۸ حافظ محیط زیست

برای بیش از یک سال

و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه

در زندان اوین به سر می‌برند.

به برخی از آنها گفته شده اگر «اعتراف» نکنند، جانشان در خطر خواهد بود.

رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در طی این مدت، آنها را آماج اتهام‌های ناروا و تبلیغات مسموم قرار دادند.

این ده نکته درباره بازداشت این هشت تن، نگاهی کوتاه دارد به حقایق این پرونده.

۱. این حافظان محیط زیست برای یک سازمان غیردولتی کار می‌کردند که مجوز آن از سوی دولت صادر شده بود.

۲. مهمترین فعالیت آنها تلاش برای نجات حیوانات در حال انقراض بود، از جمله یوزآسیایی.

۳. آنها برای مطالعه حیات‌وحش از وسایل حرفه‌ای مثل دوربین‌های متداول در این حرفه استفاده می‌کردند.

۴. برخی از این حافظان محیط زیست با اتهام «مفسد فی‌الارض» مواجه هستند که می‌تواند حکم اعدام را برای آنها به همراه بیاورد.

۵. آنها چندین ماه از این مدت را در سلول‌های انفرادی سپری کردند. برخی از آنها ضرب و شتم، تهدید به مرگ و همچنین برای اعتراف تهدید به تزریق داروهای توهم‌زا شدند.

۶. ایران بارها از اعترافات اجباری برای محکوم کردن زندانیانی که اتهامات امنیتی و سیاسی دارند، استفاده کرده است. به وسیله این اعترافات، افراد بدون دسترسی به دادگاه عادلانه به احکام سنگین محکوم می‌شوند. دستگاه‌های امنیتی سابقه‌ای طولانی و مستند در زمینه اعتراف‌گیری اجباری دارند.

۷. در ابتدا اطلاعات سپاه ۹ تن از حافظان محیط زیست را دستگیر کرد. اما یکی از آنها به نام کاووس سید امامی استاد ایرانی-کانادایی دانشگاه بعد از دو هفته بازداشت و بازجویی یه صورت مشکوکی در زندان جان خود را از دست داد.

۸. مقامات قضایی تا کنون از پاسخگویی در خصوص مرگ او در زندان خودداری کرده‌اند. و بجای تحقیقات مسئولانه و مستقل آنها حتی همسر سیدامامی را ممنوع‌الخروج کردند.

۹. بیش از ۳۳۰ نفر از حافظان محیط زیست و شخصیت‌های دانشگاهی از ۶۶ کشور جهان از جمله جین گودال از چهره‌های جهانی این حوزه در نامه‌ای گفته‌اند که بر «بی‌گناهی حافظان محیط زیست» در بازداشت شهادت می‌دهند و خواستار دادگاهی عادلانه و شفاف برای آنها شدند.

۱۰. سازمان ملل نیز خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده است و از دولت ایران خواسته است که به هدف قرار دادن محافظان محیط زیست پایان دهد: «در هیچ نقطه‌ای از جهان از جمله ایران...حفاظت از محیط زیست نباید برابر با جاسوسی باشد و یا جرم قلمداد شود.»