**د ایرانی او افغانو ښځو ، نړیوالو وکیلانو او د نړۍ د ښځو د مشرانو یو سرخلاصی لیک چی د هیوادونو څخه غواړی چې د جندر اپارتاید یا جنسی تغبیض، جرم وپېژنی**

د ایران او افغانستان د ښځو د مشرانو ، نړیوالو حقوقی مجریانو ، فعالینو او نورو برخه والو د یو متنوع ائتلاف په توګه، موږ پر دولتونو ږغ کوو چې د جنسیت اپارتاید (جنسی توپیر) **جرم** په رسمیت وپېژنی او په اړه یی غبړګونیږ اقدام وکړی او په پای کې د جنسیت اپارتاید یا جنسی تغبیض سیستمونه چې همدا اوس د ایران په اسلامی جمهوریت کې او افغانستان کې د طالبانو د ولکی لاندی روان دی پای ته ورسی.

د ایران اسلامي جمهوریت او په افغانستان کې طالبان اکثرا د قانون او پالیسۍ له مخې له ښځو سره د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کولو لپاره د "جنسي توکمپالنې" رژیمونو په توګه څرګند شوي. په هرصورت، په نړیوال قانون کې د توکمپالنې معیارونه، چې په ابتدايي توګه په شلمه پیړۍ کې رامینځته شوي، د نژادي تبعیض نښه کولو لپاره ډیزاین شوي.

اپارتایډ د افریقایي کلمې څخه د "بېل" لپاره راځي. دا اصطلاح د سویلي افریقا د توکمپالنې څخه رامینځته شوې ، او د هغې د بنسټیز شوي توکمیز جلا کولو او تبعیض سیسټم چې د تور سویلي افریقاییانو په اړه د سپینې سویلي افریقایانو لخوا د تسلط رامینځته کولو او ساتلو په لټه کې و. دا سیسټم بالاخره د لسیزو فشارونو او د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو د بند ګنلو او پرې کولو له لارې د نړیوالو لوبغاړو څخه د ګوښه کیدو له امله پای ته ورسید.

په داسې حال کې چې په سویلي افریقا کې د اپارتایډ یو ځانګړی بڼه شتون درلود، د سیستماتیک جلا کولو او ماتولو اجزا چې د اپارتایډ(توپیری چلند) رامینځته کوي نن په افغانستان او ایران کې هم شتون لري. د طالبانو په واکمنۍ کې، په افغانستان کې ښځې د زده کړې، په غیردولتي موسسو او حکومت کې د کار کولو، او د نارینه سرپرست پرته د اوږد واټن سفر کولو څخه منع شوي، پداسې حال کې چې د باستره جامو د سخت قانون پابند دي. د ایران په اسلامی جمهوریت کښې پر ښځو په ډیرو برخو کښې د مطالعې، سپورټ او د پاسپورټ په اخیستلو او د میړه له اجازې پرته له هیواده بهر په سفر کولو بندیز لګوی. د ښځو ژوند او د هغوی شهادت د قانون له مخې د سړیو په پرتله نیم ارزښت لري او دوی مجبور دي چې حجاب واغوندي. دا بندیزونه، او هغه پراخ حقوقي سیسټمونه چې پردوی پلی کیږی، د نارینه وو او دولت په وړاندې د ښځو د تسلط او ساتلو په لټه کې دي. د دې قوانینو سرغړونه کولی شي د تاوتریخوالي، بند او مرګ لامل شي.

د سویلي افریقا د نژادي تبعیض په اړه د نړیوالې ټولنې د غندنې مثال ته په پام سره، په ایران او افغانستان کې اوسیدونکي میرمنې د جنسیتي اپارتایډ رژیمونو پای ته رسولو لپاره د ورته نړیوال غبرګون غوښتنه کوي. په ایران کې د ښځو په مشرۍ د انقلاب د اهدافو د بشپړ درک کولو او د افغان ښځو د زړورتیا څخه د ملاتړ لپاره چې د دوی حقونه یې په وحشیانه توګه له مینځه وړل شوي، نړیواله ټولنه باید په سمه توګه دهغه قانوني سیسټم زیانونه په سمه توګه وپیژني چې ښځې په کې ونده ونلری. د دویمې درجې اتباعو په توګه چلند کیږي او دا نه یوازې د غندنې له لارې بلکې د اغیزمن، ګډ اقدام له لارې مني. د ایران د اسلامي جمهوریت او په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې وضعیت یوازې د جنسیتي تبعیض قضیه نه ده. بلکه، دا سیسټمونه د ښځو په وړاندې خورا سخت، سیستماتیک او ساختماني شخړی ته دوام ورکوي چې د واک د مینځلو/تصفیی په مقصد د دوی د غیر انساني کړونو او جبر کولو لپاره ډیزاین شوي.

له حکومت څخه زموږ مهمې غوښتنې:

اول: په ایران او افغانستان کې د جنسیتي تبعیض لاندې ژوند کونکی میرمنو پر تجربو تمرکز او دهغوی ږغ پورته کول او نورو ته رسولو.

دوهم: په ایران او افغانستان کې د جنسیتي تبعیض رژیمونو د غندلو لپاره بیانونه، پریکړه لیکونه او د پالیسۍ نور غبرګونونه رامینځته کول، او

دریم: د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې د اپارتایډ (توپیری چلند) قانوني تعریف تشریح او/ یا وضاعت ترڅو د جندر(جنسیت) پر بنسټ د بنسټیز شوي تبعیض سخت ډولونه شامل کړي.