

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς**

**τον Υπουργό Εξωτερικών**

**Αθήνα, 20.12.2024**

**Θέμα: «Αποχή της Ελλάδας από την ψηφοφορία για το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, ως κατοχικής δύναμης σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη Γάζα».**

Στις 19/12 υιοθετήθηκε, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα που κατέθεσαν από κοινού πολλές χώρες.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με την ψήφο 137 κρατών-μελών (μεταξύ αυτών και η Κυπριακή Δημοκρατία) ενώ απείχαν 22 κράτη και 12 καταψήφισαν.

Το εν λόγω αναθεωρημένο σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλεί τη διεθνή κοινότητα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσουν τις νομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες των πολιτικών και πρακτικών του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Το ψήφισμα βασίζεται στη γνωμοδότηση που εξέδωσε το Διεθνές Δικαστήριο στις 19 Ιουλίου 2024, η οποία έκρινε ότι "η συνεχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι παράνομη και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των εποικιστικών δραστηριοτήτων και την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί".

Τα βασικά σημεία του ψηφίσματος αφορούν την καταδίκη των πρακτικών του Ισραήλ, που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τις απαιτήσεις να τερματίσει το Ισραήλ την παράνομη κατοχή εντός 12 μηνών αποσύροντας τις στρατιωτικές του δυνάμεις και παύοντας τις εποικιστικές δραστηριότητες, τις υποχρεώσεις άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών επισημαίνοντας ότι τα κράτη – μέλη δεν πρέπει να αναγνωρίζουν ή να υποστηρίζουν τις ενέργειες του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ενώ παράλληλα εκφράζει ανθρωπιστικές ανησυχίες και απευθύνει έκκληση για διεθνή στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εξασφάλιση λογοδοσίας για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου μέσω ανεξάρτητων ερευνών και διώξεων με πρόταση για δημιουργία διεθνούς μηχανισμού αποκατάστασης, προτείνεται διεθνής διάσκεψη υπό την αιγίδα της ΓΣ του ΟΗΕ για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και τη λύση δύο κρατών και τέλος, ζητείται από τον Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ να υποβάλει έκθεση εντός 3 μηνών για την εφαρμογή του εν λόγω ψηφίσματος.

Η Ελλάδα απείχε από την ψηφοφορία κατατάσσοντας τη χώρα μας σε μια θλιβερή μειοψηφία κρατών μελών του ΟΗΕ. Η αιτιολόγηση της αποχής από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στον ΟΗΕ, είναι επιεικώς απαράδεκτη.

**Επειδή** η Ελλάδα οφείλει να παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή δικαιοσύνη,

**Επειδή** η ψηφοφορία της 19ης/12/2024 επί του σχεδίου ψηφίσματος με το οποίο ζητείται συμβουλευτική γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου αναδεικνύει για άλλη μία φορά την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της πρωτοφανούς κρίσης που λαμβάνει χώρα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη,

**Επειδή** το ψήφισμα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επείγουσα ανάγκη για τον τερματισμό της κατοχής από το Ισραήλ και τη συμμόρφωσή του στο Διεθνές Δίκαιο,

**Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:**

**1. Για ποιους συγκεκριμένους λόγους επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση η χώρα μας να απέχει από την ψηφοφορία υιοθέτησης του παραπάνω ψηφίσματος;**

**2. Σε ποιο ακριβώς σημείο του ψηφίσματος η Ελλάδα διαφωνούσε με αυτό και απείχε;**

**3. Αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση ότι το Ισραήλ είναι μία κατοχική δύναμη που παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο προκαλώντας τεράστια ανθρωπιστική και πολιτική κρίση εναντίον του παλαιστινιακού λαού, όπως έκρινε το Διεθνές Δικαστήριο με τη γνωμοδότησή του στις 19/7/2024;**

**Οι ερωτώντες βουλευτές**

**Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)**

**Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)**