***Slinkende speelruimte voor mensenrechtenverdedigers***

*Q&A bij het rapport ‘Human rights defenders under threat – a shrinking space for civil society’*

**1. Wat zijn mensenrechtenverdedigers en wat doen ze?**

Een mensenrechtenverdediger is iemand die, als individu of samen met anderen, op lokaal, nationaal, regionaal of internationaal niveau de mensenrechten verdedigt en/of promoot.

Mensenrechtenverdedigers vind je in alle geledingen van de maatschappij; ze zijn bijvoorbeeld journalist, jurist, zorgprofessional, leraar, vakbondslid of klokkenluider.

Hun inspanningen voor het verdedigen van mensenrechten kunnen een aspect zijn van hun beroep, maar het kan ook vrijwilligerswerk of onbetaald werk zijn.

**2. Waarom is aandacht voor mensenrechtenverdedigers nu nodig?**

Uit ons rapport ‘*Human rights defenders under threat – a shrinking space for civil society*’ blijkt dat mensenrechtenverdedigers overal ter wereld grote risico’s lopen.

- In 2016 werden in minstens 22 landen mensen ter dood gebracht vanwege het feit dat ze op vreedzame wijze opkwamen voor de mensenrechten.

- In meer dan 63 landen werden mensenrechtenverdedigers het slachtoffer van lastercampagnes.

- In minimaal 68 landen werden ze gearresteerd of gevangengezet.

- In meer dan 94 landen werden ze bedreigd of aangevallen.

Dit vindt allemaal plaats in de bredere context van de giftige ‘wij tegen zij’-retoriek, die wordt ingezet om bepaalde groepen mensen collectief verantwoordelijk te stellen voor maatschappelijke en politieke misstanden.

**3. Wat wil Amnesty bereiken?**

We streven ernaar dat niet alleen mensenrechtenverdedigers overal ter wereld zich gesterkt, veilig en gesteund weten, maar ook duizenden anderen die samen met hen tegen onrecht strijden.

Onze doelen zijn:

- Eind 2019 werken meer mensenrechtenverdedigers, en vooral de jongeren onder hen, beter met elkaar samen. Hun inspanningen worden erkend en ze zijn beter toegerust om hun eigen rechten en die van anderen op een doeltreffende manier te beschermen, in een veiliger omgeving.

- Eind 2019 worden steeds meer mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen, beter door de staat beschermd tegen aanvallen, intimidatie en pesterijen, door middel van nieuwe wetten en beleid, en de praktische uitvoering daarvan.

Mensenrechtenverdedigers hebben meer dan ooit behoefte aan steun. Daarom vragen we aandacht voor hun werk, dat zeer belangrijk is, en oefenen we druk uit op besluitvormers om hen te erkennen en te beschermen.

**4. Lopen mensen niet onnodig risico doordat jullie hen aanmoedigen om mensenrechtenverdediger te worden? In sommige landen kan dat verschrikkelijke gevolgen hebben.**

Amnesty zal absoluut nooit mensen aansporen om de wet te overtreden of zichzelf in gevaar te brengen. We willen hen juist beschermen. Een van de doelen van de campagne is om te laten zien dat het verdedigen van mensenrechten van alles in kan houden, ook het tekenen van een petitie of het steunen van een online campagne.

Helaas zijn er steeds meer risico’s verbonden aan het verdedigen en promoten van mensenrechten; die risico's zijn overal ter wereld weer anders, zoals wij in talloze documenten gerapporteerd hebben. Wij willen mensen stimuleren om solidair te zijn met die mensenrechtenverdedigers die bewust risico’s nemen, om ervoor te zorgen dat zij erkend en beter beschermd worden.

**6. Hoe nauw werkt Amnesty met mensenrechtenverdedigers samen?**

Amnesty wil mensenrechtenverdedigers beter met elkaar laten samenwerken, en om ze beter toe te rusten voor hun werk, op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau. Daardoor zijn ze beter in staat om hun eigen rechten en die van anderen te beschermen, in een veiliger omgeving. Speciale aandacht gaat uit naar jonge en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

Om dit te bereiken gebruiken we verschillende methodes, waaronder

- (Online) mensenrechteneducatie.  
- Ervoor zorgen dat mensenrechtenverdedigers een betere toegang hebben tot besluitvormers, zowel nationaal, regionaal als wereldwijd.  
- Het vergroten van de capaciteit en de vaardigheden van mensenrechtenverdedigers, door middel van trainingen over veiligheid en over het documenteren en monitoren van mensenrechtenschendingen.

**7. De titel van het rapport spreekt van steeds minder ruimte (‘shrinking space’) voor het maatschappelijk middenveld (‘civil society’). Wat wordt daarmee bedoeld? We wonen in een vrij land met een vrije pers, en we hebben de vrijheid om te protesteren. Volgens mij heeft het maatschappelijk middenveld voldoende ruimte in Europa en de ‘westerse wereld’.**

Het rapport *‘Human rights defenders under threat – a shrinking space for civil society’* behandelt de schaal en de intensiteit van de maatregelen die wereldwijd worden genomen om mensenrechtenverdedigers monddood te maken en hun bewegingsruimte te beperken.

Denk daarbij aan persoonlijke aanvallen, zoals bedreigingen, slaag en zelfs moord; wetten die mensenrechtenwerk criminaliseren; surveillance; het mensenrechtenverdedigers onmogelijk maken om te communiceren; het inperken van het recht op vereniging en vergadering; en het beknotten van de bewegingsvrijheid.

Het klopt niet dat deze zaken in de ‘westerse wereld’ niet gebeuren. Twee voorbeelden:

- Klokkenluider Edward Snowden kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor het onthullen van informatie over mensenrechtenschendingen; de onthullingen zijn van enorm maatschappelijk belang.   
- In 2016 werd in het Verenigd Koninkrijk een van de meest repressieve surveillance-wetten van West-Europa van kracht. De Investigatory Powers Act geeft de overheid enorm veel macht, inclusief de mogelijkheid om het websurfgedrag van iedereen in het land in te zien en die gegevens op te slaan, wat een inbreuk is op de privacy van de burger.

**8. Landen/regeringen hebben het recht om wetten in te zetten voor de beveiliging van hun bevolking. Waarom verzet Amnesty zich tegen dat recht door mensenrechtenverdedigers te steunen die zich verzetten tegen de overheid?**

Natuurlijk hebben staten de plicht om iedereen binnen hun jurisdictie te beschermen. Amnesty verzet zich daar niet tegen.

We erkennen dat veel landen bedreigd worden door gewapende groeperingen die doelbewust aanvallen (willen) plegen op de bevolking. Staten moeten maatregelen nemen om mensen daartegen te beschermen. Maar iedere maatregel die de mensenrechten schendt uit naam van contraterrorisme, wijzen we categorisch af.

De afgelopen jaren zien we steeds meer restrictieve en repressieve wetten die gebruikt wordt om mensenrechtenwerk te criminaliseren, waardoor mensenrechtenverdedigers monddood worden gemaakt uit naam van de staatsveiligheid of de veiligheid van de burger. Overal ter wereld rekken overheden de definitie van staatsveiligheid op en gebruiken die als dekmantel om mensenrechtenverdedigers aan te vallen.

In deze context worden vreedzame mensenrechtenverdedigers vaak afgeschilderd als terroristen of criminelen, of ze worden ervan beschuldigd dat ze criminelen verdedigen ten koste van de rechten van de bevolking. Een van de belangrijkste instrumenten die staten gebruiken om mensenrechtenverdedigers aan te pakken zijn lastercampagnes waarin ze het etiket ‘terrorist’ of ‘staatsvijand’ opgeplakt krijgen. Dat werkt stigmatiserend en creëert een vijandige omgeving voor mensenrechtenverdedigers, en moedigt zelfs aan tot het plegen van aanvallen op hen.

Zo wordt in Pakistan het tv-programma Aisay Nahi Chalay Ga (Bol Television) gebruikt om bedreigingen te uiten tegen mensenrechtenverdedigers, journalisten, burgerrechtenactivisten en bloggers. Ze worden bestempeld als godslasteraars, ‘anti-Pakistan’, of tegenstanders van de veiligheidsdienst of het leger. Als gevolg daarvan ontvingen verschillende mensen doodsbedreigingen nadat ze in het programma waren aangevallen.

**9. Steunt Amnesty de rechten van een paar mensen ten koste van de meerderheid? Zijn sommige mensenrechtenactivisten niet gekant tegen economische groei en het scheppen van banen?**

Veel mensenrechtenverdedigers, vooral diegenen die zich bezighouden met grond- en milieuproblematiek, worden regelmatig weggezet als ‘vijanden van de vooruitgang’, omdat ze zich verzetten tegen het uitputten van grondstoffen. Overheden en bedrijven hebben lastercampagnes gevoerd en gesteund om de reputatie en het werk van mensenrechtenverdedigers in diskrediet te brengen. Alleen al in 2016 waren er in minstens 63 landen lastercampagnes tegen mensenrechtenverdedigers.

Maar mensenrechtenverdedigers maken zich sterk voor mensenrechten voor iedereen. Dat betekent dat ze ook economische, maatschappelijk en culturele rechten verdedigen en promoten, zoals het recht op water of het recht op een gezonde leefomgeving.

De netelige toestand waarin mensenrechtenverdedigers zich bevinden die zich bezighouden met grond- en milieuproblematiek, heeft in niet geringe mate te maken met machtsongelijkheid in de context van bedrijven die grondstoffen uitputten.

**10. Hoe is Amnesty tot haar keuze voor de casussen van mensenrechtenverdedigers gekomen en hoe weet ik dat ze echt en betrouwbaar zijn?**

Alle casussen waar Amnesty aan werkt zijn diepgravend onderzocht door onze teams van experts. Tijdens researchmissies is contact gelegd met de mensenrechtenverdedigers en andere betrouwbare bronnen. Amnesty onderzoekt de echtheid van alle casussen die we steunen. Dat doen we door ze grondig te toetsen met behulp van andere bronnen en bewijsmateriaal.

Soms komen we in contact met een mensenrechtenverdediger via een andere organisatie. Dat is vaak een lokale ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. Het zijn organisaties met veel ervaring, en we beoordelen hun werk vóórdat we met ze in zee gaan. We hanteren strenge richtlijnen als het gaat om onderzoek op basis van bewijzen en het toetsen van bronnen en bewijsmateriaal.

**11. Welke beloftes hebben landen gedaan met betrekking tot het beschermen van mensenrechtenverdedigers?**

In 1998 aanvaardde de internationale gemeenschap de door de VN opgestelde Verklaring aangaande mensenrechtenverdedigers. Staten beloofden daarmee dat ze de sleutelrol die mensenrechtenverdedigers spelen bij het promoten en verdedigen van mensenrechten, zouden erkennen. In de Verklaring staat duidelijk beschreven dat mensenrechtenverdedigers speciale bescherming zouden moeten genieten, zodat ze hun werk kunnen doen zonder aangevallen te worden.

Nu, bijna 20 jaar later, moeten we helaas vaststellen dat maar heel weinig landen handelen in de geest van de Verklaring waartoe ze zich in 1998 verplichtten.

Daar komt nog bij dat staten vele andere internationale mensenrechtenverdragen hebben geratificeerd – verdragen waarin bepalingen zijn opgenomen die van cruciaal belang zijn voor mensenrechtenverdedigers, zoals het recht op de vrijheid van meningsuiting en op vreedzame vereniging.

**12. Wat zouden regeringen en besluitvormers moeten doen om mensenrechtenverdedigers te steunen?**

Regeringen en besluitvormers kunnen mensenrechtenverdedigers steunen door:

(1) Hun legitimiteit te erkennen en hun werk publiekelijk te steunen, en te erkennen dat ze een bijdrage leveren aan een eerlijker en rechtvaardiger maatschappij, waarin iedereen gelijke rechten heeft.

(2) Ervoor te zorgen dat ze op een effectieve manier beschermd worden, en dat er voldoende geld en middelen voor die beschermingsmaatregelen ter beschikking wordt gesteld.

(3) Programma's te faciliteren en steunen waarmee ze toegang hebben tot de trainingen en *tools* die ze nodig hebben voor hun werk.

(4) Ervoor te zorgen dat ze binnen de gemeenschap waarin ze werken met elkaar in contact komen en toegang hebben tot besluitvormers op nationaal, regionaal en internationaal niveau, zonder dat hun veiligheid daarbij in het geding komt.