**4-nji okuw sapagy**

**Halkara borçnamalar we gender deňligini üpjün edýän milli binýady**

1. **Okuw sapagyň wezipeleri:**
2. Bu okuw sapagynda siz aýallar babatda we gender deňligi boýunça adam hukuklaryny öňe sürmek boýunça esasy halkara resminamalary bilen we biziň ýurdumyzyň bu mesele bilen meşgullanmak borjyny özüne nädip alandygyny tanyşarsyňyz
3. **Gender deňligini we aýallaryň hukuklaryny üpjün etmek üçin halkara hukuk binýady**
4. Gender deňligi we aýallary kemsitmekden goramakugrunda halkara hukuk binýady her adamyň esasy hukugy hökmünde deňlige we kemsidilmezlige hukugy kepil edýän adam hukuklary boýunça halkara ylalaşyklardan ybaratdyr.

Deňlige we kemsidilmezlige hukugy halkara derejesinde ählumumy we sebit ylalaşyklary bilen kepil edilýär.

Aýallaryň ýagdaýynyň düzgünleşdirilmegi halkara hukugynda **iki usul bilen ýa-da iki ugur boýunça** amala aşyrylýar:

**Aýallaryň hukuklary adamhukuklaryny goramagyň bölegi ýaly** – umumy goragy

**Aýallaryň aýratyn hukuklary** –aýratyn goragy, ol öz içine şulary alýar: döwletleriň takyk borçnamalary arkaly umumy standartlary işläp taýýarlamak; erkeklere görä ykrar edilen aýallaryň aýratyn hukuklary bilen bagly ýagdaýlara degişli bolan kemsidilmegiň has belli bolýan ugurlar.

**Gender deňligi – bu diňe aýallaryň meselesi däl.** Gender deňligi aýallar we erkekler, oglanlar we gyzlar üçin **deň hukuklary, borçlary we mümkinçilikleri** aňladýar. Gender deňligi deňligi tassyklaýar we aýallar bilen erkekleriň arasyndaky tapawutlara hormat goýýar we we **de-ýure deňlige** (kanunlara laýyklykda deňlik) hem **de-fakto deňlige** (hakyky deňlik) eltýär. Köpasyrlaýyn diskriminasiýany/ kemsitmäni we aýallaryň gulçulyk ýagdaýyny nazara alyp, gender deňligi aýallaryň tabyn, ýaramaz ýagdaýda bolup ejir çekýän gurşawyny üýtgetmek borjyny ýükleýär

**Ählumumy dereje**

Ählumumy halkara diskriminasiýa garşy binýady BMG-niň adam hukuklary boýunça konwensiýalaryndan ybarat, olary iki topara bölüp bolýar – adam hukuklary ugrunda has giň meseleleri düzgünleşdirýän halkara ylalaşyklar, diskriminasiýany gadagan edýänleri goşmak bilen, we ynjyk sosial toparlary babatynda diskriminasiýanyň öňüni almaklyga degişli halkara ylalaşyklary.

**Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasy (1948)**[[1]](#footnote-1) adam hukuklary boýunça iň wajyňp resminamadyr, onda ilkinji gezek esasy adam hukuklary kesgitlenildi we hemme ýerde goraldy. Ol şulary düzgünleşdirýär: ähli adamlar mertebe we hukuklar babatda azat we deň bolup dogulýar[[2]](#footnote-2); Her bir adam şu Jarnama bilen yglan edilen ähli hukuklara we ähli azatlyklara rarasasy, teniniň reňki, jynsy, dili, dini, syýasy ýa beýleki ynam-ygdykatlary, milli ýa-da sosial gelip çykyşy, emläk, asyl babatdaky we beýleki ýagdaýlar ýaly haýsydyr bir tapawutlyklara garamazdan eýe bolmaly.[[3]](#footnote-3) Kanunçylykda deňlik, diskriminasiýadan gorag, şeýle hem kämillik ýaşyna ýeten erkekleriň we aýallaryň nykalaşmaga we maşgala gurmaga hukugy bar we döwlet gullugynyň elýeterliligine hukugy bar[[4]](#footnote-4).

**Raýat we syýasy hukuklar hakynda halkara pakty (1966)** şu pakt bilen kepil edilýän adam hukuklaryny amala aşyrylmagy bilen bagly diskriminasiýany gadagan edýär[[5]](#footnote-5), şeýle hem milli kanunçylyk bilen kepil edilýän islendik hukugyň amala aşyrlanda,[[6]](#footnote-6) jyns alamaty boýunça şol hukuk amala aşyrlanda kemsidilmäni goşmak bilen.[[7]](#footnote-7) Pakt tarapyndan Adam hukuklary boýunça komitet döredilen we döwletler Pakt bilen ykrar edilen hukuklaryň amala aşyrylmagy barada hasabatlary bermeli

**Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara pakty (1966)** pakt bilen kepil edilýän hukuklaryň amala aşyrylmagy bilen bagly diskriminasiýany gadagan edýär.[[8]](#footnote-8) Gatnaşyjy döwletleriň meňzeş gymmatlykly zähmet üçin deň hayň tölenilmegi bellenilen, munuň özi hiç hili tapawutsyz ýerine ýetirilmeli, we aýratyn bellenilýär: aýallar erkekler ýaly zähmetiň deň şertlerine eýe bolmaly we olar şol bir iş üçin deň haky alarlar.[[9]](#footnote-9) Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar boýunça Komitet, synçy düzüm hökmünde, 1985-nji ýylda döredildi.[[10]](#footnote-10) Ýokarda agzalan iki sany halkara paktlardan başga, ählumumy derejede kemsitmäni/diskriminasiýany, şol sanda jyns alamaty boýunça, gadagan edýän şu konwensiýalar kabul edildi:

**Rasa kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda halkara konwensiýasy (1965)-**

* Oňa laýyklykda ähli gatnaşyjy döwletelr rasa kemsitmäni we oňa öjükdirmäni ýok etmek üçin ähli çäreleri kabul etmeli we şu Konwensiýa laýyklykda Rasa kemsitmäni ýok etmek boýunça Komitet döredildi we oňa döwletler Konwensiýanyň amala aşyrylmagy barada hasabatlaryny berýär;
* **Çaganyň hukuklary hakynda konwensiýa (1989)** her bir şol döwletleriň ýurisdiksiýasyndaky çaga Konwensiýada bar bolan hukuklary kemsitmesiz, şol sanda, jyns alamaty boýunça, berilmegini we hormat goýulmagyny döwletleri borçly edýär.[[11]](#footnote-11) Konwensiýa laýyklykda Çaganyň hukuklary boýunça Komitet döredildi, oňa gatnaşyjy döwletler konwensiýanyň amala aşyrylmagy barada döwürleýin hasabatlary berýärler;
* **Maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary hakynda konwensiýa (2006)** döwletleriň maýyplyk alamaty boýunça diskriminasiýany gadagan etmekligini düzgünleşdirýär we maýyplygy bolan adamlara islendik alamaty boýunça diskriminasiýadan deň we netijeli goragy kepil edýär; konwensiýanyň tekstinde gyzlar we aýallar köp görnüşli diskriminasiýa sezewar bolýarlar.[[12]](#footnote-12) Konwensiýa laýyklykda maýyplygy bolan adamlaryň hukuklary boýunça Komitet döredildi, oňa gatnaşyjy döwletler Konwensiýanyň amala aşyrylmagy barada döwürleýin hasabatlary berýärler.

Aýallaryň hukuklaryna adam hukuklarynyň bölegi hökmünde garaýan halkara konwensiýalardan başga hem aýallaryň aýratyn hukuklaryny kepil edýän halkara konwensiýalar we başga resminamalar bar:

* Aýallaryň syýasy hukuklary hakynda konwensiýa (1952)
* Nikada duran aýallaryň raýatlygy hakynda Konwensiýa (1957)
* Nika baglaşmaga razyçylyk, nikalaşmak üçin iň kiçi ýaş we nikalary bellige almak hakynda Konwensiýa (1962)
* **Aýallar babtda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa (CEDAW) we CEDAW-a fakultatiw protokoly (1979)**
* Aýallaryň bähbitleri üçin Zähmet boýunça Halkara Guramasynyň konwensiýalary: Aýallaryň we erkekleriň gymmaty deň zähmeti üçin deň iş haky hakynda, Zähmet we iş çygrynda diskriminasiýa hakynda Konwensiýa, Işçi erkekler we aýallar üçin deň garaýyş we deň mümkinçilik hakynda Konwensiýa: работники с с семейными обязанностямиmaşgala borçly işçiler we Eneligi goramak hakynda Konwensiýa
* UNESKObilim ulgamynda diskriminasiýa bilen göreş hakynda Konwensiýa(1960)
* Aýallaryň syýasy hukuklary hakynda Konwensiýa (1952).

**Aýallar babtda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa (CEDAW) we CEDAW-a fakultatiw protokoly (1979)**[[13]](#footnote-13) aýallaryň hukuklary hakynda iň wajyp ählumumy resminamadyr we şol bir wagtyň özünde bu ugurda has doly we hemme meseleleri öz içine alýan we döwletleriň 90% tarapyndan tassyklanan resminamadyr. CEDAWKonwensiýasynyň umumy binýady aýallaryň we erkekleriň esasy deňligiň durmuşa geçirilmeginden, aýallaryň kemsidilmegini gadagan etmekden we Konwensiýany gol çeken döwletleriň borçlary düzýär.

|  |
| --- |
| “**Aýallar baradaky kemsitme"** düşünjesi jynsy boýunça amala aşyrylýan, aýallaryň maşgala ýagdaýyna garamazdan, olaryň adamyň esasy hukuklarynyň syýasy, ykdysady, durmuş, medeni, raýat we islendik beýleki ugurda erkekleriň we aýallaryň deňhukyklylygy esasynda ykrar edilmegini, peýdalanylmagyny ýa amala aşyrylmagyny gowşatmaga ýa-da ýoga çykarmaga gonükdirilen islendik görnüşdäki tapawutlandyrmany, kadadan çykmany ýa-da çäklendirmäni aňladýar.  **Aýallar babtda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa (CEDAW) we CEDAW-a fakultatiw protokoly (1979)**[[14]](#footnote-14) aýallaryň hukuklary hakynda iň wajyp ählumumy resminamadyr we şol bir wagtyň özünde bu ugurda has doly we hemme meseleleri öz içine alýan we döwletleriň 90% tarapyndan tassyklanan resminamadyr.  CEDAWKonwensiýasynyň umumy binýady aýallaryň we erkekleriň esasy deňligiň durmuşa geçirilmeginden, aýallaryň kemsidilmegini gadagan etmekden we Konwensiýany gol çeken döwletleriň borçlary düzýär.[[15]](#footnote-15) |

Esasyny düzýän deňlik kanunçylyk derejede bolşy ýaly tejribede-de aýallaryň we erkekleriň arasyndaky tapawutlylygy ykrar etmek we aýallaryň we erkekleriň arasyndaky deňligi hem tassyklamagy göü öňünde tutýar. Munuň özi aýallaryň tabyn ýagdaýda bolýan töwereginiň üýtgedilmegini we hemmeler üçin deň şertleriň we deň mümkinçilikleriň, has takygy deň mümkinçilikleri, deň elýeterligi we deň netijeleri döredilmegiň zerurlygyny aňladýar

**CEDAW Konwensiýasynyň düzümi**

**Giriş**

**I bölegi**– “aýallar babatda kemsitme” düşünjäniň kesgitlemesi Konwensiýany gol çeken döwletleriň kemsitmäni ýok etmek maksady bilen borçlary;

**II bölegi** – aýallaryň syýasy hukulary, jemgyýer işine gatnaşmak, raýatlyk;

**III bölegi** – bilim, iş üpjünçiligi, saglygy goraýyş, durmuş we ykdysady hukuklar, oba ýerlerinde aýallar;

**IV bölegi** – aýallaryň raýat we hukuk ýagdaýy, är-aýal we garyndaşlyk gatnaşyklary

**V bölegi** – Aýallar babtda kemsitmäni ýok etmek boýunça Komitet

**VIbölegi**– Jemleýji düzgünler

CEDAW Konwensiýasyndaky kemsitmäniň kesgitlemesi juda giň, we döwletler kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmekligine gönükdirilen syçasaty geçirmeli:göni we gytaklaýyn, hukuk we hakyky, belli bir ugurda we ähli ugurlarda, hususy we döwlet ulgamlarda.

CEDAW Konwensiýasynda döwletler **durmuş we medeni däpleri,** aýallaryň we erkekleriň özüni alyp barşyny hasaba alyp, üýtgetmek üçin ähli çäreleri görmeli, munuň özi **ters pikirleri**, şeýle hem ol ýa-da bu jynsyň doly bahaly dälligine ýa-da agdyklyga esaslanýan we erkekleriň we aýallaryň adaty ornuny düşündirýän giňden ýaýradylan we işslendik başga tejribäniň hem **aradn aýyrmak üçin** ähli zerur çäreleri görmelidir diýlip ýazylanBu kadalaşdyryjy namalar aýallaryň kemsitmesini kanunçylykda diňe düzgünleşdirmek we gadagan etmek (de-ýure) ýeterlikli dälligini belleýär, emma aýallaryň doly deňligine ýetmek üçin (de-fakto) kemsitme özüňi alyp barşyň esasynda bar bolan ters pikirleriň we stereotipler iň üstünde işlemeli. Mundan başga eneligiň durmuş wezipe hökmünde düşünmeli we çagalary terbiýelemekde aýallaryň we erkekleriň özara jogapkärçiligini tassyklamaly, şonuň bilen birlikde çaganyň bähbitleriniň üpjün edilmegi ileri tutulýan wezipedir.[[16]](#footnote-16) CEDAW Konwensiýasy Aýallar babtda kemsitmäni ýok etmek boýunça Komiteti döretdi we döwletler Konwensiýanyň amala aşyrylmagy hakynda hasabatlary bermeli.

**Halkara resminamalary ulanmak we amala aşyrmak- gözegçilik edaralar we olaryň işi**

Kemsidilmezlige we deňlige degişli BMG-niň konwensiýalarynyň hemmesinde konwensiýalaryň ýerine ýetirilişi barada konwensiýalaryň berjaý edilmegine monitoringine jogap berýän bilermenleriň komitetleri göz öňünde tutulan. Komitetler muny konwensiýalary gol çeken döwletleriň konwensiýalaryň amala aşyrylmagy barada hasabatlaryna seredipedýärler, kada bolşy ýaly, hasabatlar her dört ýyl berilýär.[[17]](#footnote-17) Hasabatlara seretmek we döwletlere maslahatlary bermekden başga, BMG-niň komitetleri konwensiýalaryň düşündirilmegine jogap berýär – umumy häsiýetli düşündirişler we umumy häsiýetli maslahatlar arkaly. Käbir komitetler aýallaryň ýagdaýyna degişli umumy tertipli bellikleri kabul endiler, olarda kesgitli azlyklaryň we marginal toparlaryň aýallarynyň köpsanly kemsitmäniň bardygyn görkezdiler.

**CEDAW boýunça hasabatlylyk, Türkmenistan**

2018-nji ýylda Türkmenistanyň Hökümeti **5-nji döwürleýin hasabatyny CEDAW Komitetine** berdi, Komitet bolsa şol hasabat boýunça jemleýji belliklerini berdi, olarda Komitet 2012-nji ýyldan bäri kanunçylyk özgerişleri geçirmekde ýetilen ösüşe hoşallygyny bildirdi, hususan aşakdakylaryň kabul edilmegini belledi:

* 2016-njy ýylda “Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” Kanun, iş üpjünçiligi çygrynda aýallar we erkekler üçin deň hukuklary, iş ýerinde kemsidilmeden hukuk goragy we işsizlik boýunça döwlet kömek pulyny göz öňünde tutýar ;
* 2016-njy ýylda “Döwlet gullugy hakynda”Kanun, aýallaryň we erkekleriň döwlet gullugyna girende deň hukuklary kepillendirýär;
* 2015-nji ýylda “Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda” Kanun, gender deňligini kepillendirýär we jyns alamaty boýunça kemsitmäni gadagan edýär;
* 2015-nji ýylda “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” Kanun, saglygy gorýyş hyzmatlaryna aýallara we erkeklere deň hukuklary kepillendirýär;
* 2021-nji ýylda “Bilim hakynda” Kanunyň rejelenen görnüşi, mugt hökmany bilime gyzlara we oglanlara deň elýeterligi kepillendirýär;
* 2010-nji ýylda “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” Kanun, aýallara harby gullugy geçmäge rugsat berýär.

Komitet gatnaşyjy döwletiň öz institusional we syýasy binýadyny kämilleşdirmek boýunça aýallar babatynda kemsitmäniň ýok edilmegini tizleşdirilmegine we gender deňligine gönükdirilen tagallalara hoşallyk bildirdi, şol sanda kabul edilen:

* «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy», şeýle hem
* Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy, infrastruktura, ýaşaýyş jaýlara we iş bilen üpjünçilik mümkinçiliklerine döwlet maýa goýumlary arkaly oba ýerlerinde aýallaryň we erkekleriň ykdysady ösüşine ýardam berilmegine gönükdirilen;
* Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin hereketleriň milli Meýilnamasy, dürli şertnamalaýyn edaralarynyň maslahatlarynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen, şol sanda aýallar babatynda kemsitmäni ýok etmek ugrunda;
* Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin hereketleriň milli Meýilnamasy.

Komitet Gatnaşyjy döwlete maslahat berýär:

* Göni ýa-da gytaklaýyn kemsitmäni döwlet we hususy ulgamlarda we islendik diskriminasion düzgünleri aradan aýyrmak üçin, şol sanda iş üpjünçilige we harby gulluga aýallaryň elýeterligine çäklendirmeleri gadagan etmek üçin, aýallar babatynda kemsitme kesgitlemesine üýtgetmeleri girizmeli;
* Öz kanunçylygyny, syýasatyny, maksatnamalaryny amala aşyranda gender-bitarap çemeleşmäni ulanman, gender- duýguly çemeleşmäni ulanmaly, şunda olar öň bar bolan gender deňsizligi we disproporsiýany ýeterlik derejede hasaba almaly
* Kazyýet edaralarynyň we hukukçylaryň Konwensiýa salgylanmak we ony ulanmak, we agzalanlar bilen bagly kazyýet mejlisleriniň dowamynda milli kanunçylygy düşündirmek meseleleri boýunça taýýarlyklaryny güýçlendirmek.

**Durnukly ösüşiň maksatlary**

2015-nji ýylda BMG-niň hemme agza döwletleri tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüş babatynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibi planetanyň adamlary üçin şu wagt we geljekde gülläp ösmegi üçin we parahatçylygy üpjün edýän umumy meýilnamadyr. Onuň esasynda 17 durnukly ösüşiň maksatlary (DÖM) bar we olar hemme ýurtlar üçin – ösen we ösýän – ählumumy hyzmatdaşlygyň çäklerinde herekede çakylyk bolup durýar. Olar garyplygyň we horlugyň ýok edilmegi saglygy goraýyşy, bilimi gowulandyrýan, deňsizligi azaldýan strategiýalary bilen ysnyşykly hereket etmelidigini – we bularyň hemmesi – şol bir wgtda howanyň üýtgemegi bilen göreşi we biziň tokaýlarymyzy we ummanlarymyzy goramak bilen bilelikde amala aşyrylmagyny ykrar edýärler. DÖM BMG-niň we ýurtlaryň onlarça ýyllarydaky işlerine esaslsnýar, BMG-niň Ykdysady we durmuşmeseleleri boýunça Departamenti goşmak bilen.

2030- Gün Tertibiniň esasynda 17 DÖM bardyr. Her DÖM-iň biri öz içine birnäçe wezipeleri alýar. Wezipelere ýetmekde ösüşi baha bermek üçin biz 200 görkezijini ulanýarys.

Her ýyl BMG-niň Baş Sekretary DÖM ýerine ýetirilmeginiň gidişi barada herýylky hasabaty berýär, ol hasabat BMG-niň ulgamy bilen hyzmatdaşlykda işlenilip taýýarlanylýar we ol görkezijileriň global ulgamynda we mili statistika ulgamlarynyň alan maglumatlaryna, şeýle hem sebit derejesinde toplanan maglumatlara esaslanýar. Her jemgyýetde gender deňsizligi öňkisi ýaly çuňňur ornaşdyrylan bolup durýar. Aýallar mynasyp işiň elýetersizlikden ejir çekýärler we hünär çetleşdirmä, iş hakynda gender tapawutlyklara duş gelýärler. Köp ýagdaýlarda olaryň binýatlyk bilime we saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterligi ýok we olar zorlugyň we kemsitmäniň pidalary bolýalar. Syýasy we ykdysady çözgütleri kabul etmek işinde aýallar ýeterlikli derejede wekilçilik etmeýär. Şonuň üçin maksatlarynyň biri – 5 Maksat – gender deňligine bagyşlanan, emma gender görkezijileri beýleki DÖM-de de bolup biler, sebäbi deňlik bolmasa DÖM-na ýetip bolmaýar.

**Türkmenistan- milli binýat**

**Türkmenistanyň Konstitusiýasy:** *Adam hukuklary boýunça halkara konwensiýalaryň, şol sanda aýallara degişli, esasy düzgünleriniöz içine alýan Türkmenistanyň Konstitusiýasy aýallaryň hukuklaryny goralmagyna we öňe sürülmegine gönükdirilen birnäçe goşmaça hukuklary berkidýär.*

**Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwlet we jemgyýet durmuşynyň ähli ugurlarynda gender deňligi kepillendirýär**

**Esasy Kanunyň 29-nji maddasyna laýyklykda,** Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşа geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr.

Deňhukuklylygyň jyns alamaty boýunça bozulmagy kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

Ýurduň gender deňligine ýetmek boýunça halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara topar tarapyndan utgaşdyrylýar.

**Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin hereketleriň birinji milli Meýilnamasy (HMM)** *milli gender syýasatynda , DÖM-ri millileşdirmegi goşmak bilen, öňyn özgerişlere ýardam berdi*

Birinji HMM jyns alamaty boýunça kemsitmäniň ýok edilmegini we aýallaryň we gyzlaryň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň giňeldilmegini göz öňünde tutýar. Meýilnamada raýat jemgyýetiniň guramalarynyň, häkimiýetiň merkezi, ýerli we wekilçilikli edaralarynyň tagallalarynyň jebisleşdirmegiň wajyplygy bellenilýär.

Türkmenistande ösüşiň üns berilmegine mynasyp ugurlary bilim edaralaryna kabul etmekde gender deňligini gazanmaklygy, eneleriň arasyndaky ölümi azaltmagy, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça tölegli rugsadyň we çaga seretmek boýunça tölenilmeýän rugsadyň şertlerini üpjün etmekligi, häkimiýetiň saýlawly edaralarynda aýallaryň wekilçiligini artdyrmaklygy öz içine alýar.

***2015-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň Parlamenti tarapyndan “Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda”***

## **Kanunyň 6-njy maddasy jyns alamatlary boýunça kemsidilmegi gadagan edýär, şeýle hem oňa laýyklykda,** şular jyns alamatlary boýunça kemsidilmek hasap edilmeýär:

## 1) döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlarynda gender deňliginiň üpjün edilmegine gönükdirilen şu Kanun esasynda wagtlaýyn kabul edilýän ýörite çäreler;

## 2) eneligi  we atalygy goramak;

## 3) zähmetiň bu görnüşine mahsus talaplar ýa-da ýokarlandyrylan durmuş we hukuk goragyna mätäçlik edýän adamlar barada alada bilen şertlendirilen, Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen zähmet çygryndaky tapawutlar, kadadan çykmalar, ileri tutulmalar we çäklendirmeler;

## 4) borçlaryň diňe anyk jynsdaky adamlar tarapyndan ýerine ýetirilmek mümkinçiliklerine esaslanýan hünär dereje talaplarynyň bellenilmegi;

## 5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ýagdaýlarda diňe erkekleriň ählumumy harby borjuny ýerine ýetirmegi;

## 6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jenaýat kazyýet önümçiliginde aýallaryň hukuklarynyň goralmagynyň aýratynlyklary.

Kanunyň 16 we 17 maddalaryna laýyklykda döwlet aýallara we erkeklere şulary kepillendirýär:

gös-göni ýa-da öz saýlanan wekilleriniň üsti bilen,Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gatnaşmaga bolan hukugyny;

döwlet gullugynda işlemäge deň hukugyny olaryň döwlet wezipesine bellenilmegi ýa-da saýlanylmagy, döwlet gullugy boýunça ýokary çekilmegi arkaly;

döwletiň we jemgyýetiň bähbitlerine halkara derejesinde wekilçilik etmeginde we halkara guramalarynyň işine gatnaşmagynda deň mümkinçiligi;

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde aýallara meýletinlik esasynda harby gulluga girmek hukugy;

özleriniň isleg bildirmeginiň erkinligini, saýlaw hukuklarynyň goralmagyny;

Türkmenistanyňkanunçylygyna laýyklykda saýlawlara gatnaşmagy üçin deň mümkinçilikleri.

**Türkmenistanyň zähmet kodeksiniň düzgünleri şulary belleýär:**

* işe kabul edilende, gulluk boýunça ýokary çekilme, hünärini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlanmak, zähmetiň hiline baha bermek we işden boşadylmak prosessinde aýallar we erkekler üçin deň garaýyş we deň mümkinçilikler;
* deň wezipeleri eýeleýän işgärler üçin jyns alamatyna garamazdan işiň deň şertlerini döretmek,
* gender kemsidilmegiň we jyns alamaty boýunça azar bermegiň öňüni almak üçin çäreler görülmegi;
* tomusda ýa-da başga amatly wagtda her ýylky esasy rugsat 14 ýaşyna çenliiki ýa-da köp çagaly aýallara, 18 ýaşa çenli maýyplygy bolan çagaly aýallara, on dört ýaşa çenli bir ýa-da  köp çagany (on sekiz ýaşa çenli maýyplygy bolan çagany) terbiýeleýän ýan ýoldaşsyz ata ýa-da enä ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara;
* göwrelilik we çaga dogurmak boýunça rugsat -112 senenama gün
* oba hojalygynda işleýän göwreli aýallar üçin gysgaldylan iş güni;
* enesiz çagalary terbiýeleýän adamlara berilýän kepillikler we ýeňillikler.

Seredilmäge degişli wideo film: **: Iňlis dilinde**

[**https://www.youtube.com/watch?v=OBdDB5PKrmk**](https://www.youtube.com/watch?v=OBdDB5PKrmk) **КЛДЖ, nondiscrimination principles**

[**https://www.youtube.com/watch?v=rI8lNB-XMIk**](https://www.youtube.com/watch?v=rI8lNB-XMIk) **КЛДЖ, substantive equality**

[**https://www.youtube.com/watch?v=umETapJ4b8o&t=83s**](https://www.youtube.com/watch?v=umETapJ4b8o&t=83s) **КЛДЖ state obligation**

**4-nji okuw sapagy boýunça test/barlag soragnama**

1. **Aýallaryň hukuklary şundan ybarat:** (bir jogabyň daşyny aýlaň)
2. Adam hukuklarynyň bölegi - aýallar halkara konwensiýa we jarnama laýyklykda umumy goragy bilen ulanýarlar;
3. Aýratyn hukuklar - aýallar aýratyn gorag bilen ulanýarlar, ol öz içine şular alýar: разработку общих стандартов посредством конкретных обязательств государства döwletiň takyk borçlary arkaly umumy standartlary işläp taýýarlamak we erkeklere görä ykrar edilen aýratyn hukuklara aýallar eýe bolmaly ýagdaýlara degişli;
4. **Aýallaryň aýratyn goragy hökmünde we halkara hukugynyň standartlarynyň çäklerinde olaryň umumy goragy hökmünde.**
5. **Aýallaryň hukuklary hakynda iň wajyp ählumumy resminamam bolup we şol bir wagtyň özünde we bu ugurda ähli meseleleri öz içine alýan we has doly resminama bolup durýar** (bir jogabyň daşyny aýlaň)
6. Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasy
7. **Aýallar babtda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa (CEDAW)**
8. Aýallaryň syýasy hukuklary hakynda konwensiýa.
9. **CEDAW Konwensiýa bilen döwlet şuňa borçly diýip ýazylandygy wajypdyr:** (köp sanly jogap)
10. Aýallaryň ýa-da erkekleriň adaty rolyna ýa-da ol ýa-da beýleki jynsyň artyklygy ýa-da pes derejeli düşünjä esaslanýan islendik başga tejribäni ýa ters pikirleri aradan aýyrmak üçin, erkekleriň we aýallaryň özlerini alyp baryşyny hasaba alyp, durmuş we medeni däpleri üýtgetmek üçin ähli zerur çäreleri görmek.
11. Aýallaryň doly deňligine ýetmek maksady bilen (de-fakto) kemsitme özüňi alyp barmagyň esasynda ýatan ters pikirler we stereotipler bilen işlemek, sebäbi diňe kanunçylykda (de-ýure) aýallaryň kemsidilmegini gadagan etmek we düzgünleşdirmek ýeterlikli bolmaýar
12. Enelige durmuş wezipe hökmünde düşünmeli we çaganyň bähbitlerini ilkinji nobatda üpjün edip, çagalary terbiýelemekde aýallaryň we erkekleriň özara jogapkärçiligini tassyklamaly.
13. Изменить среду, в которой женщины находятся в подчиненном положении, и создать равные условия и возможности для всех, то есть создать равные возможности, равный доступ и равные результаты. Aýallaryň tabyn ýagdaýda bolýan gurşawyny üýtgetmeli we hemmeler üçin deň şertleri we deň mümkinçilikleri döretmeli, has takygy, deň mümkinçiikler, deň elýeterlilik we deň netijeler.

Hemme jogaplar dogry.

1. **CEDAW Konwensiýa boýunça borçnamalar CEDAW Komitetine her dört ýyl ýurt hasabatyny bermekden ybarat. Türkmenistan bu hasabaty:**
2. Hasabatlary bermeýär
3. **Hasabatlaryny döwürleýin berýär (häzirki wagt CEDAW Komitetine alty sany hasabaty berildi)**
4. Bir gezek
5. **Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deňligi kepillendirilýär:**
6. “Döwlet gullugy hakynda” Kanuny bilen
7. **Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunlary bilen**
8. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri bilen
9. **“ Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda” Kanuny jyns alamaty boýunça kemsitmäni gadagan edýär. Bu manyda Hökümet harby goşunda diňe erkekler gulluk etmeli diýip çözgüdi kabul etse, bu :**
10. **Hawa, bu jyns alamaty boýunça kemsitme;**
11. Bu kemsitme däl, egerde kanun bilen bu ýagdaýlar haçan bolup biljekdigi göz öňünde tutulsa;
12. Bu düýbünden kemsitme däl.

1. **Iş beriji we döwlet kemsitmäniň we jyns alamaty boýunça azar bermekligiň öňüni almak boýunça çareleri görmeli, laýyklykda:**
2. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna
3. Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepilliklerine;
4. **Türkmenistanyň zähmet kodeksine.**
5. **Gender deňligini üpjün edýän hereketleriň milli meýilnamasynyň maksatlary:**
6. bilim edaralaryna gender deňligini üpjün etmek;
7. eneleriň arasyndaky ölümi azaldylmagy we görelilik we çaga dogurmak boýunça tölegli rugsat üçin şertleri döretmek;
8. Çaga seretmek boýunça tölegsiz rugsadyň düzgünleşdirilmegi;
9. Häkimiýetiň saýlawly edaralarynda aýallaryň wekilçiligini artdyrmaklygy
10. **Şu maksatlaryň hemmesi.**
11. **Türkmenistanyň zähmet kodeksi tomusda ýa-da başga amatly wagtda her ýylky esasy rugsat 14 ýaşyna çenliiki ýa-da köp çagaly aýallara, 18 ýaşa çenli maýyplygy bolan çagaly aýallara, on dört ýaşa çenli bir ýa-da  köp çagany (on sekiz ýaşa çenli maýyplygy bolan çagany) terbiýeleýän ýanýoldaşsyz ata ýa-da enä**  **(madda perzentlige alnan çagalara da degişli) kepillendirýär.**
12. **Birmeňzeş rugsat hemme atalar üçinem kepillendirilmeli, ol çaga seretmek boýunça rugsat diýlip atlandyrylmaly;**
13. Bu gowy çözgüt, aýalaryň roly çaga seretmekden ybaratdyr;
14. Mümkin, bu çözgüt gowy däldir, emma biziň ýurdumyzda eneler çagalaryna seredýär, bu hem hakykatdyr.

1. ГА ООН, Париж, 10 декабря 1948 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Статья 1. Всеобщая Декларация прав человека [↑](#footnote-ref-2)
3. Статья 2, пункт 1 Всеобщей декларации прав человека. [↑](#footnote-ref-3)
4. Статья 16 и пункт 2 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека [↑](#footnote-ref-4)
5. Статья 2 Международного пакта о гражданских и политических правах [↑](#footnote-ref-5)
6. Статья 26 Международного пакта о гражданских и политических правах [↑](#footnote-ref-6)
7. Статья 3 Международного пакта о гражданских и политических правах [↑](#footnote-ref-7)
8. Статья 2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [↑](#footnote-ref-8)
9. Статья 3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [↑](#footnote-ref-9)
10. Резолюция 1985/17 ЭКОСОС от 28 мая 1985 года. [↑](#footnote-ref-10)
11. Статья 2 Конвенции о правах ребенка [↑](#footnote-ref-11)
12. Статья 6 Конвенции о правах инвалидов [↑](#footnote-ref-12)
13. Закон о ратификации Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, „Официальный вестник SFRI – Международные соглашения“, номер 11/81. [↑](#footnote-ref-13)
14. Закон о ратификации Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, „Официальный вестник SFRI – Международные соглашения“, номер 11/81. [↑](#footnote-ref-14)
15. Статья 1. КЛДЖ [↑](#footnote-ref-15)
16. Статья 6. КЛДЖ [↑](#footnote-ref-16)
17. Кроме Комитета по правам ребенка, все остальные комитеты могут при определенных условиях рассматривать индивидуальные петиции. [↑](#footnote-ref-17)