक्कै हो। त्यसैले यसलाई त्यही अनुरूप पनि हेरिनु पर्दंछ।

यस समस्थालाई समाधान गर्न समग्रमा कस्ता प्रयास भइरहेका छन र समश्या समाधानकालाग कस्ता उपायहरू अवलम्बन गनुपर्ला ?

यस समस्यालाई समाधान गर्न

विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा कार्यंरत संघ संस्थाहरूले कार्य गरिरहेका छन् । सरकारी स्तरबाट पनि प्रयास भैरहेको छ तर मेरो विचारमा यो प्रयास पर्याप्त छ्छैन। सरकारले यस क्षेत्रमा अफ धेरै गनंबाकी छ।

चेलवेटी बेचविखनको मूल जरोका रूपमा अशिक्षा, असचेतना ₹ गरिवी जस्ता कुराहरू रहेकाले यसकालागि समाजलाईं चेतनाशील बनाउने खालका कामहरू र परिवारको आयआजंन बढाउने खालका कृयाकलापहरू संचालन गरिनु पर्दंछ। सचेतना बढाउने सबालमा सम्भावित र प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाईं मानव बेचबिखन र यसका परिणामवारे स्पप्ट जानकारी दिने, यसका बारेमा तालिम गोष्ठीहरू संचालन गनें, पचां, पम्पलेट, सडक नाटकजस्ता कुराहरूको आयोजना गर्ने जस्ता क्याकलापहरू संचालन गनं सकिन्ध। त्यस्तै समाजिक रूपमा मानिसहरूलाईं संगठित र जागरक बनाएर पनि चेलिबेटी बेचविखन विर्द्दको अभियानमा अगाडि बद्न सकिन्ब जस्तो लाग्छ।

यसैगरि संजाल निमांण गनें , पीडितलाई कानुनी लगायत राहत सहयोग पुन्याउने, धारणागत स्पप्टताकालागि प्रयत्न गनें जस्ता कामहरू पनि संगसंगै अगाडड जानु पर्दंछ।

तपाई आवद संस्था महिला आत्मनिर्भरता केन्द्रले चैं मानव बेचविखन विरुद्रको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता कामहतू गदैं आएको छ;

सावित्री: मैले अघिल्लो प्रश्नमा दिएको उत्तर नै यहाँ दोहरिन जान्छ। जे होस, मान्कले सचेतना मूलक, सहभागितामूलक (संगठित गर्ने काम) ₹ पीडितलाई कानुनी लगायत राहत सहयोगका कायंक्रमहरू पनि संचालन गदै आएको छ।

प्रभावितको पुर्नस्थापना र उद्वारका बेला गरिने व्यवहारहतँ अधिकारको रूपमा होइन वरु एक बालको कल्याणको रूपमा भइरहेको छ भन्ने पीडित पक्षको तफंबाट गुनासाहरू आइरहेका छन। यस सन्दर्भमा यहांको के विचार छ ?

सावावर्री: पीडितहरूले उठाउनु भएको कुरा एकदमे जायज छू। वास्तबमा यस क्षेत्रमा कामगनें व्यक्ति ₹ संघसंस्थाहरूको प्रभावितको पुनंस्स्थापना ₹ उद्वारका बेला गरिने व्यवहारहरू अधिकारमुखी दृष्टिकोणका हुनुपर्दछ। यस सवालमा काम गनें संघ संस्थाले केनि समयसम्म कल्याणकारी हुनुपर्यो त्यसपह्धि अधिकारमुखी अवधारणाले काम गनुं पदंछ।

कर्वतपय अवस्थामा पुनस्थापर्ना गरेर पीडामा परेकाहरूलाई उद्धार गरेर तिनीहरूलाई गृहमा रालने मात्र कामहरू भई रहेको 区 परिवारमा उधित पुनर्मिलन गराउने कामनरू कम भएका बन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो भनाइमा यहाँको के बिचार छ ?

छैन। पुनस्थापना आफैमा नरामो होइन । पहिलो प्रार्थामकता गृहमा नै प्रभावितलाई दक्ष बनाएपछ्छि मात्र पुनमिंलन गराउनु पर्धं। पारिवारिक

र सामाजिक पुनस्थापना शुरूमा नै गनुं हुदैन तर यो उनीहरूको अधिकार हो। बातवमा गृहमा आघारित पुनस्थापना जति सरल हुन्छ समुदायमा आधारित पुनस्थापर्ना एकदमै गाहरो हुन्छ किनभने यो सामाजिक सास्कृतिक मूल्य, मान्यतासंग गर्सिएको विषय हो । एकपल्ट समाजबाट टाढिइसकेपछि त्यो समाजमा पुनर्मिलन गाहरो कुरा हो। तर हायो अन्तिम लक्ष्य भनेको समाजमा आधारित पुर्नस्थापना नै हो।

पुनस्थापर्नांका लागि म्यूनतम पूर्वाघारहरू के - के हुनुपद्धछ ?

पुनस्थार्पना भन्ने वित्तिकै एकदमै गाहरो काम हो । हामीले पीडितहरु ल्याएर खान, लाउन दिएर मात्र पुनर्स्थपनको पूर्वाधारहरू पूरा हुदैन । पीडितहरूको तत्कालिन आधारभूत पूर्वांधारहरूलाई निम्नरूपमा हुर्नुपई :

- गौस, वास, कपास, स्वास्थ्य
- पुर्नस्थापनाभित्र रहेका महिलाहर मानसिक, शारीरिक रूपमा पीडित हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा वास्तविक समस्या के हो भनी पहिल्याडनको लागि परामर्श गनं एकदमै जरुरी हुन्छ।
- न्याय पाउनका लागि कानुनी सरसल्लाहको व्यवस्था हुनुपर्छ।
- इच्छाअनुसारको जीवन निवाहको लागि उंचित शिक्षा, शिष, रोजगारी ₹ शीपको उपयोग गर्नको लागि बजारको ब्यवस्था हुनुपर्दछ ।

पुनर्स्थापनाका लागी हालसम्म भएका कामहरू कती कामयावी भएका छन ती प्रयाप्त छ्रन त ?

प्रयाप्त हैन ।
पुनस्थापनाका लाणि सरकारी प्रयास केकस्तो पाजनु भएको छ ?

सामाजिक वयवहार
समुदाय नीति
बेचबिखनको स्वरूपमा अगाडि हालको रूपमा मूल्यांकन गर्नु थएको छ?

पहिला दलालले लगेर र बेच्चे
अहिले आएर व्यक्तिले
आफै पनि बेचिने सरकारको नीति अनुसार

बैदेशिक रोजगार कम्पनी संस्थागत भएको र यसको मार्फत

तत्कालिन आवश्यकता के छ ? जसो लागदः ?

नीति fियमको कार्यन्बयन
छावश्यक निति निमाण
अन्त्यमा अरु केही भन्न चाहनुहुन्ध कि ?

ओसारपसारलाइं शुभकामना महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरद्ध अभियानमा लागे सम्पूर्ण सहकमीं सहयोदाहरूलाई कहिले नथाक्न अनुरोधका साथै ग्रामिण तहमा काम लागने खालको ओसार पसार हुनु पर्यो।

# यथार्थका चित्कारहरु 

- कल्पना गिरी
"बस्दै गर है नानु ... अको लजमा मेरी मितिनी दिदीलाई भेटेर म केही मिनेटमै आउंछ ।" "किन र तपाइंकी मितिनी दिदी भएको ठार्डमा म जान हुन्न ₹ ? सुस्माले अंकलसंग प्रश्न गरिन्। हैन, हैन उहाँसंग मेरो एक्लै भेट्नु पनें एउटा अत्यन्त महत्वपूण काम छ । पछि बहाँसंग कुरा गरें मेरों फूसंद हुन्न । तिमी त अब संधै वहाँसंग बस्न पाउध्रयौ, वहाँसंग बस्न पाउनु त स्वर्गमा बस्नुभन्दा पनि आनन्दको कुरा हो। मितिनी दिदीसंग भेटेर वहासंग बस्न थालेपछ्छि त तिमी आमालाई पनि विसंन्छूयौ होला भन्दै अंकलले सुस्माको जीवनमा छिट्टै नै सुख र खुसी आउनेछ र र त्यतिबेला पनि यो अंकललाई भने नबिसंन आग्रह गरूयो। उसले सुष्मालाई एउटी पहाडिया केटीवाट शहरकी सुन्दरी केटी बन्ने र जीवनमा सुबै सुखको वर्षां हुने सुन्दर कल्पनामा डुबायो। उसले पनि ठार्नी कि, पहाडको सानो घर, आमा र सानो भाइ, वर्षांको हिलोमा दाउरा घांस, दिनैपिच्छेको बाउको रक्सी खाएर आमालाइ गाली गरेको र कहिलेकाही पिटेको क्षण र आफ़नै मुदु जस्ता निरु, काली र बुदुनीहरू। यी सवै कुरालाईं चटक्कै बिर्सेर उ डांडाघरेका छोरा हरिहर अंकलको पछि लागेर यो शहरमा राम्रो काम गरेर धेरै पैसा कमाउन र आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउन आएकी छ. । उसलाई बेलाबेला आमाको बोलीको फफल्खो पनि आइरहेको छ। बाखाका पाठाहरू नाचेको पनि संफना आइरहेको छ र आउदै गरेको सुन्दर जीवनको कल्पनाले पनि रोमाज्चित पारिरहेछ ।

सुष्मा भर्खरै १४ वर्ष पुगेकी छ। जीवन के हो र भविष्य कसरी सुन्दर बनाउने ज्ञान उसलाई छैन । तर भविष्य सुन्दर, सुखी र खुसीपूर्ण होस् भन्ने तीव्र चाहना भने उसमा प्रशस्तै छ। के सही र के

गलत, को आफ्नो र को अकॉ भन्ने छुद्याउने विवेक उनमा पसिसकेको धिएन । उनले सहरका यी ठूला ठूला घर, सोफा र गलैचा सजिएका कोठा ₹ पड्खा कहिल्यै देखेकी धिइनन् । उनी आज हरिहर अंकलसंगै सहर डुल्न पाएकी छन्। नयां नयां खानेकुराहरू खाएकी छन्। चिटिक्क परेको लुगा लगाएर आफ्नो अंकलसंग घुम्न पाएकी छन् । उनले आफूलाई धन्य र निकै भाग्यमानी सम्किन्।

त्यति नै बेला उनले आफ़ हिंडने बेलामा भाइले काँ जान लागेकी भनेर सोधेको र आफूले हरिहर अंकलको मितिनी दिदीको घर जान लागेको र शहरवाट आउने दशैमा जागीर खाएर राम्रो जकेट ल्याइदिने पनि बताएकी धिडन् । हरिहर अंकल पनि कति वेर लगाएको होला ? मितिनी दिदीलाइं भेटेर फर्कन, भनेर उनी अलि अलि रिसाउदै बिडन् । किन मलाई पनि संगै लगेर नचिनाएको होला भन्ने ठान्दै थिडन् । त्यति नै बेला एउटी अधवैसे केटी मिन्नी स्कट लगाएर जार्लीदार पहिरनमा कोठा भित्र छिरिन् र उनलाइं आजदेखि ऊ जस्तै गरी धन्दामा लाग्नु पर्ने बताई । के को धन्दा गर्ने ? खोइ त मेरो हरिहर अंकल ? पहिले म हरिहर अंकलको मितिनी दिदीलाइं भेद्धु र के काम गर्नुपन्नें हो ? हरिहर अंकल आएपछि कुरा गरेर काम गर्न बाल्धु, उनले हतारिएर भनिन् । तिम्रो हरिहर अंकल त गइसक्नु भयो, तिमीलाइं $3<000$ मा बेचेर, अय तिमीले हारीले जस्तै धन्दा गनुपच्छं, यहां आउने ठूला मानिसहरूलाइं रिकाउने धन्दा, अध्रिकि केटीले भनिन् । सुष्मा कोठा नै थकंने गरी चिच्याइन, हरिहर अंकल, म यस्तो जागीर खान्न, म मेंरै घर फंक्छु .... तर उनको आवाज सुन्ने हरिहर अंकल त्यहां बिएनन् । बिए त केबल कोठाका भित्ताहरू मात्र।


## एट्वीन गतिविधि

## मध्यमाञ्चल तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीहरू सम्पन्न

"चेलिबेटी वेचनिखन विरद्धको अभियानमा जिल्ला कार्यदलको भूमिका" विषयक मध्यामाञ्चल तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्र स्तरीय २ दिने कार्यशाला गोष्ठीर्रू मारं १०-११ हेटौडा ₹ विराटनगर अप्रिल १-२, २००४ मा सम्पन्न भए । हेटौडामा मानव बेचबिखन विरुद्धको सञ्ज्ञाल, मकवानपुर, ₹ विराटनगरमा इन्सेक पूर्वान्चल क्षेत्रीय कार्यालयहरू कार्यक्रमका सह-आयोजकका रूपमा रहेका धिए। कार्यकमहरुमा क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट जिल्ला कार्यदलका सदस्थहरूको सहभागिता रहेको थियो । यी कायशालाहरूमा चेलिबेटी बेचबिखनविर्द्ध श्री $x$ को सरकारका नीतिहरू ₹ कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू, वेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूसँग गरिनु पर्नें व्यवहारसम्बन्धी मानवअधिकारको न्यूनतम मापदण्डहरू, बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति ₹ वुकाईंहरू ₹ जिल्ला कार्यदलहरूको भूमिका ₹ दायित्वबारे छलफल भएको थियो । यी कार्यक्रमहरूमा एद्वीनका तफंबाट संयोजक इन्दिरा फुँयाल, कार्यक्रम संयोजक विमला जवाली, एट्वीन सदस्य संस्था ग्रामीण पुर्ननिर्माण संस्था (आर.आर.एन) की लक्ष्मी कार्की, नारी सिप सिजंना केन्द्रकी विष्णु ओका र महिला मत्त्रालयका तर्फबाट धुववहादुर खड्काले कारंशाला सहजकरण गनुंभएको थियो।


## महिला हिंसा अन्त्य गर्न हामी सक्छौं अभियान

 र महिला हिंसा र बेचबिखनविरुद्ध महिला अदालतको तयारीनेपालमा हुने 'महिला हिंसा अन्त्य गर्न हामी सक्छौ

अभियान' ₹ यस अभियानको मुब्य आकर्षणको रूपमा रहेको महिला अदालतको मुख्य आयोजकमा एट्वीन ₹ महिला दघाब सुरक्षा समूह रहेका छन् । महिला हिंसा र बेचबिखनविरुद्ध महिला अदालतको तयारीका कममा सन् २००४ को सुर्देखि डिसेम्बरसम्म विभिन्न मितिमा एट्वीन, महिला सुरक्षा दबाब समूह र अक्सफाम बीच महिला अदालतको अवधारणा, यसको आवश्यकता र तयारीबारे है पटकमन्दा बेंरै बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। साथै यी बाहेक अकसफाम साभेदार संस्थाहरु समेतको सहभागितामा $₹$ पटक आयोजक समितिका बठकहरु सम्पन्न भएका छन् । यिनै बैठकहरूबाट पुसमा सम्पन्न हुने महिला अदालतका लागि वक्ताहरु, सहभागीहरू, कार्यपत्र प्रस्तोता ₹ अव्यक्षहरूको चयन भएको थियो। सेप्टेम्बर छ, ง र 5 , २००४ मा आसन्न महिला अदालतको तयारीका सन्दर्भमा सम्भावित आयोजक संस्थाहरूका बीच कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना गरियो। कार्यशालामा महिला अदालतका बारेमा थप योजना तर्जुमा गरियो भने अदालतका निम्ति आवश्यक सम्पक व्यक्षि, प्रभाबित वक्ताहरू, न्यायदूत, लगायतका व्यक्तिहरूको अन्तिम स्वरुप दिइएको थियो ।

## जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीहरु सम्पन्न

महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न हामी सक्छौ भन्ने नाराका साथ शुर्वात गरिएको अभियानलाई प्रचार-प्रसार गरें ₹ जिल्ला स्तरमा बेचबिखनविरूद्ध सचेतना अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले एट्वीनका १९ वटै सदस्य संस्थाहरूले विभिन्न $१ ९$ जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यशालाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । ₹०६१ असौजदेखि मसीर मसान्तसम्ममा ... जिल्लामा यस्ता कार्यशालाहरु सम्पन्न भइसकेका छन्। कास्कीमा नेपाल बालमजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन), चितबनमा टेका समूह, कैलालीमा इन्सेक, सिन्युपाल्वोकमा महिला आत्मनिभंरता केन्द्र, दोलखा ₹ दाडमा महिला हित समाज, काभेमा जागरण नेपाल, रौतहटमा इन्हुरेड/हिम्राइटस, पसा र मकवानपुर ₹ पर्सामा नारी सिप सिर्जना केन्द्र, यादिडमा महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजनामा यी कायंशालाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । बांकी जिल्लाहरूमा पानि यी कार्यशालाहरु सम्पन्न हुदे छन् । मानव बैचबिखनविरद्ध कार्यरत विभिन्न संघ-संस्थाहरूको सहभागिता रहेको ती कार्यक्रमहरूमा महिला बेचबिबनको परिभापा, तत्वहरू, प्रयोजन र हाल सन्चालित महिता हिंसा ₹ बेचाबखनविरूद्ध महिला अदालत बारेमा जानकारी ₹ छलफल गरिएको थियो ।

## क्षेत्रीय र अन्तर्राष्टिय कार्यक्रमहरूमा सहभागिता

एट्वीनको तर्फंबाट यस वर्ष विभिन्न राष्ट्रिय ₹ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आयोजना मएका वेचविखन विरुद्ध ₹ महिला अध्रिकारका लागि भएका कार्यशाला ? अभियानहरूमा सहभागीताहरू भएका छन् । घस कममा वैक्कमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक एन्जिओ फोरुमना एदवीनका संयोजक इन्दिरा फुँयालको सहमागिता भएको धियो। उक्त कार्यकममा आ- आफ्नो संस्बाको तर्फचाट एद्वीन सदस्य संस्थाहरू- शक्ति समूह, नारी सिप सिर्जना केन्द्र, महिला हित समाज, हिमराइट्सको सहभागिता रहेको थियो। अक्सफाम दक्षिण एसिया कायालयको आयोजनामा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न महिला हिसा अत्त्य गर्न हामी सक्ठौ अभियान We Can Campaign: र अभियानसम्बन्धी छलफल कार्यशलामा एटर्थीनका तरेंबाट संयोजक इन्दिरा फुंयाल ₹ स्रोत केन्द्र अधिक्त बेनुमाया गुरुछको सहभागिता भयो। भारतको माहला हिंसा अन्त्य गर्न हामी सक्झ्तों अभियान (We Can Campaign) अन्तर्गतको घस बर्षको राष्ट्रिय कार्यंशालामा एट्वीनकी कार्यकम संयोजक विमला ज़ाली सहभागी हुनु भएको धियो । साथै वैक्रमा सम्पन्न GAATW को एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय परामशं वैठकमा एदवीन संयोजक इन्दिरा फुँयालले नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो । साथै नख़रे यही डिसेम्बरमा सम्पन्त GAATW को साधारण सभामा एद्वीनका तर्फवाट कार्यकम संयोजक विमला ज्ञवाली र एदवीन सदस्य संस्था नारी सीप सिर्जना केन्द्रका बध्यक्ष विष्यु ओकाको सहर्भागता रहेको वियो। उक्त कायंक्रममा एटर्वीन सदस्य संस्थाहर्त- शक्ति समूह, महिला आत्मनिर्भता केन्द्र, ग्रारीण महिला सिजंनशील परिवारहर्को तफंबाट समेत सहमागिता रहेको धियो।

## एटविनको वार्षिक मल्याड्कन, वार्षिक समीक्षा र सचिवालय हस्तान्तरण कायक्रम सम्पन्न

हरेक दुई-दुई वर्षमा एटविनका गातिविधिहरूयो संयोजन ₹ सचिबालय संचालनको जिम्मेनारी हस्तान्तरण हुने प्रवधानअनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेबा केन्द्र (इन्सेक)मा

- रहंको स्राच्चवालयको जिम्मेवारी ।मति ३१ जनवरी २००० देखि ₹ वर्षका लागि नारी सीप सुजना केन्द्र, मकवानपुरलाई हस्तान्तरण गरियो ।



## महिला अदालत सम्पन्न

今िसेम्बर ₹૧-२₹ २००४ मा एटविन ₹ र्माहला सुरक्षा दबाव समूहको आयोजनामा तथा अक्सफाम जी.ीी. नेपालको लैंगिक सबालका साकेदारी संस्थाहतक्को सह-आयोजनामा महिला तथा बालर्बालिका बेचविखनसम्बन्धी (राष्ट्रिय सार्वजनिक सुनवाइं। महिला अदालतको आयोजना गरियो। उत्त कार्यक्रममा 9000 सहमागीहरूक्ये सहमागिता रहेको यियो । जसमध्ये ३०० सहभागीहरूको विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी थिए।


महिला अदालतको सिलसिलामा शक्कि समुहदारा प्रत्तुत नाटक्को एक फलक

करारका सबो माबिरेहरलाई भणताअले च्यान प्र२या़ सकनु हुन्न। त्यरैले उहाले पत्येक परिभारम आमाका रूपमा एक एकजज्या प्रतिलिधि तोक्यु भएको ए।

# मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको निक्ति अनोपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) 

यां दंशमा सबैले सम्मानित रूपमा जीडन पाउने अधिकार छ, काम गरेपधि उचित ज्याला पाउने अधिकार छ. मन्न कुरा बुकाउदै कार्य आरम्भ गनें गैरसरकारी, मानबअधिकारबादी संस्था इन्सेक धमजीधी, शक्तिथानहरूबाट हेपिएका, धिचिएकाहरूलाई यो धर्ती सबैको हो ₹ सबैले सम्मानका साथ बांच्ने अधिकार छ भन्ने चेतनाको दियो बाल्दै २०४४ सालमा उदय भएको थियो।

इन्सकले जनताको माभमा रहेर मानवधधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको १६ वर्ष पूरा भएको छ.। यस अर्वधिमा आधारमूत मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापनाका लाग आफ्ना कार्यक्रमहर यसले सफलतासाथ संचालन गरेको सर्वंविदितै छ । इन्सेकले आप्लो स्थापना (ठेलागाडा चालकहरूको लागि कायंकम) देखिने अर्गथिंक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाईं आफ्ना कारंक्रमहरूमाफंत् महत्वका साथ उठान गदै आइरहेकोछ । बांधा मजदुर, कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला निर्धारण तथा मानवअधिकारका अन्य सबालहरूलाईं उजागर गनें कायंमा इन्सेकको उल्लेख्य संलग्नता रहदै आएको उ. । न्यस्तैगरी मानवअधिकार शशकारा, सचेतन ₹ अभियान कार्यक्रम माफंत नागरिक तथा राजनीतिक अध्रिकारको संरक्षण तथा डपयोंगको क्रियाशील रहेकोछ । विगत एक दशकमन्दा पहिलेद्दोख नै मानवअधिकारका सवालहरुमा शिक्षा, अनुगमन, लबिड, एड्भाकेसी, अनुसन्धान तथा तालिम इन्सेकका नियमित कार्यक्रमका रहादै आएका छन् साथै मानबअधिकार स्थितिको सम्प्रेपण गदै मानवअधिकार संरक्षण ₹ सम्बर्धनको लागि सम्बन्धित निकायमा दवाव सृजना गर्ने कायं यसले गदै आइरहकोच्छ।

इन्सेकले आफ्नो लक्षित समुदायको रूपमा उर्त्पीडत तथा उपेक्षित समुदाय कृषि मजदुर, महिला, दलित तथा वालवालिका लगायत सामाजिक विभेदमा परेका समुदायलाई लिएको छ।
भिजन (परिकल्पना / दूरदृष्टि)
मानवध्धधिकार ₹ सामाजिक न्याययुक्त राज्यकों स्थापना। मिसन (घ्येय)

जनताका लागि पहरेदारी, दबाव सृजना, नीति निर्मांणमा प्रभाव पार्ने, सश्किकरण गर्ने तथा विकासको मूल प्रयाहमा समाहित गराउने ध्येय इन्सेकको रहनेद्ध।

लक्ष्य
मानवअधिकारको संरक्षण ₹ सम्बद्धन ।

उद्देश्य
इन्सेकले आफललाई एक विस्बासनीय, स्वतन्त्र अभियानमुखी गैरसरकारी संस्थाकन रूपमा विकसित गदैं राप्टिय योजना तथा नीति निमांणमा प्रभाब पानं सक्ने संस्थाका रूपमा विकसित गनें तथा यसका आबद्ध संस्थाहर भाफंत ग्रामीण क्षेत्रमा समेत शोपित, पीडित तथा बहिस्कृत जनसमुदायको हितका लागि कार्य गर्नें उदेस्य राखेको छ.। त्यसका साथै महिला, बालवालिका, दलित यदि उर्प्पीडित वरंका लागि सुधारक, सहजकता, मध्यस्थकतां तथा सम्बद्ध सहयोद्वाको हैसियतले सबैका लागि सबै मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागग कार्य गदंचः ।

कार्यंौैली
अनुसन्धान, कार्य ₹ संगठन यसको कार्यंशैली हो।
कार्यक्रमहर
इन्सेकले संचालन गरेका कायंक्रमहर निम्न केन्द्र अन्तंगत सम्पादन गरिन्छ:

- मानयर्धधिकार शिक्षा तथा सचंतन कंन्द्र
- प्रलेख तथा प्रसारण केन्द्र
- सामाजिक न्यायको लाराग अभियान केन्द्र
- मानवर्धधिकार सन्धि अनुगमन केन्द्र
- व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र

क्षेत्रीय कायांलय
जिल्लाहरूमा संचालन हुने मानवअधिकार शिक्षा कायंक्रम तथा मानवध्रधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्द्वनका क्रियाकलापहस्लाई सुव्यर्बस्थित रूपले सम्पन्न गनं गराउन कार्यकहरूलाईं सफल बनाउन पांचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कारांलयहरू छन् ।

## मानवअधिकार बषंपुस्तक प्रतिनिधि

देशका ज\% जिल्लामा मानबअधिकार वर्प पुस्तक प्रतिनिधिहरूको व्यबस्था गरारएको छ.।

संपर्क:


अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
स्यूचाटार, कलकी, काठमाडौ
पांस्ट बक्स नं: २७२६, फोन नं: ૪२७दงง०, फ्याक्स: ૪२ज०yy,
इमेल: insec@insec.org.np
बैब साइट: www.inseconline.org

## एटवीन सदस्य-संख्थाहकको

१. परिवर्तनका लारि कार्यरत महिलाहरु (वाच)

टेलिफोन नं. : ૪૪९२६૪૪, ૪૪९०७६ц
फयाक्स नं. : ૪૪९૪६久३
इमेल : watchftp@wlink.com.np
वेभ : www.watch.org.np
पो.य.नं.. : ११३२१
२. ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आर.आर.एन )

टेलिफोन नं. : ૪૪१૫૪१ร, ૪૪ᄃ६१७ง
फयाक्स नं. : ૪૪१६२९६
ईमेल : rrn@rrn.org.np
वेब : www.rrn.org.np
पो.ब.न. : ६१३०
३.यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट)

टेलिफोन नं.: ૪३७३९०२, ૪३७३૪६६
फयाक्स नं. : ૪३७३०२०
ईमेल : cvict@cvict.org.np
वेब : www.cvivt.org.np
पो.ब.न. : ̌ெ३३
४. अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

टेलिफोन नं. : ૪२૪०७०९
फयाक्स नं. : ४२७०ぬะ१
ईमेल : insec@wlink.com.np
वेव : www.insec.org.np, www.inseconline.org
पो.ब.न. : २७२६
४. इन्हुरेड इन्टरन्याशनल

टेलिफोन नं. : र्य२००४४
फयाक्स नं : रू२००४२
इमेल : info@inhured.wlink.com.np
वेब : www.himrights.org
पो.ब.नं. : ४६९०
६. समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला तथा बालबालिका
टेलिफोन न. : ૪૪७૪६४૫,२०६१२१९
फयाक्स न. : ४૪७૪६૪ц, ૪૪ง९९६ц
ईमेल : cwish@wlink.com.np
वेभ : www.cwish.org.np
पो.ब.नं.. : २१४३३
७. नवज्योति केन्द्र

टेलिफोन नं. : ૪૪१९९६ц
ईमेल : navajyoti@nvj.wlink.com.np
पो.ब.नं. : ३६७
5. महिला विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र

टेलिफोन नं.: ४२४२०१४, ९६૫१०४७६२ऐ
फयाक्स नं. : ४४१४टन६
ईमेल : schems@wlink.com.np
पो.ब.नं. : २૪ऐ३
९. महिला हित समाज

टेलिफोन नं. : २०७२०३४
ईमेल : anwa@hons.com.np
पो.ब.न. : $\curvearrowleft ३ ३ ७$
१०. एशियन ओमन हयुमन राईट काउन्सील (ए.डब्लु .एच.आर.सी)
टेलिफोन नं.: पर३६०७४
इमेल : nepalawhre@yahoo.com
पो. ब.नं. : १२७७१
११. महिला आत्मनिर्भरता केन्द्र (मान्क)

टेलिफोन नं. : ०११६६२३૫३, ६६२३૪૫, ६६३००९
ईमेल : mank@hons.com.np
पो.ब.नं. : २१०г०

१२．महिला पुर्नस्थापना केन्द्र（ओरेक）
टेलिफोन नं．：：२१२३१२४，२१२३१३६
फयाक्स नं．：र̌૪૪xण
इंमेल ：worec＠wlink．com．np
बेब ：www．worecnepal．org
पो．व．नं．：१३२३३
१३．शक्ति समुह
टेलिफोन न．：૪૪९૪६१४
इंमेल
ब्रेब
पो च．न．
．shakti＠samuha．wlink．com．np
：www．shaktisamuha．org
：9९8を5
१४．नेपाल बालमजदूर सरोकार केन्द्र（सिविन）
टेलिफोन नं．：४२ॅ२२ぬ้，४३१०००२
फयाक्स न．：४२७द०१६
इंमेल ：cwin＠mos．com．np
वेब ：www．cwin．org．np पो．यन．न．：४३७४

१४．नारी सीप सृजना केन्द्र


इंमेल ：woscc＠ntc．net．np
१६．ग्रामीण महिला सिर्जनशील परिवार टेलिफोन नं．：०११ ६६३०१३

१७．महिला स्वरोजगार केन्द्र
टेलिफोन नं，：०४३ र१०१४，रू०२०४
इंमेल ：widec＠actmail．com．np
१5．टेका समूह
टेलिफोन नं．：૪૪३१र६ง
इंमेल ：teka＠wlink．com．np
बेब ：www．tekasamuhanepal．org पो．ब．न．：७७२女

११．जागरण नेपाल
टेलिफोन नं．：४२१९४३९
इमेल ：jagarannepal＠hons．com．np बेव ：www．jagarannepal．org

२०．मकबानपुर महिला समूह टेलिफोन नं．：OX ज २२२११

## महिलाको हिंडडुलको सू्वतन्त्रता आवरयक छ सुनिरिचतता

महिला तथा बालबालिका
बेचबिखन विरूद्धको अभियानमा
एकजुट होओं।

## एटविन सूचना तथा स्रोत केन्द्र

## परिचय:

'सूचना शक्ति हो’ भन्ने उक्तिलाई मध्यनजर गदैं एटबिनले आफ्लो स्थापनाकालदोखि नै महिला तथा वालवर्वालका बेचविखनसम्बन्धी सूचना संकलन गनें ₹ व्यर्वस्थित गनें कुरामा ध्यान दिदै आएको हो। एटविनले विविध अभियानहरू संचालन गर्नें सन्दर्भमा एउटा छुर्र् स्रोत तथा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आवश्यकता महसुस गर्यो । यहीं क्रममा २०६० मा सोत केन्द्रको स्थापन भयों । एटाविन सोत केन्द्र महिलाविरूद्ध हुने हिंसा ववशेपगरी वेचविखनको सबालमा अध्ययन अनुसन्यान गरं चाहने तथा स्थितिको जानकारी रालन चाहनेहरूका लागि समेत उपयोगी हुने अपेक्षा राखिएको छ। सोत केन्द्रको आवश्यकता:

अभियानमा आध्रारित एटविन जस्ता संघ-संस्थाका लागि सूचना संकलनको पक्ष अत्यन्त महत्वको उ। विनासूचना संचालित कुनै प्रन अभियानहरू केवल अध्यांरोमा हानिएकं कटटी हुन पुगद्ध। सही सूचनामा आधारित योजना, कायंकम ₹ अभियानहरूले मात्रै अपेक्षित सफलता प्राप्त गनं सक्ने हुन्छन्। यदि सूचनाहरू एकाठाउंमा एकीकृत भएनन् भने महिलाविर्द्ध हुने हिंसा विरुछका अभियान संचालनमा पनि व्यवधान आउने हुन जान्ध ।

एटविनको बढद्यो लोकप्रियताको पृष्ठर्मूममा यसले उठाएका सवालहरूमा अध्ययन अनुसन्यान र जानकारी लिन आउनेहरकको कम वढ़ो छ। यसका लागि र्पान छु़ै र व्यर्वास्थित सूचना तथा खोत केन्द्रको आवश्यकता छ। स्रोत केन्द्रका उद्देश्यहरू:

महिलाअधिकार विशेपगरी महिलाविरद्ध हुने हिंसां तथा वेर्चविखनसंग सम्बन्धित सामाग्रीको संकलन गनें, व्यर्वस्थित गर्नें तथा जनचेतना अभिव्वद्विका निम्ति सूचना प्रवाह गनुं नै एटविन सूचना तथा योत केन्द्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। सोत केन्द्रले गर्ने मुख्य कार्यहरु:

[^0]

अधयन, अनुन्संधान तथा सूचना संकलनका लागग आउनेलाईं आवश्यक सहयोग पुच्याउने।
एटविन स्वोत केन्द्रले समेटेको विषयवस्तुहरू:

- माहला तथा वालर्वालंका बेर्चावखन ओसारपसार
- माहिलाविर्द्ध हिंसा
- र्महला स्वास्थ
- माहलासम्बन्बी र्वांग्ध विपयहत
- वालवालिकासम्बन्द्धी विपयहरू
- मानवर्धधिकार
- लैं़्रिक समानता
- कानून/नीतित-नययम
- विकासका विपयबस्तुहर

यसका साथै निम्न व्रिपयहरूमा समाचार क्स्लापडका संग्रहहरह पानि उपलय्य छन्-

- मानव बेर्चविखन
- महिला बिरूद्ध हिंसा
- मानवर्अधिकार
- महिला सर्म्बान्धित विपयहर
- वालवालका सम्ब्बन्चित विपयहर
- एचआाइभी एड्स

उपरोक्त विपयहरूमा जानकारीका लागा इच्छुक व्यक्तिहरूले एटांनन स्रोत केन्द्रमा सम्पकं रालु होला।

## एटविन वेबसाइट



## एटविन र यसका गतिविधिहरुबाेे विस्तृत जानकाशीका लागि www.aatwin.org

## वहिला अदालतका केती कलकहरू



उद्घाटन समारोह


घनां कार्यत्रम


बेचत्रिखनविरूप्द नाटक


उब्षादन कार्यन्तम


धना कायंक्रम


उद्धाटनमा सहुभागिता


न्याबतहरको बत्तव्य


सैद्वान्तिक बहस

हागी सकछी

## wen

## गहिला गाथि हुने हिँचाको अन्त्य गर्ण

## किनकि

दक्षिण एसियामा $y \circ \%$ महिला आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा घरेलु हिंसाको शिकार हुन्छन् ।
(1) महिला माथि हुने हिंसा विश्वव्यापी छ। विश्व भर मै यसले प्रत्येक तीनमा एक महिलालाई पीडा पुर्याउने वा ज्यानै लिने गरेको छ।

महिला माथि हुने हिंसा तथा विभेदपूर्ण व्यवहारले गर्दा दक्षिण एशियाका $y$ करोड महिलाहरु हामी बीच छैनन् ।

प- महिला माथि हुने हिंसालाई सामान्य समस्याको रुपमा लिने गरेको छ। समाजको यो सोच र धारणामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
(6) स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गठबन्धनबाट हामी महिला माथिको हिंसालाई अन्त्य गर्न सक्छौंं।
(क) यसको निम्ति आवाज उठाउन र परिवर्तनका संवाहक बन्न के तपाईंहरु हामीसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ ?

तपाईं हामी मिलेर महिला माथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न सक्छौं। सम्पर्क
सत्विवालय
शान्ताभवन, सानेपा, ललितपुर-३
पोष्ट बक्स नं, :२प०० काठमाडौं
फोन: цूर३६०७乡 फ्याक्स : र̌२३३९ज
E-mail : wecancampaign@wlink.com.np Website : www.wecanendvaw.org


[^0]:    - उपलय्य पत्र-पत्रिकाहरूमा आएका सम्बन्धित लेख-रचना तथा सूचनाहरूलाईं सइग्रह एवं व्यर्बस्थित गर्नें।
    - सम्बन्धित विपयका उपलब्य पुस्तकहरू र अनुसन्धानमूलक सामाग्रीको संकलन र व्यवस्थित गनें - तथ्य पश्रहर (Fact Sheets) तयार गर्ने र वितरण गनें।

