**ÇOCUK HAKLARI**

Çocuk haklarına ilişkin ilk uluslararası sözleşme 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Ancak bu sözleşme öncesinde de bazı gelişmeler söz konusudur.

Konuyu Milletler Cemiyeti ile BM Dönemi şeklinde 2’ye ayırarak inceleyebiliriz.

**a) Milletler Cemiyeti Dönemi**

Bu dönemde Milletler Cemiyeti Genel Kurulu 26.09.1924 tarihinde bir bildiri kabul ve ilan eder: Çocuk Hakları Cenevre Bildirisi...

Oldukça çerçeve nitelikte bir metindir ve önemi çocuk haklarına ilişkin temel ilkeleri benimsemesidir.

**b) BM Dönemi**

BM GK 20.11.1959’da Çocuk Hakları Bildirisini kabul ve ilan eder.

Bildirge maddelere değil, ilkelere yer verir şekilde formüle edilmiştir.

Başlangıç bölümü İHEB ile Çocuk Hakları Çerçeve Bildirisine atıf yapar. Çocukların hak ve özgürlüklerinden bahseden bu Bildirge tüm kişilere, ebeveynlere, yerel makamlara, gönüllü kuruluşlara ve devletlere ilkelere riayet için bir çağrı yapar: tanıma, önlemleri alma ve riayet etme çağrısıdır bu.

1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirisi çok temel bir ilkeyi vurgular: ÇOCUĞUN EN YÜKSEK MENFAATLERİ İLKESİ (ilke 2). Bu ilke bütün çocuk hakları belgelerinin şiarı olacaktır.

BM GK 20.11.1989’da Çocuk Hakları Sözleşmesini bir kararıyla kabul eder. Sözleşme 1990’da yürürlüğe girer.

İlginçtir CHŞ’nin oluşumunda en önemli rol ve katkı Sosyalist Blok Devletlerine aittir. Polonya’nın girişimi ile başlayan bu süreçte Batı Devletleri uzunca bir süre defans yapmışlardır.

Günümüzde sadece 2 devlet imzalamış ve fakat onaylamamıştır. Somali ve ABD 193 devlet onaylamıştır.

GHS, dünyada en çok sayıda Devlet tarafından onaylanan insan hakları belgesidir. Ama bu onun uygulandığını göstermez elbet. Zira ÇHS aynı zamanda en çok çekince konulan sözleşmedir. Hem  devlet sayısı hem de madde açısından geçerlidir bu çekinceler.

Türkiye ÇHS’ne 1990’da imza koymuş, 1995’te onaylamıştır. Ancak çekince koyarak 17, 29 ve 30. maddelere.

**ÇHS’nin Kapsamı**

Başlangıç kısmını izleyen 3. Bölüm, toplam 54 maddeden oluşur.

ÇHS m. 1 önemlidir; evrensel bir kural koyar: “18 yaşının altındaki her insan çocuk sayılır.”

ÇHS’ne hakim olan en önemli unsur: “çocuğun en yüksek derecede menfaati” ilkesidir (best interest of the child). Bu ilke çocuklara ilişkin her bütün eylem ve işlemlerde gözetilecektir.

ÇHS bütün Taraf Devletlere genel ve objektif yükümlülükler yükleyen bir düzenleme içerir. Bu düzenlemeye göre Taraf Devletler ÇHS’nde tanınan hakların uygulanması için gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri almakla mükelleftir.

M. 19 özellikle önemli: çocuğun istismara ve ihmale uğramama hakkı.

Haklar listesi incelendiğinde ÇHS’nin iki kuşak hakka birlikte yer verdiği görülür. Hem medeni ve siyasi haklar hem de ekonomik, sosyal ve kültürel haklar.

Çocuk hakları sözleşmesinde ohal rejimlerinde hakları askıya alma yönünde bir hüküm yoktur.

Acaba ÇHS’ndeki hakların doğrudan ve kendiliğinden uygulanabilirliği var mıdır? Yani program mı yoksa normatif hükümler midir?

Büyük çoğunluğunun program hüküm niteliğinde olduğu görülmektedir. Bu haklar doğrudan ve kendiliğinden uygulanmazlar; dolayısıyla Taraf Devletler iç haklarında bunlar için eşlem yapmalı önlem almalıdır. Ancak ÇHS’nde düzenlenen bazı haklar negatif bir üslupla kaleme alınmıştır. Yani Taraf Devlet müdahale etmeyecektir. Örnek m. 37 çocuğa işkence ve diğer kötü muamele yapılamaz.

O halde, doğrudan uygulanan haklar medeni ve siyasal haklar iken, program hüküm niteliğindedir, haklar ekonomik, sosyal haklardır.

ÇHS’nin diğer İH sözleşmelerinden ayıran bir yönü vardır:

- ihlali bireylerde yapmış olsa Taraf Devlet sorumludur (yatay etki)

- örneğin, çocuk istismara uğratılırsa, Devlet bundan sorumludur. Taraf Devlet bunu önlemek için gerekli tedbirleri almamışsa ya da almazsa Sözleşmeyi ihlal etmiş olur. ÇHS bir çerçeve sözleşmedir.