**سخنان خانم استر کیش لاروش**

**مدیر و نمایندۀ دفتر منطقه ای یونسکو در تهران**

**به مناسبت روز جهانی «ورزش برای توسعه و صلح»**

**تهران، 29 فروردین 1395**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

میهمانان عالیقدر،

خانمها و آقایان محترم،

دوستان عزیز،

بسیار خرسند و مفتخرم که امروز به مناسبت گرامیداشت روز جهانی «ورزش برای توسعه و صلح» در کنار شما هستم. این روز بین‌المللی، فرصتی برای حفاظت از ارزشهای مهمی همچون همکاری، احترام متقابل و پیشرفت شخصی که نمایانگر روحیه ی ورزشی است، برای ما فراهم می سازد.

گاهی این سوال مطرح می‌شود که نقش ورزش در ایجاد صلح و توسعه‌ی جامعه‌ای یکپارچه چیست؟

در واقع، ورزش ما را حول ارزشهای مثبت گرد آورده و فرهنگ گفتگوی فرا‌مرزی را گسترش می بخشد. تاریخچه‌ی ورزش همواره گواه قدرت آن در از بین بردن تعصبات و ایجاد تغیرات اجتماعی مثبت بوده است.

 مثال بارز آن کشور آفریقای جنوبی است؛ هنگامی که رئیس جمهور منتخب جدید، نلسون ماندلا، از ورزش راگبی که ورزش انحصاری سفیدپوستان و سمبل آپارتاید بود به عنوان ابزاری قدرتمند برای انسجام، یکپارچگی و غرور ملی استفاده کرد.

ورزش ابزاری منحصر به فرد برای ترویج شان انسانی، یکپارچگی، برابری جنستی و توانمندسازی جوانان است که فواید آن به فضای داخل ورزشگاهها محدود نمی شود. به راستی، ارزشهای حاصل از ورزش همچون بازی جوانمردانه، انضباط و روحیه‌ی گروهی برای همه ی اعضای جامعه فوق‌العاده گرانبها هستند.

ازین رو، ضروری است که از ورزش به عنوان فضایی برای آموزش و احترام، در مقابل تقلب و دوپینگ، که به اخلاق ورزشی و سلامتی ورزشکاران لطمه می زند، محافظت شود.

بسیار خرسندیم که در نوامبر سال 2015 برابر با آبان ماه سال 1394، کشورهای عضو یونسکو، منشور جدید بین‌المللی تربیت بدنی و ورزش را به تصویب رساندند. این منشورِ بازنگری شده، در راستای اصول اخلاقی و استانداردهای کیفی است که ضامن مشارکت همگان در ورزش بوده و گام مهمی به سوی محیط ورزشی منصفانه تر، فراگیرتر و با مدارای بیشتر می باشد.

بر اساس روحیه جهانیِ منشور اصلی - مصوب سال 1978میلادی برابر با 1357 شمسی که تحولات چشمگیر حوزۀ ورزش را در طول 37 سال گذشته گرد هم آورده بود، منشور بازنگری شده، فواید فعالیتهای ورزشی برای سلامت، مشارکت دادن افراد با نیازهای ویژه، حمایت از کودکان، نقش ورزش در توسعه و صلح و نیز ضرورت حفظ تمامیت ورزش از گزندِ دوپینگ، خشونت، تقلب و فساد را برجسته می سازد.

منشور اولیه که در سال 1991میلادی برابر با 1371 شمسی اصلاح شد، نخستین سند حقوق محوری بود که خاطر نشان ساخت: «تربیت بدنی و ورزش، حق اساسیِ همگان است.»

تصویب منشور جدید، نمایانگر تعهد دوبارۀ جامعه جهانی به ارتقای ورزش بعنوان کارگشایی برای صلح و توسعه و نیز تأکید بر تربیت بدنیِ باکیفیت است.

و این موضوع بسیار مهمی است، چرا که تربیت بدنیِ باکیفیت، یک نقطۀ شروع اساسی برای یادگیری مهارتهای زندگی و ایجاد الگوهای رفتاری مثبت است.

توسعۀ پایدار، با کودکان سالم، ایمن و تحصیلکرده، شروع می شود. به منظور آگاهی از مهارتهای لازم برای قرن بیست و یکم، آموزش بایستی بر شکل دادن نگرشها و القای رفتارها و ارزشهایی تمرکز داشته باشد که حامی صلح، فراگیری و توسعۀ عادلانه هستند.

به همین دلیل است که یونسکو به عنوان کارگزاری سازمان ملل متحد با رسالت ورزش، آموزش و برقراری صلح، با شرکای دیگر همکاری کرده تا پذیرش فواید مرتبط با اجتماع و توسعه را در ارتباط با تربیت بدنی ارتقا بخشد و از طریق گام های کلیدی به سوی محیطی با سیاست های فراگیر عملا از دولت ها حمایت کند.

چشم انداز ما واضح است - ورزش و تربیت بدنی برای جوانان، برای زندگی سالم، برای جوامع انطباق پذیر و برای مبارزه با خشونت حیاتی هستند. اما این امر به خودی خود اتفاق نمی افتد و نیازمند اقدامات دولت‌ها و حمایت جامعه بین المللی است.

خطرات بسیاری وجود دارد. سرمایه گذاری دولت در حوزۀ تربیت بدنی، نقش مهمی در دسترسی به سلامت و اهداف آموزشی ایفا می‌کند. مشارکت در تربیت بدنیِ باکیفیت، نگرش مثبتی را در مورد تأثیر فعالیتهای جسمانی در کاهش درگیری نوجوانان در رفتارهای پرخطر و تأثیر گذاری مثبت بر عملکرد آموزشی و در عین حال ارايۀ بستر مناسبی برای دربرگیری اجتماعیِ وسیعتر، فراهم می آورد.

با این حال، با وجود نیروی شناخته شدۀ تربیت بدنی، امروز در انجام آن، شاهد افول جهانیِ آن هستیم. این افول، به بحران سلامتِ جهانی دامن زده است؛ برآوردهای محافظه کارانه، بی تحرکی جسمانی را دلیل 6% از مرگ و میر جهانی می دانند.

 ازین رو، روزجهانیِ «ورزش برای توسعه و صلح» رویداد مهمی برای افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت ورزش و همچنین تأکید دوباره بر تعهد گروهی ما برای ارايۀ تربیت بدنیِ باکیفیت به جوانان، چه در ایران وچه در سراسر جهان، صرفنظر از موقعیت اجتماعی- اقتصادی، قومیتی، فرهنگی و جنسیتی آنان می باشد.

ما بایستی هم اکنون کمک به جوانان را برای گسترش مشارکت مادام العمر در فعالیتهای جسمانی که به سود کل جامعه است، آغاز نماییم.

بنابراین در پایان اجازه می خواهم تا مراتب تشکر و تقدیر صمیمانۀ خود را از برگزارکنندگان این برنامۀ مهم، به ویژه وزارت ورزش و جوانان در جمهوری اسلامی ایران، آکادمی ملی المپیک و کمیسیون ملی یونسکو در ایران ابراز نمایم.

از کلیه فعالیت های شما بسیار سپاسگزارم و مایلم یکبار دیگر حمایت کامل دفترمنطقه ای یونسکو در تهران را به جمهوری اسلامی ایران جهت تلاش برای ترویج و گسترش تربیت بدنی با کیفیت، اعلام نمایم.

سپاسگزارم.