**ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမအတြင္းမွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ က သြားေရာက္ခဲ့မႈမ်ားအေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္**

**လမ္းညႊန္ခ်က္** - စခန္း က ႏွင့္ စခန္း ခ တို႔ အေျခအေနကုိ ဖတ္ရႈပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ NGO တစ္ခုမွျဖစ္သည္ဟုု ယူဆၿပီး ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ က႑အလိုက္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ပါ။ မိမိေတြ႕ရွိမႈမ်ားကုိ ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပပါ။

**စခန္း က**

က်ားမဆုိင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတို႔သည္ လူလတ္ပုိင္းႏွင့္ သက္ႀကီးပုိင္း အမ်ဳိးသမီး ၅ ဦး (မည္သူမွ ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတြင္ မပါ၀င္)၊ သက္ရြယ္စုံ အမ်ဳိးသား ၅ ဦး (၂ ဦးမွာ ယာယီစခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွျဖစ္ၿပီး ၃ ဦးမွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္) တို႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။

|  |  |
| --- | --- |
| အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမွ အဓိကအခ်က္မ်ား | အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမွ အဓိကအခ်က္မ်ား |
| မၾကာမီက ျမစ္ႀကီးနားတြင္ စ်ာပနက်င္းပခဲ့ေသာ အဓမၼက်င့္အသတ္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကိစၥေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးမွာ အဓိက စုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးလာသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား ဓားရွည္ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးက တားဆီးခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ လြတ္ ေျမာက္သြားေသာ္လည္း ေနာက္အမ်ဳိးသမီးမွာ ဆုိင္ကယ္ ေပၚမွ ျပဳတ္က်ကာ အနီးဆုံး ယာယီစခန္းရွိရာသုိ႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ |  |
| လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက တစ္ည၊ ၁၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ အမ်ဳိးသားအုပ္စုတစ္စုက မိသားစု ယာယီမွီခိုရာေနရာ ေခါင္ မိုးေပၚသုိ႔ ေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည္။ လူအမ်ား အိမ္တြင္းတြင္ ေၾကာက္လန္႔ကာ မည္သူ ပစ္သည္ကုိ မျမင္ ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အိမ္ေနာက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စီး ရပ္တန္႔ကာ ထိုအဖြဲ႕အား ရပ္တန္႔ရန္ ေျပာၾကားသည္ကုို ၾကားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အားလုံး ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အျပင္ထြက္ရန္၊ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းပို႔ရန္ ထိတ္လန္႔ေနၾကသည္။ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းသုိ႔ ဆက္ပုိ႔ေနေသာ္လည္း စုိးရိမ္လွ်က္ရွိသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းခ်ိန္မွာ ႏွစ္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်ာင္းသုိ႔ ေစာစီးစြာ သြားရၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေန႔လည္ ေက်ာင္းတက္၍ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေနာက္က်သည္။ | ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းကုိ ရြာမွ ေဆာက္ေပးထားသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေဒသခံမ်ားတက္ေရာက္သည့္၀န္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားက သီးျခားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ သည့္ ဆရာအားလုံးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွစ္ဦးတို႔မွာ အစုိးရ လခစားမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ပညာေရး စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။ ေဒသခံမ်ားအတြက္ တစ္ခုႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ ဆရာမလုံေလာက္ေသာ္လည္း ေနရာ၊ ထုိင္ခုံ၊ စားပြဲႏွင့္ စာအုပ္ မလုံေလာက္ေပ (စုစုေပါင္း ကေလး ၄၀၀ ဦး၊ မူလတန္း ပထမတန္းမွ စတုတၳတန္း ၃၀၀ ဦးႏွင့္ အထက္တန္း ပဥၥမတန္းမွ န၀မတန္း ၁၀၀ ဦး)။ ေနရာမလုံ ေလာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ကုိ မနက္ႏွင့္ ညေနႏွစ္ႀကိမ္ ခြဲထားသည္။ ဆရာဆရာမအမ်ားအျပားက က်ဴရွင္ေပးျခင္း ျဖင့္ အပုိ၀င္ေငြရွာေဖြၾကၿပီး မိဘမ်ားက မိမိတို႔အိပ္ထဲမွ ေပးရသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္ပုိ အတန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေပ။ ဆရာဆရာမ မ်ားမွာ တက္ၾကြမႈမရွိသည့္အတြက္ ပညာေရး အဆင့္နိမ့္ သည္ဟုု အမ်ားအျပားက ထင္ျမင္ၾကၿပီး ကေလးႀကီး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ (အသက္ ၁၇ မွ ၂၀၊ ေယာကၤ်ားေလး အမ်ားစု) ေက်ာင္းမွ ထြက္သြားၾကသည္။ ဘ၀ရွင္သန္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား (ဥပမာ - မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ ယက္ကန္း၊ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္း ဖုန္းျပင္ဆင္မႈ) ရွိေသာ္လည္း ၁% ခန္႔သာ တက္ေရာက္ လွ်က္ရွိသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ (ကခ်င္) ကေလး မ်ားအား ဆရာဆရာမမ်ားက ညီမွ်စြာ ဂရုစုိက္ျခင္းမရွိဟု ထင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း ကေလးမ်ားၾကားတြင္ လူမႈေပါင္းစည္းေရးျပႆနာ ရွိပုံမရေပ။ |
| ၎တို႔ စခန္းတြင္ ေနထုိင္သည္မွာ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ႀကီးလာၿပီျဖစ္၍ ယခင္က အတူအိပ္ခဲ့ေသာ ေယာက်္ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးတို႔အတြက္ သီးျခား အိပ္ယာမ်ား လိုအပ္သည္။ |  |
| စခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မသက္မသာခံစားရသည္။ ထိုအမ်ဳိး သားမ်ားမွာ အျခားရြာမ်ားမွ လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္က သိရွိခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ေပ။ |  |
| စခန္းမွ အိမ္သာမ်ားကုိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးခြဲျခား ထားျခင္း မရွိေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ကုိ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားတပ္ဆင္ေစလိုေၾကာင္း အဆုိျပဳထားေသာ္လည္း မည္သည္မွ် ေဆာင္ရြက္ရျခင္း မရွိေသးေပ။ |  |
| အတန္အသင့္ခုိင္မာေသာ အိမ္သာမ်ားမွာ ေရသြယ္ထား သည့္အတြက္ သန္႔ရွင္းသည္။ သို႔ေသာ္ မွီခုိရာေနရာ တစ္ခုလွ်င္ ထုိအိမ္သာမ်ဳိး တစ္လုံးသာရွိသည္။ မွီခုိရာေနရာ တစ္ခုတြင္ အခန္း ၁၀ ခန္းရွိသည္။ အခန္းတစ္ခုတြင္ မိသား စု တစ္စုေနထုိင္သည္။ အိမ္သာအသုံးျပဳရန္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္ အလြန္ၾကာျမင့္သည္။ | အိမ္သာမ်ား ျပည့္ေနၿပီး သန္႔စင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမရွိေပ။ စခန္းစီမံခန္႔ ခြဲေရးေအဂ်င္စီမွ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုလားၾကသည္။ |
| ေရရႏုိင္သည့္ေနရာ ၉ ခုရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၄ တြင္ မိုးစတင္ ခ်ိန္ေနာက္က်သည့္အတြက္ ေရပမာဏအလြန္နည္းပါး သည္။ ေႏြရာသီမကုန္မီ ပန္႔မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ လိုလား ၾကသည္။ ေရတြင္းတစ္တြင္းမွာ ေရထြက္ေကာင္းၿပီး အရည္ အေသြးေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေရပုံးခ်ိတ္ထားသည့္ တုိင္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း ေဆြးေျမ့သြားသည္။ | ေရတြင္းတစ္ခုတြင္ ေရဆြဲရန္ စက္သီးရွိေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ၃ လကတည္းက ပ်က္စီးေနသည္။ ေရတြင္းကုိ ပုံမွန္အသုံးျပဳျခင္းမရွိသျဖင့္ အနည္မ်ားကာ ေရမ်ား ညစ္ပတ္လာသည္။ ထိုျပႆနာကုုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လ ကတည္းက စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေအဂ်င္စီကုိ တင္ျပထား ေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးပါ။ |
| အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးမွဴးတစ္ဦး တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ လာေရာက္သည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးမွဴးကုိ ေခၚယူရသည္။ ၎မလာေရာက္ႏုိင္ပါက လူနာကုိ အနီးရွိ ၿမိဳ႕သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားရသည္။ က်န္းမာေရးမွဴးသည္ သားဖြားမႈ မ်ားအတြက္ စခန္းတြင္ ညအိပ္ေနေပးသည္။ |  |
| အေရးေပၚအေျခအေနေက်ာ္လြန္လာသည့္အတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း သီးျခား အစားအစာအကူအညီမရရွိေပ။ ယခုအခါ အာဟာရအေထာက္အပံ့မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိသာ ေပးအပ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားလည္း ရရွိလိုၾကသည္။ |  |
| အမ်ဳိးသားအမ်ားအျပား စခန္းျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး အနီးအနားရွိသူမ်ားက သုံးရက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လာၾကကာ ေ၀းလံသူမ်ားက တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္သာ မိသားစုအတြက္ အစားအစာ၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လာၾကသည္။ |  |
| အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထင္းေကာက္ရန္ စခန္းအျပင္သို႔သြား ရၿပီး အႏၱရာယ္ကုိ သိရွိၾကသည္။ |  |
| မိမိတို႔ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ တပ္မေတာ္အား မွတ္ပုံတင္ ျပသရၿပီး ထို႔အတြက္ မေက်နပ္ၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းသူမရွိသည့္အတြက္ ေတာျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ |  |

**စခန္း ခ**

က်ားမဆုိင္ရာ အၾကံေပးအရာရိွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ စခန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ္လည္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ စခန္းေကာ္မတီတြင္ မပါ၀င္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ဳိးသားတစ္ဦး တို႔ႏွင့္ စကားေျပာခဲ့သည္။

စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိေပ။ အဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုမွာ စခန္းတြင္ ေနသူမ်ားမဟုုတ္ၾကေပ။ သုံးပုံ တစ္ပုံမွာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုမွ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားသုံးပုံတစ္ပုံမွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ကာ ေနာက္သုံးပုံတစ္ပုံမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးက ေကာ္မတီတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ရန္ လိုသည္ဟု ေျပာသြားသည့္ အတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ၎တို႔မွာ စနစ္တက် ကုိယ္စားျပဳျခင္းမဟုတ္ေပ။ အဓိက ေကာ္မတီတြင္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕၀င္ ကုိးဦးပါ၀င္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမဟုတ္ေပ။ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား (ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ မွီခုိရာေနရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အစားအစာ၊ လုံျခံဳေရး) တို႔ရွိ ၿပီး ယင္းတို႔တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ပါ၀င္သည္။

စခန္းတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးပုိမ်ားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားမ်ား ၾသဇာလႊမ္းမုိးသည္ဟု ထိုအမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စကားေျပာဆုိေလမရွိၾကဘဲ အမ်ဳိးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၾကသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီးက ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကုိ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စခန္းတြင္ မူႀကိဳတစ္ခုရွိသည္။ ဆရာမတစ္ဦး၊ လုပ္အားေပးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူကေလးသူငယ္ ၇၈ ဦးရွိသည္။ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းတစ္ခုရွိၿပီး သင္တန္းသား ၁၅ ဦးရွိသည္။

က်န္းမာေရးမွဴးတစ္ဦး စခန္း က်န္းမာေရးဌာနတြင္ အၿမဲရွိၿပီး လိုအပ္သလုိ အကူအညီေပးသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပုံမွန္ အာဟာရအကူအညီရွိေသာ္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ မရွိေပ။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးျခား ေရခ်ဳိးခန္းမရွိေပ။ အိမ္သာမ်ားကုိ အားလုံး လက္လွမ္းမီေသာ္လည္း က်ား၊ မ ခြဲျခားထားျခင္းမရွိေပ။