# حق دسترسي به غذاي مناسب

□ ايملدا وي.آبانو[[1]](#footnote-2)

##### چکيده:

##### همه ساله همزمان با روز جهاني غذا، ابعاد گسترده فقر و بي‌غذايي موجود در سراسر دنيا به ويژه قاره‌هاي آسيا و آفريقا، در گزارش‌هاي ارائه شده سازمان‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌گردد. وجود 850 ميليون انسان گرسنه در دنياي امروز، حکايت از عمق فاجعه‌اي است که ما با آن روبه‌رو هستيم. با توجه به روند فزاينده گسترش فقر و بي‌عدالتي و گرسنگي و در صورت تداوم اوضاع کنوني،‌ اين لکه ننگ همچنان در قرن بيست و يکم هم بر دامان بشريت باقي خواهد ماند.

هنگامي که من در هفته گذشته به يکي از زاغه‌هاي مجاور محل جمع‌آوري زباله‌ها رفتم تا گزارشي در مورد زباله گردي بنويسم، گروهي از کودکان را ديدم که به چرخيدن پيرامون کوهي از زباله مشغول بودند. من از آنها سؤال کردم: «اگر شما چيزي براي خوردن پيدا نکنيد، چه خواهيد کرد؟» اين کودکان شروع به خنديدن کردند و گفتند: «خب، هنگامي که ما گرسنه هستيم، کمربندهاي چرمي‌مان را مي‌جويم.» البته من اين سؤال را از مادر يکي از اين کودکان نيز پرسيدم. او 5 فرزند داشت. او نيز به من گفت که با جويدن کمربندهاي چرمي، ما احساس گرسنگي کمتري مي‌کنيم. او 35 سال داشت، اما مسن‌تر به نظر مي‌رسيد. او نيز بدون هيچ پوششي براي دست‌هايش، به کاوش در ميان زباله‌هاي متعفن مي‌پرداخت. آنان به دنبال هر چيزي هستند که قابل فروش باشد. (نظير پلاستيک، شيشه، آلومينيوم، فلز و ...) و يافته‌هاي خود را در يک کيسه مي‌ريزند. اين زن که **النا** نام دارد، همه روزه ساعت 4 صبح از خواب بيدار مي‌شود و پس از 13 ساعت کار مي‌تواند چند کيسه 40 کيلويي را از اين مواد پر کند. سپس او اين کيسه‌ها را بر دوش مي‌کشد تا براي فروش به يک دلال واسطه تحويل دهد. النا و فرزندانش همه روزه با اين کار سخت و طاقت‌فرسا، در مجموع 18 دلار به دست مي آورند تا غذايي براي خوردن داشته باشند. درست همانند ساير شهروندان فيليپيني فعال در اين بخش، النا و فرزندانش در شرايطي غيرقابل درک براي آمريکايي‌ها زندگي مي‌کنند.

اين يک واقعيت نگران‌کننده است که امروزه و در اين عصر، 850 ميليون انسان در سراسر اين کره خاکي، در حالي که نيمي از آنان نيز کودک هستند، همچنان فاقد غذاي کافي و مناسب براي خوردن ‌باشند.

زندگي النا، تنها يک سرگذشت است. اما قصه زندگي او دنيايي نو را به روي انديشه‌هاي من گشود؛ چرا که واقعيت‌هاي تکان‌دهنده مربوط به گرسنگي و فقر، بايد مورد توجه همه جهانيان قرار گيرد. همه ساله در روز جهاني غذا (16 اکتبر)، من به ياد النا و پنج فرزند خردسالش خواهم افتاد و اينکه زندگي آنان، وابسته به زباله‌هاي جمع‌آوري شده در آن منطقه است. اين يک واقعيت نگران‌کننده است که امروزه و در اين عصر، 850 ميليون انسان در سراسر اين کره خاکي، در حالي که نيمي از آنان نيز کودک هستند، همچنان فاقد غذاي کافي و مناسب براي خوردن ‌باشند. در سال جاري، مؤسسه غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد (FAO)، در حالي روز جهاني غذا را جشن گرفت که شعار انتخاب شده آنان، «حق دسترسي به غذا» بود. اين حق به همه مردم و ساکنان زمين تعلق دارد تا غذايي کافي، مغذي و مناسب داشته باشند که از لحاظ فرهنگي هم قابل پذيرش باشد و داشتن يک زندگي فعال و سالم، در گروي تأمين اين حق خواهد بود. به علاوه، بايد به اين نکته نيز توجه کرد که بيش از دادن غذا به افراد، بايد کاري کرد که همه بتوانند شخصاً غذاي خود را به دست آورند.

خانم **باربارا اکوال**، مدير هماهنگ‌کننده فائو مي‌گويد: « دستيابي به تغذيه مناسب، يک مدينه فاضله نخواهد بود؛ چرا که با اصلاحاتي، همه مردم دنياي ما مي‌توانند به آن دست يابند. تعدادي از کشورها نيز در صدد تهيه همه مقدمات لازم در اين بخش هستند. اما تحقق چنين خواسته‌اي، در گروي مشارکت همگاني همه افراد است.» از سوي ديگر، چندي پيش، آخرين دستاوردهاي مجمع بين‌المللي تغيير آب و هواي کره زمين اعلام شد. در اين بيانيه، خاطرنشان گرديده، با تداوم وضعيت کنوني، تا سال 2020 ميلادي، 50 ميليون انسان ديگر نيز در خطر گرسنگي قرار خواهند گرفت و ما در سال‌هاي 2050 ميلادي با 132 ميليون و در سال2080 ميلادي با 266 ميليون انسان گرسنه ديگر روبه‌رو خواهيم شد.

در سراسر قاره آسيا، ميليون‌ها انسان، درآمد سرانه‌اي کمتر از يک دلار در هر روز دارند. احتياجي به ذکر اين نکته نيست که اکثر اين افراد از گرسنگي مزمن رنج مي‌برند و به دليل فقدان تأمين کالري‌هاي مناسب، از يک زندگي سالم و فعال نيز محروم مي‌باشند. تنها در کشور فيليپين، يک بررسي صورت گرفته حاکي از آن است که در روزهاي زيادي از سال، 8/3 ميليون خانواده، با تجربه فقدان هيچ چيزي براي خوردن، روبه‌رو هستند. همچنين در اين تحقيق نشان داده شده که 5/21 درصد از جمعيت فيليپين و يا 8/3 ميليون نفر، با فقر و بي‌غذايي کامل روبه‌رو هستند. همه ساله در روز جهاني غذا، من النا و فرزندان خردسالش را به ياد مي‌آورم. آنان براي تأمين پول و غذاي مورد نياز بايد به جست وجو در زباله‌ها بپردازند. مطمئناً چنين مشکلاتي به آساني برطرف نخواهد شد. بقاي آنها به اين زباله‌ها وابسته است و بدون چنين کارهايي،‌ چيزي براي خوردن نخواهند داشت. امروز هم آنان شايد گرسنه باشند و مشغول جويدن کمربندهاي چرمي‌شان باشند، درست همان کاري که مردم فقير سراسر دنيا به آن مي‌پردازند و در صورت عدم تلاش در جهت مبارزه با فقر، گرسنگي و بي کاري، آنان در آينده، همچنان گرسنه باقي خواهند ماند.

در سراسر قاره آسيا، ميليون‌ها انسان، درآمد سرانه‌اي کمتر از يک دلار در هر روز دارند. احتياجي به ذکر اين نکته نيست که اکثر اين افراد از گرسنگي مزمن رنج مي‌برند و به دليل فقدان تأمين کالري‌هاي مناسب، از يک زندگي سالم و فعال نيز محروم مي‌باشند.

منبع: www.thewip.net

1. - Imelda V.Abano: بانوي خبرنگار و نويسنده روزنامه «فيليپين ديلي». [↑](#footnote-ref-2)