**Svet za človekove pravice**

**Dvainpetdeseto zasedanje**

27. februar–18. april 2023

Program 3: **Promocija in varovanje vseh človekovih pravic, civilnih, političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, vključno s pravico do razvoja**

NEURADNI PREVOD

*Pisna izjava Slovenije: Varuh človekovih pravic*

**Interaktivni dialog s Posebnim poročevalcem za okolje – poročilo z obiska v Sloveniji**

1. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pripravil to pisno izjavo za 52. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice v povezavi s **Poročilom posebnega poročevalca Davida R. Boyda ob njegovem obisku Slovenije od 29. septembra do 6. oktobra 2022 na temo obveznosti glede človekovih pravic v zvezi z uživanjem varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja**. Med obiskom se je posebni poročevalec 4. oktobra 2022 sestal tudi z varuhom človekovih pravic Republike Slovenije, Petrom Svetino.
2. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je ustavno telo s pristojnostjo varovanja in spodbujanja človekovih pravic v Sloveniji, ki mu je bil po Načelih, ki se nanašajo na status državnih institucij (Pariška načela), dodeljen status A.[[1]](#footnote-1) Njegove pristojnosti vključujejo spremljanje, raziskovanje, naslavljanje mnenj in priporočil na oblasti, izobraževanje o človekovih pravicah, ozaveščanje in preiskovanje pobud, prejetih s strani kogarkoli, ki meni, da so mu bile s strani državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.[[2]](#footnote-2) Varuh poroča Državnemu zboru.
3. Varuh pozdravlja Poročilo posebnega poročevalca Davida R. Boyda ob njegovem obisku Slovenije (Poročilo) na temo obveznosti glede človekovih pravic v zvezi z uživanjem varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja in podpira njegove zaključke ter priporočila. **Varuh poziva Vlado in druge pristojne organe, da implementirajo podana priporočila in v tem smislu podajo jasno časovnico**.
4. Glede priporočila posebnega poročevalca, da naj Vlada razmisli o **ustanovitvi posebnega varuha otrokovih pravic**, bi Varuh želel pripomniti, da je že od leta 2002 Varuh (namestnik varuha, odgovoren za otrokove pravice in od leta 2018 tudi za zagovorništvo otrok) pridruženi član Evropske mreže varuhov človekovih pravic za otroke (ENOC). Kot takšen Varuh išče zakonodajne spremembe svojih pristojnosti, da bi izpolnjeval vse kriterije za članstvo v skladu z novim statutom ENOC-a in pridobil polno članstvo. V tem kontekstu Varuh v polnosti podpira priporočilo Vladi, da naj pospešuje pravico otrok do čistega, zdravega in trajnostnega okolja.
5. Varuh se pridružuje opažanjem iz Poročila, da si Slovenija zasluži zasluge za vodilno vlogo v svetu pri prepoznavanju pravice do zdravega okolja in pitne vode, pa tudi, da bi si morale oblasti prizadevati za nadaljnje uzakonjanje in implementacijo močnih, na pravicah osnovanih okoljevarstvenih zakonov, politik in programov. Glavna prednostna naloga bi morala biti, da se **ne pusti nikogar zadaj,** kot je to poudarjeno v Programu trajnostnega razvoja 2030.
6. V tem predlogu se bo Varuh **osredotočil na tiste teme uživanja varnega, čistega, zdravega in trajnostnega okolja v Sloveniji, pri katerih Varuh že leta poziva k spremembam. Za izvedbo naših priporočil bo potreben precejšen trud.** Varuh pozdravlja dejstvo, da so vse te teme vključene tudi v Poročilo. Zaradi omejitve števila besed se ta predlog ne sme smatrati za izčrpen seznam sistemskih problemov, povezanih s to tematiko.

6.1 Varuh dodaja, da njegovo priporočilo o **ratifikaciji Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah** ostaja že več let neuresničeno in da Varuh do sedaj ni prejel nobenega bistvenega pojasnila s strani Vlade o razlogih za neratifikacijo.

6.2 Čeprav je Slovenija država podpisnica Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) iz leta 2004, je Varuh spodbujal tudi **ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, podpisane v mestu Tromsø 18. junija 2009**. Državni zbor je zakon o ratifikaciji te konvencije sprejel januarja 2023. Ratifikacija tega dokumenta bo namreč zagotovila dodatne pravne podlage za dostop do uradnih dokumentov, kar je pomembno za izvrševanja pravice do zdravega in trajnostnega okolja.

6.3 Varuh mora poudariti, da je bilo **postopanje pripravljavcev predpisov** (zakonov, upravnih aktov, občinskih aktov itd.) na področju okolja in prostorskega načrtovanja **vse prepogosto v neskladju s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemu okoljevarstvenih predpisov**. Varuh meni, da kratki roki za razpravo, naknadne znatne vsebinske dopolnitve osnutkov predpisov in njihove nezadostne pojasnitve predstavljajo znatno razvrednotenje, če ne popolno izničenje te pravice, ki bi se morala razlagati kot oblika neposrednega sodelovanja državljanov in državljank pri vodenju javnih zadev v skladu s 44. členom ustave. Varuh z zaskrbljenostjo opaža tudi težnje oblasti, vključno z lokalnimi oblastmi, da dejansko ne zagotovijo sodelovanja potencialno prizadetih posameznikov v določenih upravnih postopkih. Varuh redno spremlja prakso oblasti, prepoznava kršitve in podaja priporočila; vendar pa ostaja pri implementaciji naših priporočil še veliko dela.

6.4 V preteklih letih je Varuh **Državnemu zboru in Vladi poslal več priporočil, da naj v najkrajšem možnem času sprejmeta predpise, ki bodo dali smisel novi ustavni pravici – pravici do pitne vode (70.a člen)**, ki je bila sprejeta leta 2016 in je vsebovana v Zakonu o varstvu okolja, Zakon o javnih gospodarskih družbah, Zakonu o lokalni samoupravi in drugod. Ta pravica določa vodo kot javno dobro, ki se ga mora uporabljati trajnostno ter daje prednost pitni vodi in vodi za uporabo v gospodinjstvih. Vendar pa nič ne kaže, da bi bila ta pravica kmalu implementirana. V tem pogledu je Varuh podprl pobudo prebivalca vasi Sveti Tomaž v naselju Velike Poljane v Občini Ribnica, ki se že 23 let neuspešno trudi dobiti dostop do čiste pitne vode. Čeprav je bila pravica do pitne vode vključena v ustavo, občina ni pristopila k pripravi občinskih predpisov z zadostno skrbnostjo. Bolj pozitiven primer je Občina Rogašovci, ki je, četudi šele po posredovanju Varuha, uredila, da so vsi prebivalci na tem območju priključeni na javni vodovodni sistem.

6.5 Varuh je ob različnih priložnostih in na različnih nivojih večkrat povedal, da že več kot 10 let ponavlja priporočila, da naj **Vlada sprejme nujne ukrepe za zagotavljanje dostopa do varne pitne vode in primernih sanitarij, pa tudi priključka na električno omrežje v romskih naseljih, predvsem v Dobruški vasi na Dolenjskem**, ter tako posledično zagotovi boljše življenjske pogoje številnim družinam, vključno z otroki, saj takšni ponižujoči življenjski pogoji posegajo tudi v njihovo pravico do izobrazbe. Že več kot desetletje obstaja več mednarodnih in državnih **pobud, tudi s strani Varuha, da naj Slovenija regularizira vsa romska naselja** z namenom zagotavljanja zajamčene pravice do lastniškega razmerja in zagotovi, da imajo vse skupnosti dostop do varne pitne vode in sanitarij, ne glede na pravni status zemljišča, na katerem živijo, ter da poskrbi, da imajo najbolj ranljive skupine, kot so ženske, invalidi, otroci in starejši, dostop do varne pitne vode in sanitarij. Na tem področju ostajajo neizvedena tudi priporočila številnih institucij in civilne družbe.

6.6 Varuh je pripravil tudi več priporočil, povezanih s pravico do zdravega okolja. Še posebej vztrajamo na priporočilu, da **Vlada pripravi uredbo, ki bo urejala izpuste smradu v okolje.** Pred več kot petimi leti je Varuh prvič priporočal, da bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor razviti sistemsko rešitev, ki bi omogočala merjenje izpustov v zrak, ter zagotoviti neodvisen nadzor in financiranje takih meritev. Varuh je pripomnil tudi, da Agenciji Republike Slovenije za okolje primanjkuje zadostnih človeških in finančnih virov za izvajanje učinkovitega spremljanja industrijskega onesnaževanja, ki lahko vpliva na kakovost zraka, vode in prsti. Varuh je tudi Agencijo pozval, da v postopkih, ki jih izvaja, zagotovi vse primerne procesne varovalke.

6.7 Na področju okolja in prostorskega načrtovanja je Varuh poudaril tudi **nesprejemljivost pretirano dolgih inšpekcijskih in drugih upravnih postopkov**. Že vse od leta 2007 pa Varuh posveča pozornost tudi problemu neučinkovitosti inšpekcije pod pristojnostjo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP).

6.8 Varuh je opozoril tudi na dejstvo, da bi v skladu z Zakonom o varovanju okolja **država morala vsaka štiri leta pripraviti nacionalno poročilo o stanju okolja v državi**; takšnega poročila pa ni bilo že vse od leta 2008.

6.9 Varuha skrbi **pomanjkanje dejavnosti na področju rehabilitacije degradiranih območij**. Varuh je večkrat, tudi v samem Državnem zboru, oblasti opozoril na nujne rešitve glede težav v Anhovem in Soški dolini. Varuh se namreč s temi degradiranimi območji ukvarja pogosto in že dolga leta. Čeprav je uporaba azbesta prepovedana, se stanje okolja ne izboljšuje. Poudarili smo, da je nujno zaščititi celotno okoliško populacijo, prilagoditi načrt za učinkovito implementacijo dolgoročnih ukrepov, pri tem pa pozorno spremljati situacijo in preprečevati onesnaževanje. Nedopustno je dodatno onesnaževanje že tako obremenjenega okolja. Rešitev problema Celjske kotline, ki sodi med najbolj degradirana območja, bi morala biti še ena prednostna naloga. Varuh zagovarja takojšnjo celostno sanacijo, saj lokalni prebivalci živijo v močno onesnaženem okolju, ki ogroža njihovo zdravje. Še posebej pozivamo oblasti, da pohitrijo dejavnosti za sanacijo kontaminirane prsti v vrtcih Občine Celje. Varuh pričakuje tudi, da se bo nadaljevala sanacija zgornje Mežiške doline s posebnim poudarkom in skrbjo, da se prepreči novo onesnaževanje.

6.10 Leta 2020 je Varuh sklical sestanek svojega svetovalnega telesa, Sveta Varuha za človekove pravice, ki je bil namenjen pogovoru na temo podnebnih sprememb in potrebnih dejanj Slovenije. Pristojne oblasti smo pozvali, da naredijo več in **nujno naslovijo podnebne krizne razmere**.

6.11 Varuh že vrsto let posebno pozorno spremlja tudi problem hrupa in o tem redno poroča v svojih letnih poročilih. Že leta 2016 je Varuh, na primer, izpostavil, da določene vrste motečega hrupa na zakonodajni ravni niso nikakor urejene (npr. nizkofrekvenčni hrup, pasji lajež, cerkveni zvonovi, klimatske naprave itd.). Do danes na Varuhove ugotovitve še ni bilo primernega zakonodajnega odgovora.

6.12 Varuh še dodaja, da je **Evropska komisija proti Sloveniji začela več postopkov zaradi kršitve**, saj ta ni ugodila direktivam Evropske unije, povezanim s kakovostjo zraka, čiščenjem odpadnih voda, zaščito ogroženih vrst ptic, preprečevanjem večjih nesreč z nevarnimi snovmi, ravnanjem z odpadki in drugim. **Varuh poziva k pravočasnemu prenosu direktiv EU na področju okolja v državno zakonodajo.**

1. Varuh se popolnoma strinja z opažanjem Posebnega poročevalca, da je **implementacija zakonov in politik področje, na katerem se Slovenija sooča z velikimi izzivi**. Zaskrbljujoče je, da je Ministrstvo za okolje in prostor že leta med ministrstvi z največjim številom kršitev, ugotovljenih s strani Varuha, hkrati pa z izjemno nizko stopnjo implementacije Varuhovih priporočil.

1. Za več informacij o dejavnostih glej: <https://www.varuh-rs.si/en/>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kdaj se obrniti na Varuha človekovih pravic[?](file:///E:\2023%20VČP\52.%20zasedanje%20SČP%20-%20intervencija%20VČP%20okolje%20in%20ČP\%3f), <https://www.varuh-rs.si/kaj-delamo/iscete-pomoc/kdaj-se-obrniti-na-varuha/> . [↑](#footnote-ref-2)