**ΙΡΑΝ-2 Δεκεμβρίου 2020**

***H ημέρα που η Nasrin Sotoudeh έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή παρά την κακή κατάσταση της υγείας της ύστερα από άδεια που δεν διήρκεσε ούτε ένα μήνα.***

*Στις 11 Αυγούστου 2020, η Nasrin Sotoudeh, κάτοχος του Βραβείου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ludovic- Trarieux 2018, καταδικάστηκε σε 38 χρόνια φυλάκισης και 148 μαστιγώματα, ξεκίνησε μια απεργία πείνας για να ζητήσει την «απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων» που απειλούντο από τον ιο COVID-19 που είχε εξαπλωθεί στη φυλακή του Evin στην Τεχεράνη. Eίχε δηλώσει στο σύζυγό της Reza Khandan, με πλήρη συναίσθηση των κινδύνων μιας απεργίας πείνας σε καιρό πανδημίας, ότι αποφάσισε να το κάνει μόνο ως έσχατη λύση: «αν πρέπει να πεθάνουμε ας είμαστε κοντά στις οικογένειές μας». Σε ένα γράμμα που κατάφερε να ξεφύγει από την φυλακή της καταλήγει με τις εξής λέξεις: « Ξεκινώ απεργία πείνας και ζητώ την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Με την ελπίδα να εγκατασταθεί το κράτος δικαίου στην πατρίδα μου το Ιράν». Η απεργία πείνας της Sotoudeh αποτελούσε συνέχεια της απουσίας απάντησης από τις δικαστικές αρχές στις επιστολές που είχε γράψει για την κακή κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων. Δωδεκα πολιτικοί κρατούμενοι είχαν ελεγχθεί ως θετικοί στον COVID -19 στον τομέα 8 της φυλακής του Evin. Ένας νοσηλεύτηκε και οι υπόλοιποι, παρότι υποφέρουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, δεν έχουν λάβει την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική φροντίδα.*

*Στις 17 Αυγούστου 2020, η κόρη της Merhaveh Khandan, 20 χρονών, συνελήφθη στην κατοικία της στην Τεχεράνη προκειμένου να πείσει τη μητέρα της να βάλει τέλος στην απεργία πείνας μέσα στη φυλακή. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε στην φυλακή. Η Nasrin Sotoudeh συνέχισε την απεργία πείνας παρά την κακή κατάσταση της υγείας της και παρά τη σύλληψη της κόρης της σα μέσο πίεσης και αυτά ενίσχυσαν την αποφασιστικότητά της σύμφωνα με τον Reza Khandan. Τον Οκτώβριο, μεταφέρθηκε στη φυλακή του Qarchak περισσότερο από 30 χλμ δυτικά της πρωτεύουσας. Ύστερα από 45 μέρες, τον Σεπτέμβρη, αναγκάστηκε να βάλει τέλος στην απεργία όντας σε κίνδυνο. Αλλά στις 2 Δεκεμβρίου 2020, λιγότερο από ένα μήνα από την προσωρινή της άδεια, οι δικαστικές αρχές απαίτησαν την επιστροφή της στη φυλακή. 25 μέρες αφότου απελευθερώθηκε για λόγους «υγείας», η Nasrin Sotoudeh βρίσκεται σε κίνδυνο όσο ποτέ άλλοτε.*

*Το Ιράν είναι σήμερα η πιο πληττόμενη χώρα της Μέσης Ανατολής από την πανδημίας. 49.000 νεκροί και περισσότεροι από 989.000 ασθενείς. Πιστές σε μια καλά εδραιωμένη πρακτική, οι ιρανικές αρχές πάντα μεταχειρίζονται πιο σκληρά τους πολιτικούς κρατουμένους. Τον Μάρτη του 2020, γνωρίζοντας ήδη τον θανάσιμο κίνδυνο που υπάρχει στις φυλακές, απελευθέρωσαν 85.000 κρατούμενους προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση του κορωνοιού. Αλλά δεν απελευθέρωσαν τους πολιτικούς κρατουμένους.*

*Δίωξη μέσω της απουσίας φροντίδας. Το παρελθόν είναι διδακτικό. Καθώς και σε κανονική περίοδο και χωρίς υγειονομικό κίνδυνο, oι κρατούμενοι δικηγόροι, αντιμετώπιζαν έλλειψη φροντίδας, μια θεαματική επιδείνωση της υγείας τους. Δεν το ξεπέρασαν ποτέ.*

*Υπάρχουν πολλά προηγούμενα προβλήματα στους κρατούμενους δικηγόρους, μεταξύ των οποίων είναι οι παρακάτω:*

*Ο Abdolfattah Soltani , κρατούμενος στη φυλακή του Evin από τις 10 Σεπτεμβρίου 2011. Το 2015, παρότι έχει μεταφερθεί την τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο της φυλακής, δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ιατρική άδεια, ούτε νοσηλευτική φροντίδα για τους θωρακικούς πόνους που είχε και για τους υψηλούς καρδιακούς παλμούς. Τον Γενάρη του 2016, νοσηλεύτηκε τελικά σε άσχημη κατάσταση, αλλά αμέσως επέστρεψε στην φυλακή, πριν την ανάρρωσή του, και κάθε αίτημα για παράταση της ανάρρωσής του απορρίφθηκε. Στερήθηκε την υπο όρους απελευθέρωσή του, παρ’ ότι την αξίωσε. Σύμφωνα με ιρανικό νόμο σε κάθε κρατούμενο αναλογούν 3 μέρες αδείας το μήνα. Είχε καταφέρει να λάβει μια υπο όρους απελευθέρωση το 2018 λόγω της κατάστασής τους. Στα 65 του, ο Abdolfattah Soltani βγήκε από τη φυλακή, μετά από 2630 μέρες κράτησης τον Νοέμβρη του 2018, καταβεβλημένος από το καθεστώς κράτησης και από την επιδείνωση των καρδιακών και πεπτικών προβλημάτων του.*

*Ο Mohammad Ali Dadkhah, έμεινε χωρίς καμία ιατρική φροντίδα, μεταξύ του 2011 και του 2016, με καρδιακές, πνευμονικές και νεφρικές παθήσεις. Τον Φλεβάρη του 2013, μεταφέρθηκε σε εξωτερικό νοσοκομείο για θεραπεία του νεφρού του, αλλά εστάλη με αυταρχικό τρόπο πίσω στη φυλακή, δέκα μέρες μετά. Μετά από 5 χρόνια φυλακής, πολλά φάρμακα, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι και ορθοπεδικοί τόνισαν την κατάστασή του, ζήτησαν και κατάφεραν την απελευθέρωσή του, το Μάρτη του 2016.*

 *Ο Nasser Zarafcha, κρατούμενος από το 2002 ως το 2007, στη φυλακή του Evin, είχε δεχθεί συστηματική άρνηση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Τεχεράνης στις πολλαπλές αιτήσεις του μέσω του δικηγόρου του Shirin Ebadi, για να βγεί και να νοσηλευτεί εκτός φυλακής λόγω σοβαρής χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.*

*Ήδη, μέσα σε μια δημόσια διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στις 26 Απρίλιο του 2016, μια ομάδα ειδικών της Ανώτατης Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πάνω από 12 πολιτικοί κρατούμενοι του Ιράν, βρισκόμενοι σε κίνδυνο να πεθάνουν λόγω της κατάστασης της υγείας τους που επιδεινωνόταν από τις συνεχόμενες αρνήσεις των ιρανικών αρχών να τους παράσχει ιατρική φροντίδα.*