بهره مندی از محدودیت زیست سالم، حق بی‌پاداش همه ی نسل‌ها

حفاظات از محدودیت زیست و تعهدات دولت‌ها در قبال آن، یکی از موضوع‌های مطرح در حقوق بین‌الملل است که امرورده در قالب رشته‌ای به نام «حقوق بین‌الملل محدودیت زیست» مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

صبیانت از محدودیت همچنین یکی از حوزه‌های مورد توجه در حقوق کیفری است. به نحوی که امرورده در قوانین داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران، اقداماتی مثل تخریب یا آلودگی محدودیت زیست و یا اعمالی که موجب بهره‌رخ‌دن تعادل زیست محدودیت شود، جرم و قابل مجازات دانسته شده است. ۲

در این مقاله به حقوق بین‌الملل محدودیت زیست و یا حقوق کیفری محدودیت زیست پرداخته نمی‌شود اما تلاش می‌شود تا در سیاق نگاشته‌های پیشین، بهره مندی و استفاده از محدودیت زیست سالم را به مثابه یک حق انسانی و از منظوری حقوق بشر در دسترس قرار داده و گذری بر آن بنماییم.

جایگاه حق بهره مندی از محدودیت زیست سالم در نظام بین‌الملل حقوق بشر

استفاده و بروخورداری از محدودیت زیست سالم، امرورده یکی از حقوقی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر می‌شود. است. ۳ نسل سوم حقوق بشر به مجموعه حقهای اطلاق می‌شود که مستقیم یا غیر مستقیم بر هم مشابه آنها یا نسل های ایشان و حتی نسل های آینده تاثیر می‌گذارد. حقیق آن که سود و فواید را و نقض آن یا زیان و همبستگی را در پی یافته داشته. این دسته از حقوق کاملاً به هم وابسته و جدایندوزی هستند. بروخورداری از آن ها حق همه افراد و ملت‌ها و تلاش برای تحقیق و دستیابی به آنها نیز تکلیف و مسئولیت همبستگی است. به این دسته از حقوق، حقوق همبستگی نیز گفته می‌شود. بدن معنای دستیابی به آنها نیازمند تلاش و تعامل جمعی همه ی بشریت است.

---

۱. این مقاله پیش از این در خبرنامه کانون، کلیه دادگستری اصفهان، شماره ۴۴، اسفند ۸۸ منتشر گردیده است.
۲. از جمله بی‌کربن با مولت ۷۴۸ – ۷۶۹، ۷۶۹ – ۷۸۸، ۷۸۸ – ۷۸۹، مقالات مجاهدات‌السلام.
۳. تکلیف حقوق بشر به نسل‌های همه‌گانه، یک تکلیف بندی بر مبنای خرید تحقیق بین‌الملل بشر است. برای آشنایی با این سیر تحقیل و مطالعه نسل‌های همه‌گانه حقوق بشر، برگردید. سید محمد قادر سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه همدان تبنت، ۱۳۸۱، ص ۲۱۵ تا ۲۲۳ مقاله: «نسل همه‌گانه حقوق بشر: نوشته‌های تأثیرگذار».
نخستین سند بین المللی که بطور مشخص به حق انسان بر می‌پردازد، اعلامیه استکهلم است که در سال ۱۹۷۲ در جریان کنفرانس سازمان ملل در زمینه محیط زیست انسانی به تصویب رسیده است. این اعلامیه در اصل یکم خرداد می‌دارد: «انسان دارای حق برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیست است که امکان حیات شرافتمندانه و همراه با رفاه او را تامین نماید. و هم اکنون یک تکلیف و مسئولیت جدی در حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل‌های حال و آینده می‌باشد.» و این اعلامیه همچنین در اصل دوم خرداد می‌دارد که منابع طبیعی زمین شالی: آب، هوا، گیاهان و ... زیست بوم های طبیعی می‌باشد از طریق برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح، برای منافع نسل‌های حال و آینده، محافظت و صیانت بشوند.


همچنین پروتکل الحاکی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر موسوم به "پروتکل سان سالوادور" (1988) حق مصداق وارد یک سلسله قرار داده است و در ماده 11 خواندن مقرر می‌شود: «هر کس حق زندگی در یک محیط زیست سالم و حق دسترسی به خدمات عمومی اساسی را خواهد داشت.» 2. دولت‌های عضو، حمایت، پاسداری و بهسازی محیط زیست را ترویج و ارتقای خواهد پخشید.»

این ها برخی از اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و مبناهای است که مستقیم یا غیر مستقیم حق منزور را مورد اشاره و یا تصویب قرار داده اند.

در حوزه حقوق انسانی نیز اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از نمودهای بارز این حمایت است که با مقرر کردن یک تکلیف همگانی بر حفاظت از محیط زیست، بطور ضمنی حق مصداق را مورد شناختی قرار می‌دهد. این اصل اشعار می‌دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن، جهت اجتماعی و به شرط داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن یا آلودگی محیط زیست یا تخرب نیکابل جنگان یا ملاذ‌های پیدا کنند، ممنوع است.»

چالش‌های حفاظت از محیط زیست و حق بر توسعه مهمترین چالشی که امروزه محیط زیست با آن روبروست، یکی به روش اقتصادی و اجتماعی جوامع است. توسعه، همانند برخوردی از محیط زیست سالم، از جمله حق هایی است که در قالب نسل سوم حقوق بشر، همه ی انسان ها و جوامع از آن برخوردی هستند. توسعه، به معنی بهبود و ارتقاء شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. بیان ای که وجود دارد این است که توسعه خواه اقتصادی بر محیط زیست برای افراد می‌گذارد و در مقابل این اثرات نیز منفی و در جهت تخریب و آلودگی این بوده است. از اینرو اینجا یک چالش میان توسعه یافتن و حفظ محیط زیست، یا به تعبیر بیشتر یک تراژدی میان دو حق، یعنی حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم در تبلیغ می‌شود. به همین خاطر نیز در حوزه حقوق بشر تلافش‌های سیاسی برای برافر رفع این تراژدی صورت گرفته است. در مباحث حقوق بشری هرچگونه سختی از توسعه به مثابه یک حق می‌رود، مراد

روذخانه ی زاینده رود

زاینده رود به واقع شاهرخ جامی منطقه مرکزی فلات ایران است و رودخانه ای است که در طول دوران جویانه، هم تهی سرش<textarea></textarea>
شده اند یا شبکه ی آپرسانی دقیقی که نیاکان ما برای توسعه بخش کشاورزی (در قالب شبکه ی مادی ها) در کنار این رود ایجاد نموده اند و یا رشته قنات هایی که از دوران باستان به منظور مقابله با کم آبی و توسعه بخش کشاورزی در نزدیکی این رود حفر شده و همواره خود از عوامل زاینده‌رود روند بوده است، هیچ‌کدام موجب لطمه به محیط زیست زاینده‌رود و آلوگذش که ناکافی آن نگرده‌اند.

امروزه اما مدیریت غلط و برنامه‌ها و طرح‌های غیر کارشناسانه ی مربوط به توسعه ی بخش صنعتی و کشاورزی و شهر سازی، زاینده‌رود را از بین نموده و حالات آن را به‌طور جدی و رژیمی با خاتمه ای نشته است. از یک سو ریختن پساب یا زابل‌های صنعتی و شهری در این رودخانه و حتی در مواردی نشته نفت 13 به درون آن. "迄今‌آلات آلوگذش شدید زاینده رود، رود را مراهم نموده و از دیگر سو بهره‌برداری غیراصولی و به روبه و سنتی از آب آن برای مصارف کشاورزی باعث کاهش جدی سطح آب این رودخانه گردیده.

به گونه‌ای که در بخش سال‌های بحران خشکسالی را برای منطقه مرکزی ایران به همراه آورده است. خشکش شدن و نابودی بخش وسیعی از تالاب بین المللی "گاز خویی" که هزاران سال مهارته‌گاه برنگزدن مهاجر و زیستگاه طالب تا شناسایی خاصی از جانوران پرده است از جمله ی آثار این توسه‌ها علیکه و غلط است." 14

توسعه هم حق انسان و هم ضرورت حیات انسان و جوامع انسانی است. لیکن به توجهی به ابعاد زیست محیطی آن، پایداری توسعه را منتفی خواهد ساخت. زمانی بهره‌برداری از زاینده‌رود و توسعه صنعت و کشاورزی و ... در پیرامون این رودخانه باعث خواده مانند كه محیط زیست آن سالم و امن یا مانند آبی و با مدیریت دقیق و هماهنگ و برنامه‌ریزی های آینده نگرانه، از آلوگذش آب آن جلوگیری و از کاهش آب آن پیشگیری به عمل آید.

این بحران اختصاص به زاینده رود ندارد. تالاب شادگان، دریچه ارومیه، تالاب انزلی، جنگل های شمال، دریاچه مازندران، آب و هواهای شهری و ده‌ها و ده‌ها مورد دیگر هر یک به شکلی در


http://www.dw-world.de/popups/popup_printcontent/0,,4861000,00.html

13. برای مطالعه دقیق این اخبار مراجعه کنید به سایت اینترنتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قابل دسترس در;
14. اصل 4 اعلامیه‌های رو به منظور دستیابی به توسعه پایدار، صیانت از محیط زیست و پشت جنگ‌های انسانی از روند توسه‌ها را تشکیل می‌دهد. توسعه پایدار
15. بدون مواریئ و یا محیط زیست آن انجام نمی‌رسد.
معرض آلودگی و در شریف نابودی و تخریب اند. ریشه همه ی این ها در بی توجهی به ابعاد زیست محیطی توسعه است. توسعه بدون مراقبت از محیط زیست، با آتار نخواهد بود...