Title: "Study on Compensation for Environmental Damage as a result of Transboundary Pollution and International Environmental Degradation"

Abstract:
Damage is detriment on fortune and belongings as a result of act of a state or an international organization which it must be compensated. This method is applicable in case of environment and its problems especially where performance of a state or its citizens includes pollution and international degradation that cause international damages. There are several methods for compensation in international law but on the whole the most common compensation method in environmental law is monetary payment.

کلمات کلیدی:
مسئولیت بین المللی - آلودگی‌های فرآمرزی - سازمان بین المللی - جبران خسارت - تخریب فرآمرزی - اعاده به وضعیت سابق - شورای امنیت
مقدمه:

محیط زیست موضوعی است که علاقه برای سالمان نه داشته آن و به عبارت دیگر حمايت از
آن در برای رفتارهای گوناگون آینده که دربخش هشتم استادمان دیوان بین المللی کفایت از آنها
به عنوان جلب زیست محیطی تام برده شده است. از گذشته های دور وجود داشته با این تفاوت
که در آن ایام اهمیت و ارزش آن مانند امور برای انسانها شناخته نشده بود.

بشرفتی رفت و جمعیت که مراکز و انتکاپی به برای درون و بهره برداری از آنها
آوردهای پیشتر بود هر روز زیست، بتوجه ذکایی طبیعی موجود در زیستکره و امکاناتی شد که
می توانست بسیاری از آزوهدای‌های دویشه و را بر اورده سازد به این ترتیب گام‌های تنش و نوآوری
تکریم و اهدام زیست (و قفع جلب زیست محیطی) برداریتی شد.

این رونده ادامه یافت تا آنها که در اولین قرن گذشته بشر موجه به شکار بی‌ انتزاع
ناشی از آلودگی و تخلیه محیط زیست گردید همانند پدیده گرمای جهانی و تخلیه لایه اورز
که برگرز سرطان را در پی دارد درک موضوعات زیست محیطی و رفتار مردم در این زمینه در طول
قرنون گسترش یافته است. از آنگاه که محیط زیست یا پالایندگان آن از ضروریات بقای بشریت
می باشد لذا باید مالک از ورود صدمه و خسارت به آن گردید.

نتیجه حاصل اهمیت آن بخش از مسائل زیست محیطی است که ماهیت «نرم‌مرزی» دارند. مسلمان
آلودگی هاپی و وجود دارند که ممکن است در قلمرو یک دولت محترم مهار شده و ممکن است هر
گونه صدمه ای که در یک دولت به محیط زیست وارد می‌شود دارای انعکاس‌هایی در سرزمین
دولت های دیگر و در فضایی بین المللی باشد.

مطالب منشور ملل متحد و برای اصول حقوق بین الملل، دولت‌ها در بهره برداری از منابع
خاص خود، مطالب سیاست های ورژ خوشی در خصوص محیط زیست و توسعه، حق حاکمانه
دارند و مکلفند مراقبت کندن تا فعالیت‌های مربوط به صلاحیت و یا انتخاب‌شان به محیط زیست
دولت های دیگر و یا به مناطق مستقر در موارد حادثه قلمرو قضاوتی می‌شان آسیب

نرساند. [ناظمی، مهرداد.۱۳۸۵]
شوروی سابق، و نیز نشته یک نوع گاز سمی کارخانه‌ای در بی‌بی‌هند که موجب مرگ و آسیب دیدگی عده‌ای از مردم در قرن گذشته گردیده، به جهان بشریت هشدار داده اندکه حفظ محیط زیست یک مسئولیت بین‌المللی است که عبارت است از:

1. مجموعه قواعد و مقررات بین‌المللی مرتبط به موضوع مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، و آن‌ها از جهت ایجاد ضمانات اجرایی در تعهدات بین‌المللی درباره محیط زیست و آلودگی‌های فرازمی و تخریب بین‌المللی بکارگرفته شود.

بر مسئولیت بین‌المللی آثاری مرتبط است به نگاهی به مسئولیت بین‌المللی تحقق یافته کشور و یا سازمان بین‌المللی مسئول، مسلم به جبران و ترمیم خسارات وارد شده است. بنابراین، نتیجه اساسی مسئولیت، تعهد به جبران خسارت کامل است.

- مفهوم مسئولیت بین‌المللی:

مسئولیت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین تأسیسات حقوقی بین‌المللی است. زیرا اصولاً، "هرگونه تعهد حقوقی بین‌المللی که از سوی تابعان حقوق بین‌الملل نادیده اگا شده، بایا و نقض گردد، بلا اصلزی در قابل حقوق مسئولیت بین‌المللی مطرح می‌شود. این امر به جایگاه مسئولیت در جامعه بین‌المللی به مراتب پیشرفته‌تر از جامعه داده است. چرا که در جامعه بین‌المللی کشورها بر اساس حاکمیت آزادانه تصمیم می‌گیرند و این امر به طریق اولی به آزادی برای یک سایر کشورها بروخورده پیدا می‌گردد. مسئولیت بین‌المللی به عنوان ساز و کار قانون‌مند در روابط متقابل کشورها اساسی و ضروری به نظر می‌رسد. [حبیبی، حسن، 1383] به نحوی که، مسئولیت بین‌المللی و قواعد مرتبط با آن بهترشناسانه شود و بیدین و سیاست در راه توسه در تحول نظام حقوقی مسئولیت بین‌المللی گام برداشته شود، بستگی بارداری به ارقام و مؤثرتر مقررات حقوق بین‌الملل فراهم می‌گردد.

مسئولیت بین‌المللی یکی از شاخه‌های اصلی و اساسی حقوق بین‌الملل است که با سایر شاخه‌های حقوق بین‌الملل ارتباط تنگاتنگ دارد. به خصوص با حقوق محیط زیست، بطوریکه می‌تواند در جهت ایجاد ضمانات اجرایی به منظور تعهد به مقررات بین‌المللی درباره محیط زیست و آلودگی‌های فرازمی و تخریب بین‌المللی بکارگرفته شود. به توجه به این امر که امرزد این مشکلات به نحو پرشتابی کلیه باعث‌های کره‌خاکی و حیات انسان‌ها را در معرض خطر و تهدید جدی قرار داده‌اند.

مسئولیت بین‌المللی عبارت است از:
آثار مسئولیت دیوانی (جبران خسارت)

در حقوق بین الملل، خسارت مفهومی وسعیً‌تر از خسارت در حقوق داخلی داردو در ابعاد مختلف، از جمله ابعاد زیر، قابل بررسی است:

- خسارت مادی و معنی‌یا

هرگونه خسارتی-اعم‌ای مادی یا معنی‌یا-که ناشی‌ای از عمل متقابل‌ایان بین المللی تابعان‌یا عمال حقوق بین الملل باشد، خسارت در مفهوم حقوق بین الملل است. خسارت مادی، ضرر و زیان وارد بر اموال و دارایی‌های ناشی از عمل مستقیم یک کشور یا آن‌ها ایجاد‌آن و یا یک سازمان بین الملل است، مانند مصادره غیر قانونی اموال بین‌المللی، ضبط یا توقیف‌های‌یا کشتنی‌کشور خارجی، تخريب یک سفارتخانه خارجی یا محل یک سازمان بین الملل.

- خسارت معنی‌یا

خسارت معنی‌یا یا غیر مادی، خسارتی است که کبی اثر‌حدود آن، به هیچ‌وجه لطمه‌سی‌ما و مالی وارد نمی‌گردد. بنابراین، زیان جنبه معنی‌یا و غیر مالی دارد. مانند توهین و بی‌احترامی به مأموران دیپلماتیک خارجی یا کارمندان سازمان‌های بین المللی و یا به حرمتی‌به‌برچسب‌یک‌کشور یا یک سازمان بین الملل.

- خسارت مستقیم و غیر مستقیم

هرگاه میان خسارت-اعم‌ای مادی و معنی‌یا-و یک عمل متقابل‌ایان بین المللی، را به عنوان و یا سبیبی به افراد و م يكن برقرار شود، آن خسارت، خسارت مستقیم است. نهایی رویه قضایی بین المللی تنا خسارت مستقیم ممکن‌است موجب طرح مسئولیت بین الملل گردد.
حسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم قرار دارد که جدا از خسارت مستقیم است.

- خسارت بی‌واسطه و با واسطه:

هرگاه خسارت مستقیمی -اعم‌زدایی ممکن - به تابعان فعال حقوق بین‌الملل وارد شود، آن خسارت، خسارت بی‌واسطه است و جان‌بخش خسارتی بر تابعان مانع حقوق بین‌الملل است، از جمله اشخاص وارد گردد، آن خسارت، خسارت با واسطه است.

ب) روشهای جبران خسارت:

اصولاً "تعیین روش یا روش‌ها و چگونگی جبران خسارت، ابتدا در صلاحیت کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی طرف اختلاف و مثبتی بر توقف آن‌هاست در غیراین‌صورت موضوع در صلاحیت مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی است. البته، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بنا به مورد، صلاحیت انجام چنین کاری را بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد دارد. در مجموع روشهای جبران خسارت عبارتند از:

- اعاده به وضعیت سابق:

اعاده به وضعیت سابق اساسی ترین و بهترین روش جبران خسارت را تشکیل می‌دهد و در صورت ممکن دارد.

- اگر صلاحیت خسارت جنبه مادی داشته باشد، با تجدید بنیان‌ساختن خراب شده متعاقب به بیگانه و یا آزاد کردن شخص بیگانه بیگانه آماده و مثال آن، ترمیم تحقیق می‌پذیرد.

- اگر خسارت ناشی از یک عمل حقوقی باشد (مانند قانون با فرمان مجازی با حقوق بین‌الملل) با لغو آن و اتخاذ تصمیم داخلی مجازی با این عمل، خسارت جبران شده تلقی می‌گردد.

- جلب ضرایب زیان دیگه:

هنگامیکه خسارت مستقیم "به یک کشور یا سازمان بین‌المللی وارد آمد باشد او حدی دارد از کشور یا سازمان بین‌المللی متخلف پرداخته تا برای جبران خسارت وارد مصروفه" اگر خسارت متعاقب باشد، با انجام اقداماتی رضایت خاطرنشین را جلد نماید. این اقدامات اشکال مختلفی دارد اظهار تأسیف و عذرخواهی رسمی، عمل نمادین، مانند اهدای احترام نظامی به برجام با عزل، نمایندگان ویژه ای برای شفاهت، دو مورد مذکور مصروفه" در مواردی است که عمل خلاف، به احترامی یا توهین باشد. (پیگیری قانونی و مرحلاتی داخلی، اعتراف از تدبیر، انجام، انتسابی، یا قضایی، علم مآموران دولتی یا اشخاص خصوصی، عمل خلاف. همچنین غالباً) پذیرفته شده است که کلی در برابر عمل خسارتی از سوی قاضی با سایر بین‌المللی نیز به خودی خود، اقدامی است که می‌تواند موجب رضایت خاطر زیان دیگه، به عبارت دیگر،
كشوري كمسؤول عمل متخلفاته بين الملالي شباخته شده، موظف است به منظور كيشريان
خسارته ناشی از این عمل خلاف، رضایت كشوري زيان دیده را جلب نماید، البته به شرط که
خسارت وارده از طريق اعاده به وضعیت سابق يا پرداخت غرامت، جبران نشده باشد.
جلب رضایت ممکن است به شکل شناسایی رسمی نقص، اعلان تأسف، معدرت خواهی یا
سایر اشکال مناسب باشد.
جلب رضایت نباید با خسارت نامتناسب باشد و نمی تواند برای كشوري مسؤول شکل توهین
آمیز داشته باشد.

- قطع و عدم تکرار عمل متخلفاته بين الملالي:

یکي دیگر از روشهای جبران خسارت، تعهد كشور يا سازمان بين الملالي مسؤول به قطع عمل
متخلفاته بين الملالي يا عدم تکرار آن است.

بدین مفهوم كه كشوريان دیده در صورتی كه شرایط اتضاءا كند حق دارد از كشور متکل
بخواهد تا عمل خلاف را قطع نموده و به زيان دیده تضمین دهد و اگر مطمن است که عمل
خلاف را تکرار نخواهد کرد دیوان بين الملالي دادگستری در رأی مورخ 27 ژوئن 2001 در قضیه
لاگران به صراحت، جلب رضایت زيان دیده را در راستا اطمینان از عدم تکرار عمل متخلفاته
بين الملالي دانست.

در مجموع چنین به نظر می رسد که موضوع تضمین و دادن اطمینان به قطع عمل خلاف و
عدم تکرار، بيشتر ناشی از توسعه تدریجی حقوق بين الملالي است تا تدوین حقوق موضوعی.

- اقدامات متقابل:

اقدامات متقابل ضمن اگر متخلفاته بودن عمل را از حيث بين الملالي زايل مي سازد و به بينان
بهتر است، موجبات رافع مسؤوليت بين الملالي است، يكي از روشهای جبران خسارته نيز هست.
اقدامات متقابل شامل هي گونه اقدامي است كه كشور زيان دیده مي تواند بر ضد كشور يا سازمان
بين الملالي مسئول اعمال كند و هدف از آن، وادار ساختن مسئول است به جبران خسارته ناشي
از تعهد نقض شده، اما توسیع به اقدامات متقابل منوط به شرایطي می باشد.

- پرداخت غرامت:

روش پرداخت غرامت معمول ترین روش جبران خسارت است. دیوان بين الملالي دادگستری
نیز همين نظر را دارد، مسئوليت هاي گوناگون كشورها، اختلاف اساسی با یکدیگر ندارند و
معلوماً كليه آنها، با پرداخت مبلغ پول ادا شده و يا ممکن است ادا شوند. ( رأی مورخ
11 نوامبر 1912 در قضیه پرداخت غرامات جنگی از سوی تركيه به روسیه)
جبران خسارت در خصوص آلودگی فرآزمی با تخریب بین المللی می‌یابد: 

- آلودگی فرآزمی و تخریب بین المللی:
  گاه یک نوع از آلودگی دارای بیاندهای فراموشی و فرامرزی می‌گردد مانند آلودگی هوا و ایجاد باران اسپیدل که ممکن است مشابه یادایان آن کلیومترها از محل وقوع آن فاصله داشته باشد. علت این مسئله را باید به بیوستگی و ارتباط عناصر و مؤلفه‌های محیط زیست جستجو کرد. نمونه‌های بسیاری از این موضوع را می‌توان ذکر کرد که از مهم‌ترین آنها بیشتر شدن اثرات از مواد رادیو اکتیو نیروگاه‌های جنوبی در سواحل آمریکا یا از گذشته بخش از چهل سال از هاده انفجار راکتور هسته‌ای چنایی در اوکراین. جهان امروز مواجه با آلودگی‌های فرآزمی و تخریب محیط زیست در سطح جهان دارد به همراه این اتفاقات بین‌المللی ایجاد می‌کند. هنگامی که تخریب بین المللی دارد، این اتفاقات باعث شده که تخریب جنگ‌های آموزون واقع در برزیل از عده‌ای ترین لایه وقوع پدیده‌های جهانی اگر چنین شد به شدت زمین و آب شدن کوههای بین قطبی و... را در پی دارد.

- مفهوم خسارت زیست محیطی:
  موضوع مسئولیت و جبران خسارت در حقوق بین الملل بسیار کمتر است از حقوق داخلی توسعته یافته است، زیرا بسیاری از فعالیت‌های خطرناکی که منجر به ایجاد مسئولیت ناشی از خسارت می‌شوند، نسبتاً جدید هستند. اگر آسب وارد بر اثر یک درگیری مسلح باشد، یا به‌طور طبیعی، یا یک قانون بین المللی از طرف یک، یا یک دستور حکومتی، آلودگی با توجه به شرایط و وضعيت و احوال محلی مربوط تا حداقل یک بیان باشد، اگر فعالیتی به نفع شخصی که آسب دیده است صورت گیرد، برای این شخصی خطری که در مقابل خطرات فعالیتی مضر به پناه است، در حذف معقول، یا اگر طرف مقرر آسب دیده باشد مسئولیت محقق نشده است.

1- Global warming
الپته کاملاً، روش انت که روشنی جبران خسارتها مذکور همگی در باره مبهمیت زیست و صدمات وارد بر آن ممکن است باعث نشانهگری این افکار در ضمن از موارد (مثلاً یک گونه گیاهی یا جانوری که متعرض گردیده است ویا اکوسیستمی که صدک تخریب شده است) غیر ممکن می‌گردد و همچنین است در مورد روش اقدامات متقابل که مغاير با اهداف حقوق بین الملل مبهمیت زیست در راستای دستیابی به توسعه پایدار است، حتی جلب رضایت زنان دیده نیست در این موارد. به معنی به نظر من رشد زیرا هدف از قانون‌گذاری از وضع این روش جبران خسارتها معنی است که عموماً به‌طور نمی‌رسد. بنابراین صدمات و لطمه‌ها وارد بر محیط زیست را در زمینه زیان‌های معنی‌دار دانست، پس صرفه‌اندیشی می‌توان از تعداد معنی‌داری از روشنی جبران خسارتها نظر پرداخت جرمت و قطع و عدم تکرار عمل مختلفی بهره جست که در این بین نقش پرداخت جرمت چشمگیری تبره به نظر می‌رسد.

مفهوم خسارتها مبهمیت معمولاً به عنوان مفهومی مالی در نظرگرفته می‌شود که در این حالت ارزش اقتصادی خسارتها وارده یا ضرر، مطرح می‌باشد. تکمیل این مورد می‌تواند شامل ارزش تجاری، ضرر معنوی و علیق‌های و علیق‌های معنوی باشد.

این گونه جبران خسارتها ناشی از یک عمل قانونی است، و یکی از راه‌های غرامت برابر آسیبی که از فعالیت‌های جریان قانونی خشک می‌دهد، می‌باشد. کمیسیون حقوق بین الملل برای اینگونه موارد نظر داده است که برای برداشت غرامت یا برای سایر راههای جبرانی، زبان‌شده، با این حال دسترسی می‌باشد.

همان‌طور که می‌دانیم وسایل جبران خسارتها مالی معمولاً برداشت غرامت پولی، منع یا دستور توقف می‌باشد. بنابراین اشخاص ممکن است با طرح دعوای ود و خواست خسارتها و در تیمی به تنهایی آن برطرف شدن آلودگی بازی‌بندی شوند.

عموماً میزان آسیبی که به محیط زیست وارده می‌آید شاخص بکار گوگان، نسبت به طرح دعوای برای جبران خسارتها می‌باشد. ممکن است خواننده مسئول برداشت مبلغ خسارتها گردد یا اینکه دادگاه مربوطه اجازه‌بده به رهبری از تاسیسات را بدهد. البته نمی‌توان به رفع خسارتها از طریق اصلاح آن پیش در این حالت، مجازات‌ها وقتنی می‌توانند تکمیل شوند که اصلاحات به موقع انجام‌نگرته باشد.

بعلاله برخی از دادگاه‌ها ممکن است ضوابط قابل اعتراف را نسبت به کارکردها و فعالیت‌ها، تعیید و اصلاح آنها معمول دارند، اما هر تعییدی با یک فعالیت‌های زیان‌آور تناسب‌واز لحاظ فنی هم امرو معمول و قابل قبول باشد و شدت و سختی آن نباید کمتر از ضوابط معمول باشد.
براساس حقوق جزای آلمان هر شخص حقیقی با حقوقی به خاطر آسیب به مخیط زیست نا حذف معنی مسئول است، زیرا آسیب به وجود آمده ضرر به حیات یا جسم فرد و سلامتی وی از آزادی، آمال یا سابیر حقوق از آنگاه با حق عالجی به کا ایجاد یک شغل به شخص دیگر وارد اوردمی شود مشروط بر اینکه صدهم وارد مگذارنخ وارد غیر قانونی، باشد، اعضاً از عمدمی یا از روز سهور صورت گرفته باشد.

میزان خسارت در مقام ارزیابی بستگی دارد به صدمات مالی و زیان وارد به اموال و داراییها ویا تأسیساتی که طی یک فعالیت خطرناک اتفاق آنگاه است، برای نیل به این اهداف باشد به تعیین مخیط زیست به طور موضع توجه کرد که شامل متااب طبیعی زندگی و غیر زندگی از قبیل هوا آب، خاک، جاذبه و گیاهان، تأثیر منفی ریا بین آنها، میراث فرهنگی و مناطق جنگ و چشم اندازهای اطراف می‌گردد.

نهایتاً جبران خسارت ممکن است برای هزینه‌های مربوط به تداویر مخفیه ویا خسارت‌ها آسیبی که ناشی از این قبیل تداویر بعد از یک حادثه ویا، می‌تواند آن خسارت‌ها یا آسیب در حال حاضر حادثه می‌شود یا از اجسام خطرناک در مواد خطرناک کاملاً گذرانده، مانند نوروزهای تغییر پانه زنجی خطرناک یا میکرو ارگانیسم‌های خطرناک ناشی از رادیو اکتیو یا مواد زائد نتیجه شود.

-- کنوانسیون لوکانو و مسئله جبران خسارت وارد به مخیط زیست:

به موجب کنوانسیون لوکانو در خصوص "مسئولیت مدنی برای خسارت‌های ناشی از اجرای فعالیت‌های خطرناک برای مخیط زیست" که توسط شورای اروپا به عنوان بخشی از اتفاقات منطقه‌ای در رابطه با مسئولیت مدنی تدوین گردیده است که در آن استانداردهای یکی برای جبران خسارت ناشی از آسیب‌های وارده ناشی از فعالیت‌های خطرناک بین‌نواز شده است.

اساس این کنوانسیون اصلی آلودگی کنده، پرداخت کنده است و بنیان برای مسئولیت مدنی زیان ناشی از موادهای ویا حمل و نقل کالای تجاری خطرناک می‌باشد. این کنوانسیون درصد جدا تخفیف بار سنجی مسئولیت در جهت پرداخت غرامت و تحریم مسئولیت به طور کامل می‌باشد.

بنابراین مطابق آن دولت‌های عضو در حقوق دخالت آنها به موقع اجرای می‌گذرند. تماسی اشخاص، شرکت‌ها، دولتها و هم‌آزوانسها در خصوص خودداری و ممانعت از فعالیتهای خطرناک اعمالی کنترل می‌گردد.
از دیگر موارد قابل ذکر در این کنوانسیون، محل وقوع آسیب با صدمه به محیط زیست است. 

مقرر اجراهای مطالبه جبران غرامت را می‌دهد.

این کنوانسیون همه حاویانه را که بعد از تاریخ لازم اجرا شدن آن اتفاق می‌افتد قبول کرده ویطور کلی فقط خسارت واقع شده بعد از تاریخ لازم اجرا شدن کنوانسیون را، تحت پوشش قراردهد است.

طبق کنوانسیون لغو جبران خسارت در دوره آسیب پذیره و بر محیط زیست می توانند به نحوی باشد که به آماده‌سازی انجام شده قابل قبول به برگرداندن یا اجباری در کنوانسیون محیط زیست به وضعیت قبلی محدود شود. اما نه که قابل توجه در خصوص مسائل زیست محیطی غیرقابل جبران بودن برخی از خسارات است. به نحوی که اعیاده و وضعیت به حالت سالم غیر ممکن است. به عنوان مثال در خصوص انقراض یک گونه گاهی بودن یا جانوری و در بحث جامعه انسانی فراروده های خطرناک نظر آلودن های آلی پاکت که قرار خود را در جریان حیات باید مانند و به راحتی به طبقات مختلف زنگیره های غذایی منتقل می‌شوند و پایامدهای غیر قابل جبران دارند که مهمترین آنها بروز سرطان در انسان است.

مواد ۶۹ تا ۱۲ این کنوانسیون اصول اساسی و پایه ای مسئولیت را بیان می‌کند. نخست، هرکس که یک فعالیت خطرناک را اداره نماید، به خاطر آسیب های ناشی از آن فعالیت مسئول است. این مسئله ابعادی چند مرحله ای با داراده درک و بررسی مسئولیت را برای اشخاص گوناگونی که به نحوی در اداره آن فعالیت یا فعالیت‌ها، دخالت دارند می‌داند.

لذا این اشخاص با پایه باره دلیل ثابت کند که مسئولیت متوخه آنها نیست. در غیر اینصورت

مسئولیت مشترک برای تمامی آنها را مسئول اداره و نظارت و کنترل منبع خسارت خاصه از آگاهی تدریجی یا مستمر یا از مبانی آلودگی متعدد باشد. تجهیز خواهدشد.

راجع به مکان‌های دفع موارد زائد، شخصی که در لحظه وقوع آسیب متصدی اداره آن بوده، مسئول است. در مواردی که فعالیت‌های متوقف است و فیت آسیبی رخ دهد، آخرین شرکتی که اداره آن را به عهده داشته است. مسئول است میزگ اینه او توانایی ثابت کند که هادی به به سببی قبل از تصمیم اتفاق افتاده است.

همچنان، ماده ۲۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد که مجوز‌های صادر‌شود برای فعالیتهای خطرناک در خصوص اینکه یا نتاندرد دادگاه‌ها مشخص کند که خسارت در کجا اتفاق افتاده،

فعالیت خطرناک در کجا صورت گرفته یا اینکه اقدامات دائمی خواندن کجاست.
بر طبق کنوانسیون تمامام احکام صادره به وسیله یک دادگاه صالحه برای دولت‌های عضو معتبر
شاخدان می‌شوند. مگر اینکه برعلافي دستور کلی، به خوانند ابلاغ شده باشد که نمونت به‌حفظ
تهیه دفاعی اقدام کند یا اینکه رأی موزوم مخالف با یک حکم سابقه صدور بین همان اعضاء باشد
(اعتراف امر مختومه) و در پایان این نکته قابل ذکر است که براساس مقررات کنوانسیون مذکور
وسایل جنگ خسارت برای آسیب زیست محیطی از محل مبلغ پرداختی غرامت فراهم می‌گردد.
با توجه به مطالب مطرح‌های در این فصل می‌توان اینگونه پرداخت کرد که مهم‌ترین روش
جنگ خسارت‌های وارد نمی‌شود، پرداخت غرامت مالی است. البته در راستای تحقق آن
نیاز به یکسری معاویدات منطقه‌ای نظر لغوگر برای مناطق متعادل در سطح کره زمین ضروری
به نظر می‌رسد. تا شاید از این طریق بتوان به روند فضایی مشخصی برای مطالبه ضرر و ویژن ناشی
از ورود صدمه به محیط زیست در تمامی زیست‌کره دست داشته بافت. زیرا تعادل محدودى کنوانسیون
لازم الاجرا، البته پاسخگوی وسعت زیست‌کره نخواهد بود.

چهارم خسارت‌های وارد نمی‌شود عراق در جنگ با کویت
در سال‌های اخیر، توسیع بر سلاح‌های با قدرت تخریب زیاد افزایش و استفاده از روشهای
خاصی باعث شده که خسارت‌های دشدت‌ورگرده تری در طول مخاطرات مسلح‌های مجهز
زیست شود.
در جنگ دوم خلیج فارس عراق در جنگ‌نیزابه به منظور میلیون‌ها نیروی و فنوانهای زیستنی از
سلاح نفت استفاده کرد. در ۱۹ دانیش ۱۹۹۱ نیرویی عراق اقدام به سرآور نمود و محموله ۵ تن
کشت غول پیکر به دریا کردن و نهایتاً در فاصله زمانی ۲۳ دانیش ۲۸ فوره، بیش از ۷۳۰ تن
چاه نفتی کویت را به آتش شکنید.

گزارشات حاکم‌از این است که در پاداشین شرایط روزانه این ۶ میلیون بشکه نفت می‌سیزد
و دودهای غلیظ متصاعد از آن مدت‌ها مانع نفوذ اشته خورشید شد و منطقه را آلوده نمود. این امر
باعث یک فاجعه اکولوژیک بدون سابقه شد. ظاهر شدن ابرهای سیاه محتوی شرکه‌های نفتی، به
خطر افتادن حیات گل و گیاه و حیوانات در دریا و خشکی و نیز حیات انسان‌ها از آثار محیط
زیستی این فاجعه محیط زیستی عظیم است.

کویت این فاجعه را به عنوان «جنايت علیه بشرت» نامید. و خواستار کمک‌های بین‌المللی
برای اطلاع حریق چاه‌های نفت شد این را در حالی بود که عراقی‌ها تعادل زیادی می‌سن در محل کار
گذارش‌ته بودند و تعادل زیادی از بمب‌های پرتاب شده متحدین عمل نکرده و در صحت به باقی‌مانده
بود. بنابراین متخصصان اطلاع حریق این چاه‌ها با وضعیت بسیار دشواری مواجه بودند. از طرفی
مطالعات و مذاکرات انجام گرفته نشان می‌دهد که محدودیت‌های مقرر در حقوق مخابرات مسلمان بهترین تضمین در حمایت از محیط زیست است و جامعه به عمل بايد تها در جهت تکمیل این مقررات و جهان شمولی آنها کوشش کند.

پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های جهانی ممنوع 1971 و همچنین کنوانسیون منع استفاده نظامی از محیط زیست به منظور حمایت از محیط زیست تدوین شده است و در 10 سپتامبر 1977 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. که منع استفاده از سلاح‌هایی است که به منظور تغییر آب و هوا به کار گرفته می‌شود و آثار گسترده‌تری و یا شدیدی برای محیط زیست به دنبال آن ایجاد شده می‌توان نتیجه‌گیری که آلودگی ناشی از آتش سوزی چاه‌های نفت کویت به فضای ملی جو رخته نکرد و آثار این آلودگی در تغییر آب و هوا و محدود به منطقه خلیج فارس بوده و این کنوانسیون در جنگ بین کویت و عراق کاربردی ندارد به همین دلیل به بررسی و تجزیه و تحلیل پروتکل اول اکتفا می‌شود.

براساس بند 3 ماده 35 این پروتکل، تولید به شوهرها یا واسال جنگی که به منظور وارد آورد خسارت گسترده در دارای مدت و شدید بر محیط زیست به کاربرد می‌شود از امکان‌داده، بند متناع است. باید ترتیب نشود در مواردی استفاده از محیط زیست به عنوان ابزار جنگی منع شود که خسارت ناشی از تولید به چنین شیوهای نه تناها گستردگی بلکه دراز مدت و شدید نیز باشد.

خصوصیات زیست محیطی منطقه خسارت دیده، از جمله عواملی است که می‌تواند در تعیین این که آیا خسارت ناشی از آلودگی گسترده بوده‌ای نه مؤثر باشد. در کویت، دود غلیظ ناشی از استعمال نفت پریشی از چاه‌ها در فضای منطقه متفرق و به صورت پارانهای سیاه به زمین بازگشت و محصولات کشاورزی و آب‌های جاری مناطق وسبعی را آلوده کرد. باران‌های سیاه در شمال ترکیه و بلغارستان و حتی از ارتفاعات هیمالیا مشاهده شد. در مواردی نیز نفت از چاه‌های منهدم شده فوران کرد. براساس اطلاعات موجود در بدن‌ترين شرایط روزانه 80 هزار بشکه نفت در سطح زمین پراکنده شد. و منطقه‌ای به وسعت 20 میلیون مترمربع را فراگرفت. قسمتی از این نفت نیز به موقع توسط خاک ریزی مهار نشد و به طرف خلیج فارس سرازیر و آب‌های آن را آلوده کرد. در چنین شرایطی به سختی می‌توان ادعای کرد که خسارت‌های ناشی از اهدام چاه‌های کویت گستردگی نبوده است.

در 3 آوریل 1991 شورای امین منتقل متحد اعلام کرد که عراق مسئول جریان کلیه خسارات از جمله خسارت‌های ناشی از تعرضات به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی است. چون هنگام راه شورا در طول بحران و جنگ عراق و کویت به پروتکل اول انتقال نکرد و نتها متتکر شد که عراق
به عنوان طرف کانونسیون چهارم زن و موظف است کلیه مقررات آن را دقیقا" رعایت کند. ماده ۱۴۷

این کانونسیون با تخریب یا تصرف اموال که متعلق به ضرورت نظامی نباشد و به مقدار کلی به طور غیر قانونی به دلیل اجرا شود را متخلف عقده تلقی می‌کند.

و بر اساس ماده ۱۴۸ همه کانونسیون‌های «هجوم» یک از دول متعادل نمی‌توانند خود یا مالک دولت

متعادل دیگر را از مسئولیت‌هایی که به علت مخلفات مذکور در ماده فوق موجه ای یا آن دولت

متعادل معاوضه کند.» باید ترتیب شورا از توسل به مقررات پروتکل اول که به حمایت از محبوب

زیست در طول مذاکرات مسلحان اختصاصی یافته، خودداری کرده، و ترجیح داده است که

توسعه ثبات شده حقوق جنگ را مبنا استناد به قرار داده. انتظار می‌برد که عکس عمل

شده و یکپارچه جامعه بین‌المللی در مقابل اقدامات عراق و بسیج انکار عمومی در حمایت از

محیط زیست، شدید در جهت جوانشمولی این پروتکل و توسیع مقررات مربوط به حمایت از

محیط زیست در طول مذاکرات مسلحان باشد. از هم که پیمان زیست در طول مذاکرات مسلحان

به ملک متعدد در قالب مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری، استفاده از وسیله جنگی را که به

منظور وارد آوردن خسارات شدید گسترده و دراز مدت بر محیط زیست به کاربرده می‌شود و یا امکان دارد چنین آثاری داشته باشد جنایت جنگی بسیار مهم تلقی می‌کند. [خالصور

سعید، ۱۳۷۵] مأموریت زیست و خرابکاری در منابع طبیعی نیز در چارچوب مسئولیت‌های عراق است.

شورای امنیت براه بررسی خسارات ایجاد شده ناشی از تجاوز عراق «کمیسیون جبران خسارات»

را به وجود آورد که براساس روانی قضایی خاصی عمل می‌کند. که با توجه به بررسی شورا

خسارتی که از طریق آتش سوزی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به وجود آمد، خصوصاً در

ارتباط با آتش سوزی پیش از ۷۵۰۰نفت کویر نیز در چارچوب خسارات مورد نظر شورا

همستند. که درسته خسارات فوری قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری:

محیط زیست و پالایندگی آن از ضروریات بقای بشریت می‌باشد لذا باید منابع از وقوع صدمة و

خسارت به آن گردد.

در مواجه با عظامت و قوی‌ترین مشکلات و مشکلات محیط زیستی بین‌المللی، جهان نیازمند یک

بیداری و هم‌روانیسی ایست. گرچه موضوعات محیط زیستی از جهت روابط بین‌المللی،

پدیده‌های جدیدی نیستند، اما امر رهبران جهان بطور فوری فراخواندی ای مسائل محیط زیستی را از

بخش‌های حاشیه‌ای و جانی به دستورگاه‌های اصلی سیاسی شان منتقل کرده اند.
از سویی دیگر محققان طی دو دهه اخیر به ایجاد قواعد مربوط به مسئولیت و تعهدات دولت‌ها، خصوصاً در مورد پاسخگویی به موضوع آلودگی‌های مرз گذر اقدام نموده‌اند. دولت‌ها براساس این نظام مسئولیتی از طریق توسیع مفاد‌گذاری‌های بین‌المللی که به منظور جلوگیری از فعالیت‌های مضر به محیط زیست نظم‌پذیر، دست به کار شده‌اند. آنان‌ها مجاز نخواهند رفت که این کسی که این جنگ‌ها را ناپدید کند و یا به ریختن مواد سمی اقیانوس‌ها را آلوده می‌سازند، مسلمان" مستحق خواری و خفت بوده و شمول حقوق جزا خواهند بود. بر اثر گستردن آلودگی‌های زیست محیطی و نابسامانی‌های پدید آمده در این زمینه طبیعت و اکوسیستم موجود در زیست کره به خسارات مادی، نیروگردها را ویژه‌انسان مورد تهیه قرار‌گرفته است.

فسایل‌های خطرناک موجود را علی رغم اعمال همه اقدامات احتیاطی مناسب، موارد بحث قرار می‌دهد. به این اساس مسئولیت عینی شمار رفتاری که اخلاقاً سازوار سرزنش است نمی‌شود و شان تقف بسیاری از خطرات غیر منطقی آسیب رسان به دیگران است. می‌تواند در چنین شرایطی عاملی به وجود آورده‌اند آن باید خسارات ناشی از این فعالیت‌های مجازی به‌صورت قضاوت رسیده و شرایط جبران کند.

واسیل جبران خسارت مدنی معمولاً" پرداخت غرامت پولی، معنی کردن یا دستور توقف آن محسوب می‌باشد. بنابراین اعضای ممکن است با طرح دفع ور در خواست خسارت و در نیت‌آوران برطرف شدن آلودگی بازپرداختا نگه‌گری قابل توجه در خصوص مسائلی محسوب غیرقابل جبران بودن برخی از خسارت به حساب که اعضاً وضعیت به حال سبیق ممکن است، به عنوان مثال در خصوص انحرافات یک کشور گیاهی یا جنوری ور در بخش جامعه انسانی فرآورده‌های خطرناک نظیر آلاینده‌های آلی پایدار که قرن‌ها در چرخه حیات باتی ماندند و به راحتی به طبقات مختلف زنجیره‌های غذایی منتقل می‌شوند و پیامدهای غیر قابل جبران دارند که مهمترین آنها بروز سرطان است.

پیگیری کلی در خصوص محسوب ویژه‌نشدن بخش‌هایی به پیشگیری بهتر از درمان است، اما اگر از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به عنوان یک آب و اثر محیط حقوقی بررسی‌های ارزش‌مند ساخته شد، می‌توان تا حدودی از میزان خسارات وارده به محیط زیست کاست. بخصوص اگر با بهره‌گیری از کنوانسیون منطقه ای لوالوگی بین‌المللی احترام", و پیگیری اختصاصی مسئولیت بین‌المللی در خصوص محسوب ویژه را مورد تأکید قرار دهد، البته روش‌های است که دستیابی به موفقیت در این
خصوص نیازمند همکاری‌های هم‌جهانی بین المللی است، مسأله ای که متأسفانه در پاره‌ای از موارد از سوی برخی کشورها به سبب به مخاطره افزایش منافع‌های نادیده‌انگارده می‌شود.

منابع و مآخذ:

1- حیبی - حسن - حقوق بین الملل عمومی - جلد دوم - 1382 - انتشارات اطلاعات
2- حیبی - محمد حسن - حقوق محيط زیست - 1381 - انتشارات دانشگاه تهران
3- سلفشور - نادعلی - پایان نامه کارشناسی ارشد - مسئولیت مدنی آلودگی کنندگان محيط زیست - دانشگاه تهران - 1380
4- ضیایی بیگدلی - محمد رضا - حقوق بین الملل عمومی - 1384 - انتشارات گنج دانش
5- موسوی - سید فضل - حقوق بین الملل محيط زیست - 1384 - نشر میران
6- ناظمی - مهرداد - جزو درس حقوق بین الملل محيط زیست کارشناسی ارشد حقوق محيط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علم و تحقیقات - 1385