Zgromadzenie Parlamentarne

http://assembly.coe.int

**Zalecenie 1876 (2009)[[1]](#footnote-1)**

**Stan praw człowieka w Europie – potrzeba wykorzenienia bezkarności**

Zgromadzenie Parlamentarne

1. Zgromadzenie Parlamentarne, powołując się na swoją uchwałę 1675 (2009) na temat stanu praw człowieka w Europie i konieczności usunięcia bezkarności, uznaje wykorzenienie bezkarności sprawców, podżegaczy i organizatorów poważnych naruszeń praw człowieka za priorytet w działaniach Rady Europy. Celem takich działań powinno być zapewnienie sprawiedliwości jednostkom, odstraszanie sprawców i stanie na straży przepisów prawa.

2. Dlatego Zgromadzenie przyjmuje z zadowoleniem działania podjęte już przez Komitet Ministrów w związku z zaleceniem Zgromadzenia 1791 (2007) o stanie praw człowieka i demokracji w Europie oraz zachęca Komitet Ministrów do przyspieszenia i zintensyfikowania prac nad rozwinięciem zaleceń Rady Europy dotyczących praw człowieka i walki z bezkarnością. Zalecenia takie powinny:

2.1. czerpać z prawa precedensowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prac Komitetu Ministrów nad egzekwowaniem wyroków, odpowiednich uchwał i zaleceń Zgromadzenia i prac Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu i prac Organizacji Narodów Zjednoczonych jak również właściwych organizacji pozarządowych dotyczących tego zagadnienia;

2.2. podkreślać, że ochrona tajemnic państwowych i immunitet przysługujący przedstawicielom władz nie mogą uniemożliwiać prowadzenia skutecznych, niezależnych i bezstronnych dochodzeń w sprawach o poważne naruszenia praw człowieka, m.in. w związku z tajnymi więzieniami i bezprawnym przekazywaniem osób między państwami – przypadki takie miały miejsce w całej Europie – i że osoby odpowiedzialne za takie praktyki powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności;

2.3. stwierdzać wyraźnie, że nietykalność międzynarodowych sprawców poważnych naruszeń praw człowieka, w szczególności naruszeń praw fundamentalnych, takich jak prawo do życia, jest niedopuszczalna;

2.4. określać przewidziane działania oraz środki prawne udostępniane na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu zwalczania wszelkich form bezkarności.

3. Zgromadzenie wzywa Komitet Ministrów do poinstruowania Doraźnego Komitetu ds. Zapobiegania i Zwalczania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (CAHVIO), aby przyszłe konwencje Rady Europy zwalczały skutecznie bezkarność sprawców przemocy uwarunkowanej płcią przez uwzględnianie najcięższych i najbardziej rozpowszechnionych form przemocy wobec kobiet, m.in. przemocy domowej i tzw. „przestępstw honorowych”.

4. Jeśli chodzi o rolę Komitetu Ministrów w nadzorowaniu egzekwowania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zgromadzenie:

4.1. przyjmuje z zadowoleniem stanowisko Komitetu Ministrów stwierdzające, że istnieje stały obowiązek prowadzenia skutecznych śledztw w zakresie, w jakim występują proceduralne naruszenia artykułów 2 i 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ETS nr 5);

4.2. zachęca Komitet Ministrów do zbadania możliwości ponownego podejmowania przez państwa krajowych postępowań prawnych w związku z postanowieniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzającymi zasadnicze wady krajowych dochodzeń lub postępowań, aby zapobiegać bezkarności przestępców wynikającej z zasady *ne bis in idem*.

5. Zgromadzenie zachęca Komitet Ministrów do zbadania zasadności powołania niezależnego komitetu europejskiego do badania poważnych oskarżeń o rażące i systematyczne naruszenia praw człowieka.

1. Debata na zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r. (XXII posiedzenie) (patrz Doc. 11934, raport Komitetu ds. Prawnych i Praw Człowieka, sprawozdawca: Däubler-Gmelin; i Doc. 11964, opinia Komitetu nt. równych możliwości kobiet i mężczyzn, sprawozdawca: Čurdová). Tekst przyjęty przez Zgromadzenie dnia 24 czerwca 2009 r. (XXII posiedzenie). [↑](#footnote-ref-1)