اعلام همبستگی معلمان استان بی سی با مردم ایران

اسمش را بگو: "مهسا امینی!"

"زن، زندگی، آزادی! زن، زندگی، آزادی!"

از زمانی که چندین هزار نفر برای اعتراض نسبت به مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله از استان کردستان ایران، راهپیمایی کردند، این شعارها در میادین عمومی سرتاسر جهان طنین انداز شده است. خانم امینی، که در تاریخ 22 شهریور 1401 توسط پلیس اخلاقی کشور به اتهام عدم رعایت پوشش مناسب مطابق مقررات سخت مذهبی وضع شده برای زنان دستگیر شده بود سه روز بعد در حالی که در بازداشت پلیس بود جان خود را از دست داد.

مرگ وی جرقه تظاهراتی را زد که بعد از سال ها، بزرگترین چالش برای رهبری ایران بوده است، به این علت که کنش های اعتراضی در سطح بین المللی ، از جمله در کانادا، گسترش پیدا کرده اند. مانند سایر اتحادیه ها و سازمان های اجتماعی مدنی در سرتاسر جهان، فدراسیون معلمان بی سی (بی سی تی اف BCTF) همبستگی خود را با مردم ایران در مبارزاتشان بر علیه رژیم ستمگری که در حال حاضر در قدرت است اعلام می دارد.

به گفته رئیس بی سی تی اف، کلینت جانسون: " ما از شجاعت همه ایرانیان، به خصوص زنان و دخترانی که زندگی خود را برای مطالبه پایان سرکوب گسترده به خطر می اندازند، الهام می گیریم." "ما در این مبارزه در کنار آنها می ایستیم."

جانسون اضافه نمود که بی سی تی اف با سازمان بین المللی کار (آی ال او ILO) در ژنو، سازمانی که وظیفه آن حفظ حقوق بشر و حقوق کارگری در سطح بین المللی است، مکاتبه نموده و تاکید کرده است که رژیم ایران می بایست از این سازمان اخراج شود. تاکید بی سی تی اف برای اخراج ایران به علت زندانی کردن و سرکوب اعضای کانون صنفی معلمان و سایر فعالان و همینطور نقض پروتکل های بین المللی در مورد آزادی اجتماعات، توافقات جمعی و کودکان کار است.

در تلاش برای تضعیف اعتراضات، ایران به سرعت دسترسی به اینترنت را در تهران و کردستان محدود کرد اما فیلم های معترضان زن مبارز که در آن زنان موی خود را می چینند و حجاب خود را در خیابان ها می سوزانند تنها الهام بخش اعمال مشابهی در خارج از کشور بوده است. مسئولان با سرکوب شدید و بی رحمانه ای به آن پاسخ دادند.

در بیانیه ای که سازمان عفو بین الملل در تاریخ 1 آذر 1401 منتشر کرده، این سازمان اسامی و مشخصات 305 نفر، از جمله 41 کودک، را به ثبت رسانده که توسط نیروهای امنیتی از موقعی که جرقه تظاهرات در اواخر شهریور زده شد به قتل رسیده اند. تحقیقات در مورد هویت افراد کشته شده همچنان ادامه دارد و این باور وجود دارد که تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از این است.

این بیانیه عنوان می کند: "با گذشت دو ماه از این خیزش سراسری، مصونیت سیستماتیک باعث شده که مقامات ایرانی نه تنها از نظر استفاده غیر قانونی از نیروی کشنده بلکه به جهت توسل به مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب سیاسی جری تر شوند."

دبیر کل سازمان عفو بین الملل، اگنس کالامارد، از کشورهای عضو 47 امین شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده است که فورا راهکار تحقیقاتی جهت پاسخگو کردن وضع نمایند تا بتوانند به افزایش نگران کننده کشتارهای غیر قانونی و سایر موارد نقض حقوق بشر بپردازند.

وی گفت که الگوی کشتن صدها معترض تحت لوای تاریکی یادآور سرکوب اعتراضات آبان 1398 توسط مقامات ایرانی است که نشان می دهد چطور عدم واکنش کافی جامعه بین المللی امکان تداوم خونریزی را فراهم کرده است.