कार्यशाळा
“सुरक्षित गर्भसमापन सेवांच्या उपलब्धतेसाठी धोरणवक्रकिली (अंडन्होक्सी)”

दिनांक - ९, १०, ११ फेब्रुवारी २०१७, पुणे

आयोजक संस्था
महिला सर्वोच्च उपक्रम मंडळ (मासूम)
एशिया सेफ अंबास्यन पार्टनरशीप (एएसएपी)
कार्यशाळेची उद्दिष्टे:

1. लिंगमभाव दृष्टीने विचार करता सुरुस्थित गर्भसमापन सेवा प्राप्त होणे हा खिंचवाचा प्रजनन अधिकार, लेमिक अधिकार आणि मानवी अधिकार आहेत - ही समज व भाव असलेल्या कस्तीपातीवरील कार्यक्रमांचे देण तयार करणे.

2. लिंगनिधारण प्रतिवंदन कार्यशाळा अङ्गमालबाबापणी नावाच्या खिंचवाचा सुरुस्थित गर्भसमापन सेवा नाकारणे आणि गर्भसमापन सेवातील नफऱ्यांची खिंचवाचा विरोधातील धोरण विकल्पीतील समज व कौशल्य वा कार्यक्रमांवर विक्रियत करणे.

3. महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर सुरुस्थित व समानपूर्वक गर्भपति सेवेची पोषण व वाणी, या भूमिकेत अभियान बांधणीसाठी विचारसंवाद करणे.

स्वागत व प्रावस्थापिक

मामूळ अष्ट्यंत्रांचा संस्थापक सदस्य आणि केल्या हक्क अर्थात कार्यक्रमांचा हा.मनीषा पूसे यांची सर्व सहभागी स्वागत केले आणि पुढील प्रावस्थापिकांना कार्यशाळेचा मेधावीत म्हणून केले.

या कार्यशाळेचे अंतर्गत गर्भपति सेवेचा बावीतील आपली समज बाळवणार आहेत. आपल्या देखण्याबद्दल कार्यशाळेचा वातावरण गर्भपति मिळाईलेल्या सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पण अधाराधार गर्भपति सेवा मिळायला हा खिंचवाचा हक्क आहे असे मानके जात नाही. गर्भपति सेवा केंद्र मृणून नाहीं तर हक्क मृणून मिळाविला अर्थात आपली माणसी आहे. पण दृष्टीने दाखल आहे एक महत्त्वाची अपेक्षा ज्याचा आपल्यासाठी समजून घेण्याचा आवश्यक आहे. त्यानंतर गर्भपति कार्यशाळेचा उपाध्याय आहे. त्यानंतर गर्भपति सेवा साधनसाठी नसल्यास उपलब्ध करून किले असेल असून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा निम्नावलीच उपलब्ध करून किले असून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापन व निम्नावली प्राप्त करून त्यानंतर गर्भपति सेवा म्हणजे नावाखाली गर्याचा समापं
गर्यपातामुळे होणारे मुळू रोखण्यासाठी आणि संततीनियमन या कारणांसाठी हा कायदा आहे. याऊलट लिंगप्रियानिविरोधी कायदा होणाऱ्यासाठी खैर चळवळ व आरोप येथे, कार्यकर्त्याची महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यामुळे कायदाची अन्तर्निष्ठ क्षणावरी होत नजळी, तेव्हा या संस्थानी सरकारला प्रश्न विचारले. त्यामुळे आणि नियम लंबर्दर ही समस्या समोर ठकून आली, कायदाचा आवश्यक बदल होत गेले, कायदाचा प्रसार – प्रत्यावर्त काळ, आणि लोकांना त्याची माहिती आली.

सरकारने पीसीपीएनडींच्या कायदाचा कार्यकाळ व प्रसारावर भर दिला असला तरी ‘मुली का हृदय?’ याची भूमिका समसाधारण संस्थेची आणि पितृस्ताक उद्धीकोनाची आहे. (उद्द. मुलमृती जन्मान्य) आली नाही तर राखी वंशायला बहुत काही मिळणाऱ्या, पत्रव व मृत काही मिळणाऱ्या? इत्यादी). त्यामुळे खैर व अरोप चळवळीच्या रेळीसाठी हा कायदा होणाऱ्यासाठी असला तरी ती सन्ततीप्रतिसाद नैसर्गिक नाही न लावता राखल्यास जात आहे. त्यामुळे त्याची धार बऱ्यात केली जात आहे.

या पारंपरिकता आपल्याकडे अनुभव तपासून आपल्याकडे भूमिका आपल्याला बिंदूस्थित करायच्या आहे. तीन दिवसांत या कार्यशाळेतून आपण त्या धाराप्रति महत्त्वाची पर्याय त्याची आहे.

सत्र १ – जेंडर, पितृस्ताक आणि सुरक्षित गर्यसमापनासाठी त्याचा संबंध
dr.मनीषा गुप्ते

संस्कार म्हणजे नैसर्गिक अथवा शारीरिक लिंग आणि जेंडर म्हणजे सामाजिक लिंग. या दोन्हीची समज घेण्यासाठी, नैसर्गिक लिंगाचे सामाजिक लिंगावर असंतुलन करणे आहे. एका गोष्टीतून आपण ठरविले जाते, म्हणजे हे नैसर्गिक नव्हे. मुलासाठी गाडी, बौद्धीक वा ढीला पूरक आक्षण टच्याचे खेळार्यास खेळ, तर मुलींसाठी घराच्या कोप खेळार्यास खेळ. छोट्या मुला व मुलीचा वाढकिवस असतो. लोक अनेक भेटवस्तु आणतात, पण दोघांमधून बायवेच्या. काळाच्यांद्वारे प्रकार, रंग बेंगेल, दोघांसाठीची खेळणीही बेंगेल. मुलासाठी गाडी, bat वाळ तर मुलीमाती भावाच्या – बाहळी.

मुलासाठी बौद्धीक वाढीला पुरुष आणि घरावाही बेखार खेळार्यास खेळ, तर मुलीमाती घरावी खेळार्यास खेळ! मुला बाळ पेळून बाहेर जातो. मुलाचे खेळ त्याला घरावाही आणि संधी देतात, त्याला जगाची ओळख होते, त्याचे मित्र मिळतात.
मुळी घरात बाहुलीशी बेहळते. कदाचित तिची एखाडी मैत्रीण तिच्याची बेखळियाने वेते. घराच्या 'आत येवारी मैत्रीण म्हणजे जागात पाररूनच तिचे येणे होते. मुळीचे विचय चार भिंती पुरते मयादित राहते. तिला स्वतंत्र होण्याची, जगाची माहिती करून पैण्याची संधीच मिळत नाही.

घराच्या बाहेर पडल्याने मुळी घराच्या अपरोक्ष अनेक गोष्टी करते, त्यावेळ अनेक प्रकारची माहिती होते.

मुळी मात्र बाहुलीशी सांवाहण साधते. क्षतला स्वतंत्र होणाऱ्याची, जगाची माहिती करून गेणाऱ्या सांधीते नाही.

घराच्या बाहेर पडल्याने मुळीला घराच्या अपरोक्ष अनेक गोष्टी करते, त्यावेळ अनेक प्रकारची माहिती होते.

बाई म्हणून भविष्यात करार्यचा कामाची सवर्णी - घरकाम, स्वरुपाच, मुलांचा सांभाळ इत्यादी - मुळीता तिच्या बालपणीच्या बेखळाून लावली जाते. हे ठरलेल्या सामाजिक धारणांतून होत असते.

तरी म्हरल्याने जाते की बाईला जात्र्या घरकामाची, बाल सांगोपनाची आवड असते.

या गोष्टीहून काय समजते?

- शारीरिक लिंग म्हणजे नैसर्गिक व जन्मावेळचे लिंग
- सामाजिक लिंग म्हणजे काय - समाजाचे मुलगी / मुलगा / मुळी / मुळी, म्हणून ठरवलेल्या गोष्टी / नियम / रूढी
- निर्माण मुळणा-मुळगी मेंढळ करत नाही, पण समाजात जे ठरवले आहे लाहून व्यक्ती-पुरुष भेद केला जातो
- मुळीला आहे म्हणून तिचा मुळणा त्यानंतर जाणारी कृतीच्या भूमिका भिन्नभिन्न घडवता होते हे समाज ठरवतो आणि तिचा प्रत्येकमुळीच्या ज्ञान ज्ञान घडवली गोष्टी / नियम / रूढी ठरवती लाहून सामाजिक लिंग तयार होते
- मुळीची तपासणी व आई या भूमिका पर पडवणारी केली जाते, तर मुळाची तपासणी समाजात धीमतेची सांगुनी जाते.
- हे उलट झाले - म्हणजे मुळाला बाहुलीशी बेखळायचे आहे तर तो 'बाबाब' होतो! मुळीला घरावाहीत शक्तीची, कमतरीचे बेखळ बेखळायचे तर तिला तिला असलेले 'मदानी' बेखळ करायला पेसपण नाही.
- अशा प्रकारे मुळा-मुळीच्या भूमिका बिन्दूंत सामाजिक समजूती आणि शिक्षण यांतून गोष्टी ठरवते, तरीही त्या नैसर्गिक व स्वालभाविक वाढ लागतात.
- मुळीच्या विशेष जाणाऱ्या म्हणून म्हणून ठरवले जाते आणि नंतर मुळी भिन्न असतात, त्यानंतर आत्मविश्वास नसतो असे त्यांची ठरते.
- हे लक्षात पाहिल्याची की, सामाजिक लिंग घडवताना विच आणि पुरुषांचा त्याच्या भविष्यातील भूमिका निविष्टानंतर खडवल्याने जात असते.
- सामाजिक लिंगभेदाच्या मुळ्यांतर अनावय होतो, उदा. त्याच्या कर्त्यात म्हणून कामाचे भाग असते. पण मुळीच्या भूमिका घडवणे आणि मुळण्याच्या भूमिका घडवणे यांतर एक मुळून महत्त्वाचा फरक लक्षात पाहिल्याचे सामाजिक लिंगभेदाच्या धारणा पुरुषाच्या अनावय करत असते तरी त्या भूमिका नवीनता घडवण्याचा पुरुष घडतात. उदा. पुरुष कमांबू लागतो, स्वतंत्र होतो. याचाच बाईबर लिंगभेद ठरून तिला अधिक कमजोर दुर्योग केले जाते.
शारीरिक लिंग आणि सामाजिक लिंग यांची सरमिसळ शाली आहे, ती कार्यक्षेत्रातील बारकाही समजून घेण्याची गरज आहे.

“बाई मूल जन्माला घालू शकते” हे नैसर्गिक लिंग आहे. ती धमाके बाईमध्ये आहे. तर “बाई मूल जन्माला घालते” हे सामाजिक लिंग आहे. ‘शकणे’ आणि ‘करणे’ यांतर अंतर आहे. कारण मूल जन्माला घालायला /ऐष्ट्राला धरून समाजाच्या अनेकविद धारणा आहेत. उदा. विवाहित बाई गरोडर राखिली तर त्यांचा उत्सव साजरा केला जातो, तर विवाहित बाई जन्माला घालते ते ‘पण’ मानते जाते. लग्नी धरून मूल जन्माला घालता काम नये, हा धार, तर लग्नानंतर मूल जन्माला घालतेच नाही, हा दिवस. त्यामुळे ‘मूल जन्माला घालणे’ हे विधान सामाजिक लिंगभागातुन उद्धारण आहे.

लिंगभेदाने आधारित जडणडण केल्याने गंभीर परिणाम होतात. यांनी एक बोलके उद्धारण म्हणजे त्यानंदी आपत्ती. या आपत्तीमध्ये मूल जन्माला घालते सामाजिक संध्या जास्त आहे. खरे तर समुद्रात मासेमारी घडते तर त्यांची अनेकमध्ये पुरुषांमध्ये पाक्षीत झाली जाती. तरी असे का झाले यांचा तांत्रिक लोकांचा आक्षण आहे. काही इतर दिवस २-३ दिवस आकडून पालेला थांबते. पण थांबते तांत्रिक लोकांना हडख देते. अंतर नाही, काही इतर दिवस २-३ दिवस आकडून पालेला थांबते. पण थांबते तांत्रिक लोकांना हडख देते. अंतर नाही. पण विवाहित बाई घराला घालते, तर त्यांनी अनेक तांत्रिक लोकांना हडख देते. अंतर नाही. पण विवाहित बाई घराला घालते, तर त्यांनी अनेक तांत्रिक लोकांना हडख देते. अंतर नाही. पण विवाहित बाई घराला घालते, तर त्यांनी अनेक तांत्रिक लोकांना हडख देते. अंतर नाही. पण विवाहित बाई घराला घालते, तर त्यांनी अनेक तांत्रिक लोकांना हडख देते. अंतर नाही.
प्रजोत्पादन - मूल जन्माला धालणयाची श्रमता बाईमध्ये असते, पण याबाबत निर्णय तिच्या हाती नसतात. लग्नानंतर मूल लगेच हवे की काही काळाचे हील याबाबत, किंतु म्हणून, मूलगा होण्यासाठी तयारसती (लिंगविनेद्र धालणयाची) कराविकी का, इतरांच्या मर्यादेमध्ये कूडळवाय, नवरागी स्वतता. कारण कुटुंबला बारस देणे हे बाईचे करत्या मानते जाते. या व अशा प्रकारे बाईच्या प्रजनन श्रमतेर निर्यंत्रण ठेवते जाते.

लैंक्षसता - पितृसता ही पूर्णत: मालमतेच्या निर्यंत्रणानंतर आहारित व्यवस्था असेते. विद्यार्थी मूलाच्या असतीस सती दिली जाते. या, मूल लागेच हवे की काही काळांने हील याबाबत, त्यासाठी बाईच्या आणि तिच्या लैंक्षसता निर्यंत्रण असते. बाई ही 'कोऱ्रा' वधासारखी असती पाहिजे, ही पक्की समजूत आहे. त्यापासूनच मूलीच्या 'शील', 'पाक्षवत्र' जपले जाते. प्रथम क्षंतच्या इतर हात्यांना डावलले जाते. उदा. एखाद्या मूली वारसणत होतो, त्यानंतर गावतील इतर मूलींची शाळाही बांधूकर जाते. अर्थात, कारणामुळे खियांच्या भ्रमण वायुवार्षिकी निर्यंत्रण आणे जाते. त्याना निर्यंत्रणक्रियेच सहभागी करून ठेवते जात नाही.

सक्तीने, जबरदस्ती निर्यंत्रण ठेवणे शक्य नसते. म्हणून अर्थी व्यवस्था निर्माण करावी याची लागते. ज्याचे खिया मर्यादिने पितृसतंत्र निम्नमंचे पालन करतील. त्यासाठी पितृसता बंधने देते पण काही लातूरी पाहते. प्रथम खियांच्यात दरी, विभागी केली जाते. पितृसतंत्र नीतिनिमांचे पालन करण्यावर (संस्कारी खिया) आणि या निम्नमंच न जुमान्याचा (बाहेरखाली, वाचली फेलेल्या).

संस्कारी म्हणजे आईवनकिंचन्या मर्यादिने लग्न करण्याचा, नवरा असलेल्या, मूलगा असलेल्या, पतित्रता इत्यादी. तर यावरत्व बागणीया म्हणजे स्वतंत्रवण विचार करण्याचा, स्वतंत्र श्रवण विचारचा असे लग्न करावी तर यावरत्व आहे, मूल नमलेल्या, नवरा नसलेल्या इत्यादी खिया 'संस्कारी' प्रतिमीता बाहेर वेदात.

म्हणजेच, बाईच्या मनावर व मेडूवर निर्यंत्रण ठेवले जाते, हेच दमनकारी व्यवस्थेचे सर्वात मोठे हृदयार असते.

लिंगभाव, पितृसता आणि सुसंवर गर्भपातासाठी खियांचे आरोग्य व प्रजनन हुंक यांचा नियंत्रण संबंध असे. याची आपल्या आसपास विसादाच्या साधारणसती सांगविलेली -

पितृसता आणि सुसंवर गर्भपातासाठी खियांचे आरोग्य व प्रजनन हुंक यांचा नियंत्रण संबंध असे. याची आपल्या आसपास विसादाच्या साधारणसती सांगविलेली -

मूल जन्माला धालणयाची की नाही. ययाच सती बाईला पेटा वेच नाही. मूलगा हातला नाही तर नवरा सोडल याचे वेच असे तिला बागवाय लागते. आपलेला स्वातंत्र्य / सामाजिक परिस्थिती सुधाराची यासती 'मलात मूलगा हातला' असे तिला बागवाते. याबाबत उधेडी विवळ राहतीले लाज बागवात; लग्नाच्या वाही बाधी पाही चुकत तर नाही बाईकडे लिंग दिले जाते. तर लग्नानंतर पाही कधी चुकते बाधे लिंग राहते. अशा प्रकारे मूल होणे बांधी आपल्या अपरिहार्य संगड घातली जाते.

सव्वा माणसे समान आहेत. त्यामुळे कोणत्या माणसाने दुसऱ्यावर सत्ता गाजवता काम नसे. की समतेती भूमिका आहे. म्हणून आपला नाला हा पुरुषाविरुद्ध नाही, तर पितृसतेविरुद्ध आहे, हे समजून ठेवते पाहिजे.
महत्त्वाचे आहे.
र्ाचाच अथयः म्हणून वा िहशतवािी हल्ल्र्ाांचे लक्ष्र् असलेल्र्ा टठकाणाांचे आहे. अशा घेऊन किसतात. ओ सन्मान व स्वातांत्र्र्ाने जगण्र्ाचा हक्क आहे.
मानवी अक्षधकाराांची अशी रूक्षमका आहे की, वा िेशाला लागू असते. अक्षधकार र्ातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे अक्षधकार प्रत्र्ेक िेशाची आधीच्र्ा सत्रात ललांगर्ाव समतेचा क्षवचार झाला.
सत्र मानवाक्षधकार श्रीमांत क्षसद्ध कसद्ध अनेक उिाहरणे आपण वैक्षर्श्क हे अक्षधकाराांना इतराांचे हवेत लागत.
मानवी अक्षधकार हे म्हणजे माणसाला मानवी अक्षधकार हे करावे आपण कोण्र्ा काम करणे अक्षधकारांना बाकी बाकी नातून  काम करणे अक्षधकारांना बाकी बाकी नातून करता र्ेत नाही. कारण आपल्या व्यक्ती मिठाणार्य नाहीन, शिवाय नव्याला कुठल्या तरी गंभीर गुन्धाकाळी अडकवाे जाईल अशी त्यांना भीती वाढते.
याचाच अर्थ मानवाधिकार हे आपण ज्या समजाव राहतो त्या समजातच तयार होत होत असतात. कोणया एका माणसाचे अधिकार जतात, म्हणजे इतरांचे ही जतात. एक अधिकार पक्षा झाला तर तो बाकी अधिकारांना पक्षा करतो, एक कमजोर झाला तर इतर अधिकारांना मारक ठरतो.
एखादी गोष्ट ‘गरजपूण शरणाल्या’ दुसघने देणे आणि ‘हड्ड’ पूण शरणाल्या शूरुस्थे पद्धतीने देणे यात फरक आहे.
गरज आणि हड्ड यांचा परस्पर रंगी जोडल्याने आणि परस्परचलवाची असलेले तरीही हड्डाधारित दृष्टिकोनानुसार काम करणे महत्वाचे आहे.
गरज पूर्ण होईल असे नाही, ती पूर्ण करावबाची की नाही हे देणावाघाट ठरते. अधिकार असला की तो पूर्ण करावबाची जवाबदारी असते.

gरजमध्े देणाची व्यक्ती बघेल असते, माणणारी व्यक्ती दबलेली असते. अधिकारामध्ये माणणावाचा हड्डाने माणता येते.

gरजवी पूर्वता करणे संभवते, इलाशंकरी यावर अनवरूण असते. अधिकार मात्र कमी करता येत नाहीत, केवळ बाडवता येतात.

मांवी अधिकारांमध्ये - नागपी, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार येतात.

या हड्डाच्या प्रजनन व लौँकिक अधिकाराचा हड्ड समाविष्ट आहे. जसे की, साधने कोणती हे इतरांनी ठरवणे चुकीचे आहेत, साधने कोणती वापराची हे ठरवणे हे आवश्यक आहे. यासाठी तिला सर्व साधनांची लांबीच्या अभिव्यक्ती माहिती दिली जाणे आवश्यक आहे. जोडीदार निवृत्ती हड्ड, या ठरवणे की नाही, उपर राहावे की नाही, कोणाच्या प्रेम करावेचे हे सर्व लौँकिक व प्रजनन अधिकारांचे विविध चरक आहेत. गर्यपात सेवेचा हड्डेक्षेत्री याच्याचे समाविष्ट आहेत.

***

डॉ. सुक्षचत्रा दक्षिणी यांची 'जनसंपर्क माध्यमातील लिंगभाव आणि लिंगाधारित भेद' या विषयावर चर्चा यांसाठी काही लोकप्रिय जाहिराती दिलेल्या. परंतु, बसतू, गर्यपात इमरजन्सी पील (आय-पील) इत्यादी विषयांवर चर्चा किलेली होती, ज्याच्या माध्यमातून साते देखीलत शाक्ती वेळी नाही. नागपी या भागात आपल्याचा समाविष्ट होत असलेला लोकोपाल याच्याचा उत्कृष्ट अधिकार आहे.

पत्रलय सनच्या संबंधात अंदाजे असलेल्या आक्षण तरी, आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत असलेल्या आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत. पण राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अधिकार तरी आक्षण तरीच्या उत्कृष्ट होत.
मुन्नी १३ वर्षीया आहे. त्याचा तृप्तिकं संपूर्ण कुंडवाळ ती राहते. मुन्नी तिच्या आईकन्हेरांनी पाचवी मृत्रूणी असुग्रंध तिची परिसरीची चायनी आहे. त्यामुळे समग्री काळजी राहवणे जातात. मुन्नीची विठल कळक स्वास्थ्याचे, तर आई पर्यायात गुंगलीती. तिची आई म्हणजे, 'तुज्या शाशवता जाणाला सिंधे हे तुझे भाय आहे. तिचीची शिक, अभ्यास कर, नाहीतर तुजे लाग करू देऊ.'

बल्कीमध्ये एका सामुदायिक शौचालय आहे. तिचे पुरूषा आईकन्हेरांनी आहती. एकदा मुन्नी पाठिचे कपडे बदलताना बस्तीतिस्था एक मुलांना लिंबू बघावले. नंतर ती तितला जळकेलेला कलन शारीरिक संबंधातील माणणी करू लागली. नाहीतर फोटो माहितीनंतर पाठवली प्रत्येक प्रश्नाची धमकी त्याने दिली.मुन्नी पाबळून गेली. तिला काहीतर पर्यंत दिलेली.

तीन माहित्यांची तितला उत्तरांचा होऊ लागली, चकवा रोज लागली. तेंचे तितले माणी प्रामाण्य काळजी नापासली. मुन्नीच्या कुंडवाळास वस्ती करते. उक्त काळजी करून तितला लांबच्या 'डॉक्टर कडे नेले. तो गर्भापत रुग्ण त्याच्यावर होती.

मुन्नी परी आली. तिला पोटात बुऱ्यं तुकू लेख होतो. दोन दिवस ते बऱ्यातील गेली नाही. तिखली दिव्यांची तितला अंगावर रुस्त झाले. परमाणूची तितला देखील पालण्यासाठी नेपालीतील तयारी सुरू केली. पण तीतर उघड झाला होता. अतिरंगावर मुद्रेच्याच तिथे मुलाचा मृत्रू झाला.

केस स्टडी १ – मुन्नी

लिङ्गभाव -
* नामाने होणे म्हणजे लग्न हे समजूकरण
* वालविवाह करण्याची तयारी
* 'मुन्नीला शिकवले म्हणजे फार उपकार केले' ही भावना
* विकलांचा दबाव / वर्चस्व; घरात मोक्षेपण नाही

मानवी अभिधिकार -
* मुन्नीला 'संताती' स्वातंत्र्य आणि निर्णय स्वातंत्र्य नाही
* माध्यमांचा गैरवापर
* गरज-आधारित दृष्टिकोन चेतन गेला - 'मुन्नी गरोरत आहे' हे कुंडवाळा समजूतता नको ही कुंडवाळी गरज. त्यामुळे लागून गर्भपत्रहात रुग्ण शौचालयाची डॉक्टर कार्यकरण, केंद्रांची माणणी हेक्षी पाहिले गेले नाही. असे होसां कामा येई. जळकेलेला कलन नंतर करायला तारण हा लैंक्षिक आघाताच्या गुन्हा अनुप्रांती रोलिस तकळ हौसल्याची गरज होती.

प्रणाली व लैंक्षिक अभिधिकार -
* पाठी विषयक गैरसमजूती व अभस्क दृष्टीकोन नैरोडिता समजून चेतन पाठिले. पाठी म्हणजे 'विटाज' असे मानले जाते, बऱ्यातील आईलाही काही माहिती नसते, मग घरून योग्य माहिती काही मिळणार?
* पाठिच्या वेळेत कपडे, स्वच्छता याची पुरेशी माहिती दिसत नाही. यासाठी शाळेतून लैंक्षिक शिक्षण दिले गेले चेतन.
* बल्कीमध्ये पाठिचे कपडे बदलताना - बाळवाळा जागा / एकांत मिळू शकत नाही, ही अडचण वास्तव आहे.
* बल्कीमध्ये दोषालांची कमतरता ही हिंदील गंभीर समस्या आहे.
* अल्पवर्षीय मुलीचे समुपपणा बाळवाळा चेतन होतात, ना तितला गर्भपत्रहातील समजूत सांगपणात आले, ना नंतर तिची काळजी चेतन. आरोपाचे स्पष्ट जोड नेले गेली.
* बल्कीमध्ये डॉक्टर कळणे इतरांना माहिती समजून अधी भीती होती. म्हणजे येथे डॉक्टर डाकूंतीला सर्वांती माहिती गोपनीय ठेवली जात नन्ही. हे वैश्विक नीतीमुळ्यांचा तरुण नाही.
* असुरक्षित गर्भपत्रहाते मुन्नीचा मृत्रू झाला तरी ल्याची कुंडवाळा झाला.
प्रकार लपवून ठेवायला अस्वीकार, या मुळून नोंद होताना खेरे कारण नोंदत्वे जास्पर्शी शक्यता कमी आहे. अशाच कारणांमध्ये अनुसरित गम्भीरता अदृश्य राहतात. जास्पर्शी वास्तव आकडेवारी समोर येत नाही.

**लिंगभाषा**

* आर्थिक दुर्बलतेचा फायदा
* मुळींनी स्वतःला कसे ‘वाचवावे’ अशीच माहिती दिनी जाते, कार्यक्रम घेतले जातात. त्यांना निष्णून वेण्यास – ‘नकार’ देण्यास सक्षम करणारे कार्यक्रम, माहिती दिली जाती.
* मुळी महत्त्वाचे मततंत्र दरम्यान स्वतः, हड्डीवाढाचे राहू लागते. यामध्ये बाहेर ‘प्रेम’ मिळाले की त्या आकर्षित होतात. भावनेन्या भारत स्वतःसह नृत्यसाठी करू लागते. घरात त्यांना विभाग, प्रेम मिळालेले पाहिजे.

**मानवी अधिकार**

* वालकामगार महत्त्व काम करावेला लागणे, शिक्षणप्रमुख विभिन्न
* खात्रीशीर व मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध नाही
* कार्यक्षेत्र विद्यार्थीतील मिळाली नाही – डॉक्टरांनी पोकसो खाली महत्त्व मिळण्यासाठी तक्कर दाखल करणे जरीचे होते. डॉक्टरांनी मानसिकतातील नैतिक – ते चारित्राचे प्रश्न विचारात
* अर्थात अशीत तक्कर केली तरी त्याचा वास मुळींना होतो, नाहीया मिळेल अर्थी खात्रीशीर नाही.
* यामध्ये पोकसो प्रमाणेच कामचाय ठिकाणी लेखिक अव्याचार कायदा लागू होतो. पण अनौपचारिक क्षेत्रातील कामाख्याना याची माहिती नसते, त्यासाठी वंशया सक्षम नाही.

**प्रजनन व लेखिक अधिकार**

* इत्यादी नसताना गम्भीरणा आणि पुढे इत्यादी असून होणार नाही
* विविधप्रकारे असे संवंध वेळात, पण त्यांच्या कोणती काठी चेतनी पाहिजे हे समजावून देण्याची सुविधा नाही, संत्रेचे कार्यक्रमही या विषयावर वोजल नाहीत.
पूर्व १८ वर्षांच्या आहे, ती दवाकामाच्या आली तेथे १२ आठवड्यांची गोरोर होती. रक्त तपासणीत ती एचआर्वी पासतीच्या असल्याचे निदान झाले.

विदूता तिच्या वहीनीवरोब दवाकामाच्या आली होती. एचआर्वीचे निदान ऐकून तिच्या वहीनीता दंडा बसला. तिने ही माहिती विदूत आईविडियाना सांगितली.

विदूता नवरा वृक्षांच्या आहे आणि ती महिलाने कामासाठी बाहेर गेली आलीच्या राहणार्या तिच्या सासरचांने तिला माहिती पाठवले. तिची आई लिला चेंज एका स्वास्थ्य दवाकामाच्या गेली. डॉक्टरांनी तिला गर्यपात करून द्याच्या मायला दिला, ज्यामुळे तिला स्वतःची काळी घेणे शक्य होईल, असे सांगितले.

गर्यपातास तिची तयारी होती, पण डॉक्टरांनी तिला त्याच्या नवऱर्तीच्या ही आवश्यक असल्याचे सांगितले. बाजारी दवाकामाच्या जाणास तिला परवर्षाने बांधून, त्यामुळे नवरा वेंचपेट बाहेर तिला घेणे ठरले.

विदूता नवरा त्याच्या द्रूपकरुन परत वेंच लिला वेंचपेट नाही. त्याने दवाकामाच्या दवाकामाच्या जाणास बांधून, ज्यामुळे कोणतीही चाचणी होती. त्यामुळे हे स्वतःची ठेवणे करून तो ठेवले.

क्षतला आक्षण वेंचपेट बाहेर आला. ज्यामुळे नवऱर्तीच्या मागणे कार्याने घूर्ण नाही, पण इथे सांतती क्षनर्मन / सुरक्षित सांबांध र्ने माक्षहती नाहीत, तिने वापरणाऱ्या आग्रह करणाऱ्यांचे शक्य म्हणून ते वापरणाऱ्या आग्रह करणाऱ्यांचे आहे.

मात्रवी अधिकार –
* डॉक्टरांनी एचआर्वीची माहिती गोपनीय ठेवली पाहिजे, संबंधित व्यक्तीला सांगितली पाहिजे, पण शीत तसे केले नाही.

प्रजनन व तौरieg: अधिकार –
* डॉक्तरांनी गर्यपातसाठी नवऱर्तीच्या ही मागणे कायम घूर्ण नाही.
* विदूत तयारी असूनही तिला गर्यपात सेवा नियोजन शक्य नाही, नको असेल गोरोदरपण तिला बाळाचे ठरवले.
* पत्नी नवऱर्तीला कंडोम वापरण्याचा आपल्या धूर्ण शक्य नाही, त्यामुळे तिला सांसर्ग शीरोत ते महण करावे तो घूर्ण नाही.
* बाईच्या जीवाच्या जोखीम व अन्य कारणांमुळे बाळाचे अक्षधकार डावलेले जात नाहीत.
केस स्टडी ४ – सुमी

सिंगमाव –

* अन्विताहित, असंतप्तित खृ प्रामाण्य घटना की कामगार म्हणून विचार शोधण
* कामघर ढिकायण लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध समतित नाही
* गोडर तात्त्विक याद विधानसभा शेत कामाचे हे अडचणीत नागदनेल्या साधन वाचणे समजाव नाही, कारण सपूजे तित्व विरोधात असणारे याच तित्व बाचू असते. आरोग्याची माहिती मिळाल्याची आणि अपलें प्रश्न माहृंडन सोडवण्यास मदत गटाची आवश्यकता आहे.

मानवी अधिकार –

* गोडर महिला कामगरांना कामावर न ठेवणे, हे खृ कामगरांना त्यांच्या रोजगार हंध्यापूर्ण वंचित करणारे होते
* कामगार हंध्याचा संकोच – अमुक रत्ना, आजार अटे.
* असंतप्तित कामगार घटने वेवयून उपयोग करून देणारे हात म्हणून पिळ्ळ्याचे त्यांच्या असून म्हणून विचार नाही आणि म्हणून हर्षप्रकारे शोधण
* अशा कामाच्या ढिकायण मानवी अधिकारांची पायलंबी होत असून त्यात हस्तक्षेप करून सुरक्षित वालकरण / निम्न लागू होतील याची खबरदारी त्याचं ही सरकारी जवाबदारी आहे.

प्रबन्धन व लैंगिक अधिकार –

* संततिनियमन साधनांत रीती माहिती नाही, उपलब्ध नाही
* सुरक्षित गर्भधारण येथे उपलब्ध नाही, पोहोच नाही, त्यामुळे परिणामी घातक मार्ग अवश्य. असे घरस्थ उपचारांनी गर्य पाठवून अथवा प्रकार अनेकवर्णाना करून लागतात.
* डाक्टरांनी गर्भधारण नाकारणे हे बेकाबू देखील आहे
* बांग्लादेश आणि ही इतर देशातील संगठन इकोनॉमिक शोममधील कंपन्याच्या, तसेच इतर अनेक ढिकायण अधिकार प्रकार कामगारांचे शोधण आजही चालू आहे.

एकोणीम बर्धांची सुमी फंक्टरी कामगार आहे. आणि फंक्टरीमध्ये वस्तीभरत राहते.

फंक्टरीतील एका कामगाराची तिचे संचार होते. दोघानांनी संततीनियतमण साधनांत रीती माहिती नव्हते. फंक्टरीमध्ये दवाचा वाचणार मदतीचे बाधीत वाचणे वस्तीगृहात राहते. त्यामुळे दोघानी काहीच त्यासारख्या त्याच्या वाचणीसंबंधी सुमीला दिवसंते.

सुमी मोडर असलेल्या एका प्रौढ कामगार महिलेला भांडक आले. तिने सांस लावले की मोडर असलेल्या सचिवमध्ये समजून तर सुपरवार्चर तिला कामगार ठेववणार नाही. त्यामुळे तिला काम दिव्यवाच असेल तर गर्भपात करून त्याच्या लागेल.

सुपरवार्चर राग शिल्पक भांडक. त्यामुळे तिला पृथी बेवृ जवळ तित्व तसेच त्याच्या उपलब्धत्याने दवाचा वाचणार मदतीचे बाधीत वाचणे नव्हते. तिची प्रकृती वृष अवस्थेही, तिने दवाचा वाचणार हाताश भाष पाळते. तपासणीदरम्यान ती मोडर हस्तिक वाचणार असलेली तिचे तिने फरी धुऱ्याचे चित्रकल्याण याचे. तिची प्रकृती खूप बिंदू दिव्यवाच, तिने तिपने त्याच्या हाताख्याने भांडक पाहले. तसेच तिची प्रकृती बिंदू विशेष, तिने त्याच्या हातावर भास्तिक पडते. पण ती अवधारित असलेल्या तिचे संसाधन गर्भपात करून तिला दिले. फंक्टरी सुपरवार्चरांनी जेझ्या केम्पेरापर पाहते, तेखांच्या लावले त्याच्या कामानुसार काहूं ठकले आणि याच पाठवले.
संतरा वर्षीय अनिता तिथिज आर्मोट देवायान्याच्याच आली होती. तीनी संसार वापरापावू मिळाली आई गरनन्दमधील एका देखात काम करत होती. अनिता तिचे बीडी आणि माझ अन्यांच्यासोबत राहत होती. तिची आई वर्षीय एकदम थरे वेळ शकत असे, पण मात-पिल्लांचे दर आचरणानुसार फोनवर बोलणे होते असे.

याबाबी अनिताची आई सण्याच्या निमित्तात घरी आली. त्याची अनिताने तिला सांपित्रे की तिथिज बडलांनी गेले वर्षभर तिथियाची संतत (आपत्तिवापूर्ण निमास दोन वेळा) शारीरिक संबंध केले आहेत. सुनिवासीला तिची त्यारी नब्बी, तेथे तिला बीडी युप मारायचे आणि ठा घेत ते कल्याण येईल. यातून सुटका नाहीत हे कठ शारीरिक अनिताने संबंध बांडू ठेवले.

यातून तिला दिवस राहू शकतात, याची तिला कुपनाकी नब्बी. “प्रजनन, पुरुषसन्तर म्हणजेच आपल्या आम्हाला शाळू किळवले गेले, तसा ध्यान ठेवा पुरुषसन्तर,” तिले म्हटले.

अनिताची पाठी चुकली होती, पण ही गरोडर गाहिलाच्या बुध अभु ठेवे हे तिला त्याची माहिती नब्बी. तिला बांडू पाठी अनियमित आली अपेक्ष तिले याबाबे कधीच कुणाला काही सांपित्रे नाही. तिले आईला सांपित्रे नाही. कारण आई रागशेव असे तिला बांडू, त्याच्य प्रमाणे तिले बडलांनी किंवा जवळच्या मैत्रिणीच्या काही सांपित्रे नाही. “आपल्या बडलांनीनंतर घरी गोष्टी घरी कथा कुर्लाब बोलणार?” असा तिला प्रश्न पडला.

आई परत आल्याचे तिला हे माझे अनिताभूम समजले. आई तिला बेडून देखायात गेली. तिची गोरोडणनाची बाणी तेली व दिवस मेहळाचे निदान आले. अनिताचा गर्मितपाक करणारे ठेवले. माय-लेकी घरी दिवस बढत ठरलेला पणने झाल्यास झाले ठेवले. आपल्या गोरोडर राहिली महणून अनावर आले हे उंबरकन आले, अन्यथा हे बांदू राहिले असते.

मानवी अविश्वास –

* धरातल बातावरण मुलांच्या वाहीसारी अजिवात पॊर्क नाही. मुली वेळीच अनावर होत आहेह, त्याचे मुलांच्या मनावरही परिणाम होत असेल. * विलोकाडूर जशीवारी न ठेवा उलट अनावर, मार्थाण होत आहेह. यामुळे मुलीच्या नुसरितमार, विशेष, निकोप बातावरण इत्यादी सांपिक्य मोहीम समावृत रहत आहेत.

प्रजनन व लेंगिक अविश्वास –

* इन्द्रविरुढ्ह शारीरिक संबंध
* गर्मितपाक करते ‘मोहकी करणावर’ आईचा भर, वाचने मुलीचे मत, भावना विचारात चेतन्य नाहीत, तिला समुपेशन केले गेले नाही
सत्र ४ - गर्भधारणा, प्रजनन, गर्भनिरोधन, आणि गर्भसमापन यावांत मूलभूत माहिती

डॉ. सुचित्रा दंडवी

या सत्राच्या सुरुवातीला खैरी व पुरुष यांची प्रजनन संस्था कसे दिसते वाचून सहभाग्यांना जिंक काढावयाला डॉ. सुचित्रा दंडवी यांनी सांगितले. प्रत्येकाने आयुर्वेद्यानुसार जिंक काढणी व ती बोडून लावण्यात आली. माहितीतील वृट्तील काळिन आली.

त्यांनंतर डॉ. दंडवी यांनी खिचांची प्रजनन संस्था आणि तिंच याविष्कारी माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.

गर्भधारणाचा आकार साधारणपणे हाताच्या मुंडीएवढा असतो. गर्भधारणाचे विशेष अंकास मानाचे व आक्षण क्षतीतील वीज वाहिन्या होती. त्यासाठी माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.

गर्भधारणाचा आकारचा आकार साधारणपणे हाताच्या मुंडीएवढा असतो. गर्भधारणाचे विशेष अंकास मानाचे व आक्षण क्षतीतील वीज वाहिन्या होती. त्यासाठी माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.

गर्भधारणाचा आकारचा आकार साधारणपणे हाताच्या मुंडीएवढा असतो. गर्भधारणाचे विशेष अंकास मानाचे व आक्षण क्षतीतील वीज वाहिन्या होती. त्यासाठी माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.

गर्भधारणाचा आकार आकार साधारणपणे हाताच्या मुंडीएवढा असतो. गर्भधारणाचे विशेष अंकास मानाचे व आक्षण क्षतीतील वीज वाहिन्या होती. त्यासाठी माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.

गर्भधारणाचा आकार आकार साधारणपणे हाताच्या मुंडीएवढा असतो. गर्भधारणाचे विशेष अंकास मानाचे व आक्षण क्षतीतील वीज वाहिन्या होती. त्यासाठी माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.
वा पुरुषाची नसबांती. या विविध साधनातील प्रत्येक पद्धत प्रत्येक व्यक्तीला चालेल असे नाही. व्यक्तिगत रुपाते पाळी करणे पेठांने कोणतेही साधन वापरार्यास आहे तर त्याचे पाळणे पाहिजे.

या सर्व पद्धती सुरुस्थित होत आहेत आणि हानिकारक नाहीत, पण त्यांचे कार्य कसे होते व वापर कसा करायचा होत असेच शिक्षेत असल्यास हा माहिती मिळविला जायच. उदाहरणार्य, तोंडावरील गोळी प्राप्त करून दोन वापरात म्हणून घेतली.

सवय पद्धती सुरक्षित आहे आणि हानिकारक नाहीत, पण ते कार्य कसे होते व वापर कसा करायची जाते. उदाहरणार्य, तोंडावरील गोळी प्राप्त करून दोन वापरात म्हणून घेतली.

रोग योग्य रुग्णाचे चुकली पाळणे हे साधन हवेच आहे. रोग योग्य रुग्णाचे चुकली पाळणास आवश्यक आहे.

कोमो-डी म्हणजे त्यांच्या प्रमाणात योग्य रुग्णाचे चुकली पाळणास सांततिक रुग्णाचे २१ दिवस दररोज ठरवले असते. अभ्यासात मेनोपॉजन नांतर दोन वेळे, त्यांच्या अर्थात २४ तासेच्या अंतराने फायर घेतली. ज्यामध्ये प्रोजेस्टोरॉन हामोनच्या प्रमाणात तिची प्रमाणीत करणे हवेच आहे.

गोळी उपलब्ध नाहीत, त्यागे का कशी? आपल्या प्रत्येक साधनाचा वापर म्हणून घेतली. काही प्रश्नांच्या उत्तराचे एकमेकाने करणे होत आहे. काही प्रश्नांच्या उत्तराचे एकमेकाने करणे होत आहे.
• आय-पील मृण्याकाळ काय? अंडे परिपक्व असलेल्या काळात असुरक्षित संबंध आले आणि गर्भ राहू शकत असली तर इम्यूनी पील (आय-पील) वापरता येते. पुरुषांना शुभ्राग्न गर्भात ७२ तास जिवंत राहतात, म्हणून संबंध आत्मापासून ७२ तासाच्या आत आय-पील प्यावळा सांगितले जाते.

गर्भपात (गर्भसमापन) वासाट्या विविध पद्धती गर्भाशयाची शरीरातील जागा आक्षण रचनाने जितव डॉ. दठीबींची दाबवले. गर्भाशयाची रचना कार्यतील निर्देशक अभियाने शरीरातील काळ्या व अन्य वसूळ घातक तरी त्या गर्भार्थक पोझिशन शकावत नाहीत. उलट व्यापक आजुबाजुक्या अवयवांना इजळ होऊ शकते. व्यापक शोण्याशीर्षीतील अभिप्रेत / अवर्ती पद्धती टयाळ्या पाहिजे.

व्हॅक्सम अस्पर्शन ही प्रचलित सुरक्षित बैय्यकीय पद्धत आहे. कार्यरत शांकीच्या सहाय्याने पिथवीतील मामत लाभ करून / शोषण पेतला जातो. गर्भ बुधार छोटा असतो, तो पिथवीत कुठेची असू शकतो. म्हणून शोषण करून केलेले चांगले. शांकी शारीरिक भूल दिली जाते.

गोळ्या चेंज गर्भसमापन करता येते. मिश्रित्या आणि मिश्रित्या प्रोटोटोल (याची कार्यक्रमत ८०% आहे) गोळ्या २००२ पासून नोंदीकृत आहेत. गर्भ नऊ आठवड्यांचा असेपर्त या गोळ्यांचा उपयोग होतो. या गोळ्या सुरक्षित आहे, परंतु डोक्टरांच्या देखरेखीतील घेणे जरुरीचे आहे.

पहिल्या दिवशी मिश्रित्या दिव्यांतर तिस्माद दिवशी मिश्रित गोळ्यी दिली जाते. ती दोंडीत डूबून विरचूळ याची असते. सोपी पाचवी रत्न जेथे व याच्या गर्भसमापन होतो. बुधार रत्नेच म्हणजे, हे लक्षात घायल अन्य जोखीम नाही. गर्भपात जाताना आहे याची खात्रीजमा करण्यासाठी डॉक्टर १४ दिवसांतर तपासणीसाठी बोलतात, ही तपासणीही करून घेणे जरीत आहे. गोळ्या वर्षी भारतात या गोळ्यांचे १० लाख कीट बिळवले गेले. याचार काळात, असुरक्षित गर्भपातात चुकले कमी झालाय, माता-मृत्यू हंग कमी झाले.

सत्र ५ - इतर आशियाई उपसाधारण कायद्यांच्या संरचना भारतातील गर्भपात कायदा

डॉ. सुचित्रा दठीवी
प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून या मात्रेत मेडिकल टिमिनेशन ऑफ प्रेगन्सी (एमपी) कायद्याची आणि संबंधित मुद्दते माझ्यांची दिशें देती गेली.
कायदा करावा लागणाचे मूळ कारण म्हणजे भारतीय दंड विधानानुसार (आयपीसी) गर्मपात हा गुन्हा आहे. त्यामुळे गर्मपात सेवेला गुलामारी कृूू वाचलेले जाऊ नये, यासाठी कायदा करणे गरजेचे होते. म्हणून एमटीसी कायदा ज्ञाना व त्याद्वारे विशिष्ट कारणांमध्ये गर्मपात सेवा घेणे बैठ मानलेले गेले.

खरे तर, भारतीमधील बिवाह तरुण दाडणे गरजेचे आहे. तो काहीशीर गर्मपातासाठी स्वतंत्र कायदा असण्याची गरज नाही. ती एक शक्यता आहे, जी सुरक्षितपणे होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वेगळा कायदा असण्याची गरज नाही.

जसे की, कंठद हा जमातील एकमात्र असा देश आहे जिथे गर्मपात संबंधी कायदेचा नाही. तसा कारणाची त्या देशानुसार गर्ने अटकील नाही. संबंधित महिला, डॉक्टर या संदर्भात योग्य ती निर्णय घेऊ शकता, अथवा भूमिका आहे. मात्र अन्य देशात गर्मपातासाठी मान्यता देणारे, मान्यता न देणारे, नवीन नाही हे ठरवल्या आहे. तसे, शासकीय शक्यता अस्तित्वाची गरज नाही. येथे गर्मपाताच्या कारणानुसार मान्यता देणेला असील नाही, तर देणे गरजेचे हे मान्यता देणारे, मान्यता न देणारे, क्षणबांध लाभ लाई करणे आहे.

भारतातील एमटीसी कायदानुसार १२ ते २० आठवड्यापर्यंत दाराविक कारणांमध्ये गर्मपात परवानगी आहे. मात्र अन्य देशात गर्मपातासाठी मान्यता देणारे, मान्यता न देणारे, क्षणबांध लाभ लाई करणे आहे. येथे एमटीसी कायदा असण्याची भाजी असण्याची आहे. तसे, एमटीसी कायदा असण्याची भाजी असण्याची असण्याची आहे. कारणाची त्या देशानुसार गर्ने अटकील नाही. येथे एमटीसी कायदा असण्याची भाजी असण्याची आहे. कारणाची त्या देशानुसार गर्ने अटकील नाही. येथे एमटीसी कायदा असण्याची भाजी असण्याची आहे.

कायदांनी मात्र अन्य देशात गर्मपातासाठी कमी झालेले आहे. त्यासाठी एमटीसी कायदा असण्याची भाजी असण्याची आहे. त्यासाठी एमटीसी कायदा असण्याची भाजी असण्याची आहे.
सुरक्षित गर्मिपात सेवेचा विस्तार वाढवणार आहे. एमबीबीएस डॉक्टरांकडे पद्धतसंबंधी आयुथीवक्त / होमिओपॉथी व इन्डियी डॉक्टरांना / करतीय राष्ट्रीय पहिल्या तीन महिलांच्या परमाणु सल्या वहावेळा गर्मिपात सेवा देणारी प्रवक्त्या दिली पाहिजे. गर्मिपात सेवा देण्यासाठी संस्थानाच्या योग्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे. पहिले तीन महिल्यांने कार्य न देता, विवरण -
अभिव्यक्त कसा फरक न करता सेवा दिली जावी. काही योग्य अनुसंधान झाले गेले.

मातृत्वविज्ञान करून गर्मिपात करणे बेकाबू करणारे संस्थेच्या आहे. संस्थेने, लिखित, सूचक, गर्मित लिंग सांगणे हा गुन्हा आहे,
लिंग निधान करण्याची माणूस करणे हा गुन्हा आहे. संस्थेने, बाळविवाह, बेडविवाह इत्यादी माणूस स्वातंत्र्य व सर्वप्रथम अनुभवकाळीन प्रथा बंद करणारी जसे सर्वे करणारी बेकाबू नाही. संस्थेने लिंगविधि रोखणारी नाही. बंद धावून चुकीच्या प्रथा थांबत असे नाही, त्याची सहयोगी वाहन चिकित्सा केली जाते. आहे.

साधन ६ - गटकार्य
गर्मिपात कार्यानंतर चेतन्याचा लक्षण अन्वेषणप्रथा तथा आलोचनेचा कार्य असते. हे गटकार्यांचा माध्यमातुन समूही प्रश्नात आले. सहभागींनी गट करून त्याच्या पुढीलप्रभाव असे नाही, पण सर्वसाधारण रूढ भूमिका हेचे गरजेचे आहे.

क्षेत्र स्टॅडी १ – अविलम्बित
- त्या जर सरकारी देखाव्यावत गेल्या असते तर प्रशासनी जूठवाजूठव लक्षण गेलेला वेळ वाचला असते, त्यांचा पहिल्या लक्षातील गर्मिपात करून पेता आला असतात.
- पण सर्वसाधारण देखाव्यावत जूठवाजूठव लक्षण गेलेला उद्योग रुग्णालय गर्मिपात सेवा मिळू शकत नाही. त्यांचे वेळ चाचणी ठोसने उपलब्ध नसलेले असते. त्यांची जरबाजार्या वाचली योग्य उपलब्धी असते जाणारे आले जाते.
- आता दुसरी लक्षातील (जौहर महिला) ते आता दुसरी लक्षातील (जौहर महिला) ते या गर्मिपात तपासला गेलेल्या तर आणि त्यांच कारण अडकला तर कावे? – ही भीती अस्थायी अस्थायी अस्थायी अस्थायी अस्थायी अस्थायी अस्थायी अस्थायी
केस स्टडी २ – शेवांती
- दोन अपलवऱ्यांचे सरकारी धोरण आणि पुरुषांचे राजकारणाचे आकडा यांमध्ये ह्याच्या अधिकाराचा, इच्छेचा विचार डावलं जातो?
- मुले किंवा, कथ्ये व्यावसायिक दरवऱ्याचा अधिकार महिलेच्या असलेले पाहिजे, त्यामुळे सरकारी धोरण मान्यता देखील हण्याचे कारण आहे?
- शेवांतीचे लिंगनिवेदन वाळणारी केली तर कायदाचे उल्लंघन होईल, तिने केलेल्या गर्दमकारण करून ध्यानासाठी आलेले. पण तिने जर नवऱ्यांचा म्हणून प्रभावमाण कारणी केली नाही, तर त्याच्या जाव, मार्गण सहन करावे लागेल.
- शेवांतीचे एक वाळ बाळरे आहे, त्यावरुन तिंची व तित्या वाळांची प्रकृती साधारण असांतीत दिसते. गर्गी आणि विचित्रता यामुळे मुलंची संख्या वाढते. हे वास्तव सरकार लक्षात घेत नाही.
- खिंचांचे प्रजनन अधिकार, राजकऱ्या सहभागाचा अधिकार आणि सरकारी धोरण विविधता आहेत.

केस स्टडी ३ – लता
- दुसऱ्या डॉक्टरडेखे जाऊन ईटे कारण सांपून. / ज्यादा पैसे देऊन गर्मपात करून घेणे किंवा घरपंखी उपाय वापरून असुरक्षित गर्मपात करणे असे पत्रखं लपवून आहेत, आणि दोन्हीप्रकारे थिची तुकसान आहेत. नैसर्गिक, दडपण यामुळे सोलखरा ती केलेल्या आमग्रस्त ह्याच्या मार्गी निवऱ्याशी िक्षण कारण आहे. गर्मपात सेवा हसते असलेल्या बाईची प्रजांना पूर्ण करून डॉक्टरडेखील आहे?
- आरोग्य सेवा न मिळणे आणि कोठरीच घर असेच बाईचे दूर्घर्षण होते, त्यामुळे तित्या डॉक्टरडेखे तसेच पोलिस, सामाजिक संघर्ष वाळी भद्र केली पाहिजे.
- डॉक्टरडेखे भेट तित्या सेवा नाकारून, धमकावून न घांवता तित्या नवर व सामूहिका बोलवून त्यांचा समजावून सांि करून आहे.
केस स्टडी ४ – सोनी
- या घटनेत सोनीवर अनेक प्रकारे ताप आहेत. गर्भपात केल्यावर तर प्रेमसंबंध तुटू शकते. नाही केल्यावर तर तिच्या शिक्षणाचे नृत्य / मानसिक तयारी नसताना मुळ होणाऱ्या जबाबदारी पेलाची लागेल.
- गर्भावती शिकलेली महान समुदायाचा निषय अपलेलेला सोनीच्या लागूमुळे गर्भावत तिच्यात वित्तीय मत होईल. गर्भावती अनेक मुलीविंच्या बाहर पाठवणाऱ्या नाहीत, जाच तान तिच्यात अभू शकतो.
- लग्न किवा गर्भपात असे दोनच पर्यावर तिच्यांत मोठी आहेत, दोघांच्या तिच्या शिक्षणात, मानसिक आरोग्याशी फायदेच्या होऊ शकतो.
- भावनिक आणि भीतीच्या गोष्टी असलेल्या लग्नामुळे गावात क्षतमुळे बाजूला तिच्या तिच्यात फायदा होईल.
- मूलगा जरी जबाबदारी बायवल तयार असलेली ती स्वतःच्या मानकाना सोनीच्या चेरी विचार करत नाही. याबद्दलितील दोघांची समुपदेश आवश्यक आहेत.

केस स्टडी ५ – सलमा
- सुरक्षित गर्भपात सेवेची पोहोच मर्यादित आहेत. बायवल बायवल आत महणासे कायदेशीर तरजुनीनुसार गर्भपात सेवा मिळावाऱ्या पाहिजे. या तर्काची सरकारी सेवांमध्ये नवसंगीतीची मती होते. तर बाहेरी सेवा मिळते, केवळ कारण आहे महान गरज खील बायवल मिळते असे नाही.
- या कारणमुळे असुरक्षित गर्भपात करून घेणे भाग पडते.
- कामचा अतिरिक्त बोजा सलमावर आहे, मुळे ब्राह्मी ही परवर्षीची मती आहे, पण त्याची जबाबदारी सोनीच्या तयारी नाही.
- गर्भपात करून त्यावा की नाही हा निषय सर्वसाधारी बायवल असला पाहिजे.
- सरकारी सेवेची नवसंगीतीची आपल्या न धरन, बाहेरी डॉक्टरांनी गर्भपात गोष्टी आपल्या करून देऊन सहकार्य करून हव्हे होते. नब्बे चेरी समुपदेश होणाऱ्या जरीचे होते.
गट ६ – पुढील प्रश्नावर वाद – विवाद –

माह्या अपत्र्याची लिंगनिवड करणे हा मास्त्र प्रजनन हथ होय. होय की नाही? का?

होय – कारण कोणतां कोणते अपत्र्य हवेंत ते यांनी लिंगनिवड हा त्यांच्या मानववर्धक कार्यक्रमाच्या महिमाच्या प्रजनन हथाचा भाग आहे. तसेच तंत्रजनकी आज उपलब्ध आहे. विवाहवाढील संवर्धन – एकल महिला, लिंग इन, समलैंगिक – यांनाही या तंत्रजनकीचा वापर करत राहणे ते अपल्य जन्माचा निहाल आला पाहिजे.

नाही – प्रजनन हथ हाती कारण लिंग निवड करणे सध्या सरकारें केलेल्या कायद्याच्या विरुद्ध आहे. तसेच लिंग निवड ‘मुली नको’ मानवसमतेत होत असेल ने ती लिंगसमानतेचा विरुद्ध आहे. समाजात मुलीचे प्रमाण करी झाले तर त्यांच्यावरील दिसा अधिक वाढेल.

खूळी चर्चा

लिंग निवड करणे योग्य नाही हे आपल्याला पत्ते, पण त्यांची कार्यण पट्युत देता आती नाही पाहिजे.

केवळ कायद्याच्या विरुद्ध आहे म्हणून लिंगनिवड करणे चुकीचे आहे का? – म्हणजे माग ज्या देशात त्यांची बंदी नाही लिंग जाणून हे केले तर चालेल का?

एककडे प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवनात लिंगनिवड करणाऱ्या अधिकाराच्या संधी हवी, हे खरे आहे. पण संवत्सराच्या परिस्थितीत या लिंग निवड्याच्या अवसराच्या होऊन सामाजिक संस्था त्यांनी होत आहे. त्याच्या मुळीची मुळीतिपनी नकारात्मक, नेहमीच्या भावना आहे. या समस्येच्या मुळीकडे आपल्या लागू व ते वेळेचे पाहिजे, असे साधन व्यक्ती नाही सांगितले.

गर्दनात ही संस्था नसून विषयता ही संस्था आहे, असे सांगून डॉ. मनीषा गुप्ते यांनी लिंग निवड / लिंग निवड करणे का चुकीचे आहे हे सांगितले. गर्दनात अपल्याच्या आधी लिंगनिवड करणाऱ्या काहीच गैर नाही हे लोकांना वाटत होते. म्हणजेच आपल्याला हवा त्याच लिंगचा उद्यम होऊन सामाजिक संस्था त्यांनी होत आहे. पण संस्थेच्या मुळीचा मुळीतिपनी नकारात्मक, नेहमीच्या भावना आहे.

‘लिंग निवड’ शब्द वापरणे सोय आहे. ही शब्दप्रयोग चुकीचा आहे, असे ही त्यांनी सांगितले. गर्दनात बेरी माता म्हणून, म्हणजे मातिरी पोलाव सात आहे असे समजले. पोलाव म्हणून, बाळ नाही. जोवर ते शरीरातील भेट नाही, तोवर त्यांचा स्वतंत्र असतले नाही.

काही बा काही आहे म्हणून स्वीकारले पाहिजे, असे मानणाऱ्या बरोबर नाही. सरकारच्या नियम आपले अधिकार कमकु लत करणाऱ्या अमूळ शक्तीत व अमरे विवाह मुद्दे आपल्या संमुख घेतले पाहिजेत, त्यांवर बोलले पाहिजेत.

उदाहरणार्थ, बेटी बच्चां, बेटी पत्नी हाने स्वरूपाचे कार्यक्रम आहे. सनसनी लिंग बेटी आहेत का? बेटीचा बाळचा म्हणून, पण त्यांनी कॉर्टी चढल रुपयांचे, असे कसे चालेल? माता, बेटी, सून, बहीण असा भूमिकेत नको तर लिंगाचा म्हणून बिचार क्षायला हवा.

मुलगी का नकोशी, मुलगा का हवासा, यांची मृत्यू कारणे शोधून ती बदलल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही. आपल्या भूमिकेत त्यांच्याच्या हवासावरील समजलेपणाला पाहिजेत. आपल्यांनी प्रश्न पडत राहणे हे चठचठ पुढे जाणवाचा आवश्यक आहे, असे ही त्यांनी म्हटले.
सत्र ७ - संवाद माध्यमे
आनंद पवार, सम्पक

सामाजिक कार्यकर्त्य मुख्यते संवादाद्वारे काम करत असतात, हे काम अधिक प्रभावीपणे आणि अधिक सहजतुकपणे करण्यासाठी संवादाद्वारे प्रक्रिया समजणे जरूरी आहे. त्यापूर्वी आणि अर्धा आनंद पवार यांनी मांडणी केली आणि उपयुक्त चर्चा घडवून आणली.

कोणतीही संवाद प्रक्रियेसह दोन घटक असतात. संदेश देणारी व्यक्ती आणि संदेश सेवादी व्यक्ती. संदेश देणारी व्यक्ती 'कोडन' करून संदेश पाठवते आणि घेणारी व्यक्ती संदेश 'डिकोड' करते. याचाच अर्थ वाचवलेला संदेश संमोरंच्या व्यक्तीला डिकोड करता वेळेला अशा प्रकारे ल्यावे कोडिंग करणे ही संदेश पाठजात्या व्यक्तीची प्राचीन जबाबदारी बनते. सामाजिक भाषेत याचा आपण 'संमोरंच्या समजून अशा प्रकारे सांगता येणे' असे म्हणून आहे. तर अर्थपूर्ण संवाद शक्य होतो. याचे प्राचीनीही आनंदने करून दाखवले.

संवाद प्रक्रिया अशी घडते:

संवाद आणि सन्मानपूर्ण नाते

सांगणाऱ्याला सांगणाऱ्याच्या अपेक्षेच असते. सांगणाऱ्याला सांगणाऱ्याच्या अपेक्षेच असते. हे लक्षात घेणे हा संवादाच्या प्रक्रियेचा मुख्य भाग आहे.

दोन्ही बाजूळ्या अपेक्षा

संवादाद्वारे संदेश देणारी - सांगणाऱ्या व्यक्ती - काही अपेक्षा असते. सांगणाऱ्या व्यक्ती अपेक्षा असते संमोरंच्यांना ऐकावे, ऐक्याना व्यक्ती असते संज्ञान असेल तर सांगणाऱ्याला दुसर्याकडून / समोरंच्याकडून अपेक्षा असते - हे लक्षात घेणे हा संवादाच्या प्रक्रियेचा मुख्य भाग आहे.

ऐक्याना अपेक्षेच प्रमाणे जर 'संज्ञान असेल तर सांगणाऱ्याला समोरंच्या व्यक्तीच्या गरजांग्रेजी संवेदनशील असले पाहिजे.'
शरीर व भाषा योग्य बाबर
शादिक संबंधावार्ता शरीर भाषणी जोड़ दिली पाहिजें, दीर्घालय बूढ़ा बीलण (समर्थनाला अवधकलनण न आणता), हातमारे, बसणे-उभे राहणावर्ती ढब, हावभाव वा त्या भागातील संस्कृतीता अनुसूच असल्या पाहिजेत.

संबंध केल्या फसतो
संबंधावार्तेसे अनेक अडढ़े येथे शक्तता, त्या जागी तेजती पाहिजें. जर संबंध भाषा (शादिक व शारीरिक) समर्थनाला समजणारी, त्याच्या गरजणाना / अपेक्षणास लक्षात रिल करते नसेल तर संबंध पूर्ण होणार नाही. याखेरीज समर्थनाला व्यक्तीचा समान ठेवून न केलेल्या संबंध, हेदुदून अंका, गृहस्थ, अनिश्चित वा कारणानेही संबंध बंदिट होतो. पूर्ण होऊ शकत नाही.

सत्र 8 – राज्यस्वरूप समर्थन प्रक्रिया (अंडक्होकसी)

डॉ. शिल्पा श्रेष्ठ

गर्भापत संबंधावरील अनेक मुद्रावंदन जाणीवानूनी वस्ती गरज आहे, तसेच कायमाप्रमाणे सुधीरेर तेवा मिळाल्याने यासाठी अंडक्होकसी करण्याची वस्ती गरज आहे. त्याच दृष्टीने या समाज हालेत्या चंद्र ज्या. डॉ. शिल्पा श्रेष्ठ यांची अंडक्होकसी संकल्पना पुढीलप्रमाणे समजून दिली.

अंडक्होकसी, समवेत, धोरणवक्कली समानांतरी व्यवस्था जागते वार्ता शब्द आहे. अपण सामाजिक नीतीचा भूमिकेनुसार जे वदल घडवणारासाठी काम करतो, ते वदल घडवणारासाठी आवश्यक ते धोरणासम्बन्ध वदल घडवणारा आण्यासाठी केलेल्या काम म्हणजे धोरणवक्कली वापरले जाणारे शब्द अंडक्होकसी.

धोरणवक्कली काम म्हणजे लोकांना त्यांचे हठ व वातावरण देव प्रामाणी काम करणे. धोरणवक्कली ह्यांनी आपले मुद्दे, मागण्या पोहोचवणारे साहस आहे. यासाठी समवेतची संस्थाचा जोडने घेणे आवश्यक आहेत, अनेक संस्था एकत्र रिलमान मुद्रावंदन रेटा तयार करू अंडक्होकसीच्या काम प्रभावीपणे करू शकतात.

अशा सामाजिक वदलाच्या कामात जोडून रेखणाऱ्या व्यवस्था जॉब देव आण्यासाठी आपल्या वाचवणार. यासाठी न्यायात्मक जागतिक अवयवांनी ज्या भाषणी जर अनेक संस्था एकत्र रिलमान मुद्रावंदन रेटा तयार करू अंडक्होकसीच्या काम प्रभावीपणे करू शकतात.

पण एक महत्त्वाचे काम म्हणजे आपण दूरगामी दृष्टिकोन आणि स्वतःच्या कार्याची ठरून माझ होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवहारातील ठरून माझच होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे अशा व्यवस्था होती निसर्गातील वाचवणे

सुरुस्थत गर्भपत संबंधेत उपलब्ध होणारा धोरणवक्कली करण्यासाठी व संयोग सुरुस्कित संबंध रवीपाना दीवस धोरण प्रेलेट पाहिजे. गर्भपत संबंधेत उपलब्धता होणारा धोरणवक्कली करण्यासाठी व संयोग सुरुस्कित संबंध रवीपाना दीवस धोरण प्रेलेट पाहिजे.

यासाठी आणणाय वंचणा, माध्यमे, समज, धोरणकर, सामाजिक संस्था मद्या भविष्य स्टेकहाउसस्नी एकमेकांमध्ये अनेक संबंधावरील काम केले पाहिजे. सामूहिक राष्ट्र आपल्यासाठी खाली आरोग्याची घणती घेतला आणि हालात अनेक करणे काम प्रमाणे हानी देण्यासाठी उद्देश राखतात नाही, वांगांतीने वाचवणी चर्चातून कामाची दिशा ठरते.

म्हणजे अनेक संबंधावरील हातमारे तसेच ते अनेक प्रकारे त्यांना आहे. यामध्ये जनसमावेशांत संबंध साधने महत्त्वातील आहे. उदा. प्राधिकाराच्या केंद्रात निगमलिंब मुद्राविष्ंगी बोर्ड असती, पण गर्भमापातांतीलाच महत्त्व नसते. धार्मिक सामाजिक महत्त्वाचे समज होती साधने करणे चुकीचे आहे. केवळ या विचारांना महत्त्वाची चुकीचा समज तयार होतो. संबंध हाळा नाही तरी चुकीचा संदेश दिला गेला. डॉक्टर आणि
आरोग्य सेवेतील कर्मचारी यांना लिंगसमभाव नरजरून गर्भपात सेवेची आवश्यकता समजावून देशासाठी कार्यानिव घेणे गरजेचे आहे.

यानंतर या सत्रात गटकार्य देण्यासाठी आले.

सत्र ९ - संबंध माध्यमांचे विषेशण
आतंद पवार

गर्भलिंगिनिदान आणि गर्भपात सेवा यांची मालक बनवत आलेली जाते. त्यामुळे लिंगिनिदानाला बिरोध म्हणजे गर्भपाताला बिरोध असा चुकीचा आणि गर्भपातविरोधी संदेश स्थापित होतात. असे होता कामा तयारी सजव असेल जसे असून आहे. त्यांनी त्याच्या स्त्री खुपसच समजून घेतले जाते.

या सत्रात आतंद पवार यांनी गर्भलिंगिनिदान समस्येच्या जाणीवज्ञानीसाठी वापरले जाणारे साहित्य दाखवून कसे साहित्य असावे व कसे नसावे याचा चर्चा केली.

आपल्याला साहित्य कसे मिळते?

कार्यक्षेत्राची संबंधासाठी साधने लागतात. कधी कधी इतर संस्थानी केलेले व सरकारी तयार साहित्य मिळते. ते स्थानिक स्थानिक भावसंग रूपांतरित करून घेतले जाते. तर उपलब्ध कल्पना, विचार यांचा वापर करून काही स्थानिक पातळीबर तयार होते. त्याची साहित्य आहे. त्याची साहित्याची - तयार मिळालेल्या व आणण केलेल्या - त्याचा आधार, मांडणी व संदेश या साधने तयाचे सापडते. त्याच्या पाठ्याचे चित्रदर्शी. अन्यथा त्याच्या चित्रदर्शी संदेश जातो शकतो.

जसे की, गर्भलिंगिनिदान याविषयी माहिती देताचा सरुवातीला ‘भूणहत्या’ हा शब्द वापरला गेला. पण यांना नकठतपण गर्भपात विरोधी भूणहत्या स्थापित होते. त्यामुळे भूणहत्या - भूणहत्या - लिंगिनिव - अशा प्रकारे हे शब्दग्रस्त वेदल्याचे गेले. आपल्या माझ काळात जाते त्याची समस्येची अधिक स्पष्टता घेत जाते व त्यानुसार भाषेतील वेदल्य अनिवार्य घडते.

जी गोष्ट भाषेतील आहे, तीन साक्षात्कारांनी लागू आहे. पोटात चाकू खुपसलेला दाखवणे, पोटातील गर्भ फासवर लटकलेला दाखवणे इत्यादितून भूणहत्या गर्भपात विरोधी संदेश जातो.

म्हणूनच आपली संबंधासाठी साधने व भाषा या गसाहीतून नेमके पणाने आपला संदेश जातो का, हे तपासाबर लगते.
यांतर काही फिल्म, पोस्टर्स असे साहित्य सर्वांची पाठवले व त्याच्यासाठी विशेषत: चर्चा केली. यातील ठळक मुळे पृष्ठप्रमाणे आहे:

- पोस्टरील गर्व आईशी बोललो, तिची बनवणी करतो अथा प्रकरण्या फिल्म, पोस्टर्स यांचा बराच वापर होतो. अतिशय भावनिक व भावूक प्रकारे पोस्टरील गर्व कुपी माझ नये, असे संदेश यांतून दिले जातात.
- याप्रकार्यात साहित्यात अनेक समस्यात्मक, भूमिकेचा तुडी आहेत – उदा.
  o मुलगाच हवा / मुलगी नये, हा निर्णय गरेल धडळेचा नसतो. ब्याधाची तिला निर्णयस्वातंतयच नसते. पण तरी तिला भावनिक कार्यालय साहित्य हून वाळ्या देणी ठरवण्यास सक्येत आहे.
  o गर्वाचा आकार मानले जाते, जे अशावधान आहे. गर्वाचा भावना, भाव, नाते जोडून जणू ती व्यक्तीच आहे असे भासवले जाते. पोस्टरील बाहेर येईल्यामध्ये गर्वाच्या स्वतंत्र अस्मित्याचे अशतेच नसते. त्यामुळे गर्वाचा मानवीकरण / व्यक्तीकरण करेल, ही गर्वपातिस्वरूपी भूमिका आहे.
  o गर्वाच्या विचारात असल्याचे आश्चर्य वाळेले अधिकार दावेले.
  o गरेल बाईंचे पोट बाराव्या आवढळव्या लांबोड्यात हवऱ्या वाळेले नसते. ती गरेल असल्याचे समजून भात नाही. परंतु नित्यात दाखवताना नक महत्त्याचे पोट दाखवले जाते.
- शायद सल्या असे आहे की २० आवढळव्या गर्व अंगूठाएही असतो, त्याचा हात-पाय पेस्टील नसतात. पण वेळा साहित्यातील विचार पूर्ण वाळेले बाळ व त्याचा माळ जात आसल्याचे दाखवले जाते जे अशावधान आहे.
- लिंगनिधान समस्येंचे विविध अभ्यास जाले आहेत. समाजातील सध्याचा बर्ग लिंगनिधान करते अनेकचे प्रमाण जात आहेत अंध यांना दिले जाते. दुर्धशीर्ष आकर्षकाची पहाडी तर लिंग निधान चारण्याचा कार्यालयेतून जेत धर्म सर्वांग पूंचू आहेत. त्याच्याकडून हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, खिश्चन, पारसी हे धर्म आहेत. पण निघातून हे वास्तव पूंचू वेष नाही.गरीब व विशेष समाजात साहित्याची विशेषता तिला वाचवले जाते वांतून वेष वाचवले जाते.
- गर्वसंस्कार जाह्निकाची बुद्ध लोकप्रिय आहेत. पण यांनी रंगांच्या वर्णात करते जेणे चुकीचं आहे. भावन्याच्या बावतीतीली बरीच चर्चा झाली. 'मुलगी का नको' याची कारण ज्ञानमाणे निपुंसत्कार मानसिकता आहे (कापडाच्या आंडे, पुरुषांच्या प्रत्यां, जीवनाच्या प्रश्न, जीवनाच्या गोर, दु:खाची सोळ आदि). याची कारणणीतील त्याच दृष्टांतांमध्ये पडलीतील आहेत (सून हवी, नवीन हवी, आई हवी इत्यादी). आकाशी महूदण्य तिन्याशक्यें पहाडलेले जात नाही.
- सकारात्मक महूदण्य खोलेले साहित्यीय सम्पूर्ण अमूळ शक्यते. उदा. ब्याधाची खिश्चनी करूनचव्या प्रतिमा रंगवताना त्याच्या सुखधारी समजती जाणारी कृस्तेय त्याच प्रकारत तकाला असेल जाणारी जातात (पोरली, पॉलरलट इत्यादी). ती 'पुरुष' समजती जाणारी कामे केले शक्यते हे दाखवताना ती काम असले हे परक्रम हे 'बाबी' व कृषी महत्त्वाचे महूदण्य उपलब्ध जातात. चासूनी होते.
- क्षतीच्या श्रेणी मुलगी नकोपास भुवन पूंचू जाकू शक्यतात, पण बास्तवात हे कारण असली संबंधित तिया हात नाही तेंतीलण जात हात अनेक नवी नित्याचे खऱे.
- मुलगी जाणवण्याचा आंडे आहे, हे आवश्यक अमूळ असलेल्या समस्यातील गोडी बदतलेली होत्याची म्हणजे जाणेच असेल. त्यामुळे मुलगी जाणवणे आणि त्यास वरीलस मंत्री भाव, त्याचे स्वतंत्र अधिकार धारणात उपलब्ध नसते, असे म्हणून पाहिजे.
- पोस्टर लायलेले काही काळ्याच अथवा काळ्या जालेले हे तुमच्या हातात राहत नाही. महूदण्य प्री-टेस्टिंग / पूर्वचालनी होणे आवश्यक असते.
- लिंगिविद नको - सुरक्षित गर्वपात बनवा हवी या पद्धत विरोधी भूमिका नाहीही - हे आवश्यक आहे. अथा साफ भूमिका हवी.

25
कार करारचे नाही, म्हणजे कुठले शब्द / चित्रे / भूमिका दाखवावेचे नाही, हे आधी पन्ने हवे, असे सांगून आणें तयार केलेले निर्देश सर्वाच दाखवले -

<table>
<thead>
<tr>
<th>हे करा</th>
<th>हे दाखा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>शब्दबोध वापर आणि भाषाप्रयोग</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>लिंगनिवारण, लिंगमेध आणि लिंगमिन्दज हे शब्द बापरा, यामध्ये लिंगमेधाचा समर्थकारी लिंगनिवारण आणि यसूल लिंगमिन्दज हे स्पष्ट करण्यास मदत होईल - मुलिना-मूलनी मेंढातुत मुलिचे नकोसे असते हे अधोरेखत होईल.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पोदत चाकू, काची, सुई, पाल बापत गर्भ नाहीसा केला जात आहे रक्षाचे डाँ, विकिवाच्य सुधावरी पिवे वापर नका.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मुनिवाच जन्मानी निमित्त आणें, समाधान विवेचन अशी चित्रे वापरा</td>
<td>आईच्या कुशीतुत मुलीचा गर्भ बोलतो आहे अशी चित्रे वापर नका, कारण त्यामुळे एक आपसी संवद्य जात आहे, असे करणे हा अपराध आहे, हे सुचित होते, वर्तुळ: 20 आठबाजारप्रवर्तन गर्भपात ता वैद असतानाथी त्याची मनुष्यवाच्य विनिमयाच तुलना होते</td>
</tr>
</tbody>
</table>

विशेष बद्दे, किंवा पत्री असेच टेक महत्वाचे असे सुचित होणाऱ्या विषय करण्यास नाही, उदा, मूलनीच नपल्याच तर बापाचे काळी निश्चित, वर्षाच्या वेळात अनेक मुलयाचे आणि त्यामुळे प्रश्रास्चिंदा वेगिनसार्या पिवे नसतोत. |

प्रमुख 

gर्भपाताच्या सुविधा मिळून आणि त्या सुरुळित असेल गर्भाशयाच्या राशीय भेदण, विविध कारकांमुळे गर्भपाताच्या गरज भासते पण त्या लिंगनिवारण हे कारण अशा हंते नाही, मात्र जाणून 8%मुळे करणे अनुसूचित गर्भपात हे आहे. लिंगनिवारण, रोश्यसार्थी सुरुळित गर्भपाताचा हा नाकारणे हे दर्शवते कामे नाही.

जन्माच्या बेडची लिंगमेध प्रत्यावाची आकर्षकीय लंबाचे धृतरास व्यावहाराच्या बापरा करो, आणि अजून आकर्षकीय अनुरूप निहारणाचे माणो, मुलिना मूलनी संवेदन्याची गुणोत्तरणाची आहे. जन्माच्या बेडची लिंगमेध, बालक्षेत्री मूलमुळे नंदन नंदन होणे वापर अवकल्यू करतो. त्यामुळे ता पत्रकारक बापरा करणे आणि वातावरण निगमतीत असमतात बुद्धान करणे हेतू आत्मसक्त आहे.
<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या १० – पुढील नियोजन</th>
</tr>
</thead>
</table>

खिर्याच्या प्रजनन आरोग्यविषयी आपल्यांना आवज उद्घाटन असेल तर आपण काय करू शकतो, या प्रश्नाच्या अनुशासनाने या म्हणजेच चार्चा जाली. सहभागीची गदामधे चार्चा केली. विविध पातळशिवायरील प्रश्नांच्या मुद्द्यांना काही फक्त आहें, ते कोणत्याही पातळीबाबते उत्तरे देऊ शकतात, त्यासारख्या कोणत्याही संबंध साहित्य व साधने आवश्यक आहेत, इत्यादी मुद्द्यांनी धर्म ही चार्चा जाली. त्यांचे संकलन खालीलप्रमाणे.

<table>
<thead>
<tr>
<th>सुंदर</th>
<th>कोणाबोरवर काम करायचे</th>
<th>काय काम करायचे</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- गर्भपाताचा हात रांगवट</td>
<td>- संघट, महिला, किशोरी, युवा इत्यादी</td>
<td>- समज विकिरित करण्यासाठी चार्चा व संबंध</td>
</tr>
<tr>
<td>- खिंचवाणे लेखिक व प्रजनन हात</td>
<td>- आयोग सेवा (सरकारी व खास)</td>
<td>- पतवारोर, पोस्टर प्रदर्शन, फिल्म शो यानुसार संबंध</td>
</tr>
<tr>
<td>- विबंधाव, हिंदी आणि गर्भपात यांचा पर्याय संबंध</td>
<td>- समुदाय (रंग कल्याण समिती)</td>
<td>- प्राधिक आरोग्य केंद्र - गाव पातळबरोवर मेलावे व गर्भसमापन - विबंधाव यांची माहिती</td>
</tr>
<tr>
<td>- दोमरान नतवंदी सेवा</td>
<td>- एमर्जेंसी समिती</td>
<td>- प्राधिक आरोग्य केंद्रात गर्भपात सेवा मिळवावे या गर्भसमापन - विबंधाव यांची माहिती</td>
</tr>
<tr>
<td>- महिला कर्मचारी पूर्वसंपादकी सेवा संख्यांकण व ब्रेक वैंकर, ह्या आयोग व पेप टेस्ट</td>
<td>- महिला आयोग इंडिया अंतर्गत तत्त्वांचे निवारण समिती</td>
<td>- जिल्हा आरोग्य संस्था माफी एकाचित्क देने</td>
</tr>
<tr>
<td>- नमवंदी शिविरे - समापनपूर्ण सेवा, सुरक्षित वातावरणात आपूर्ती होणे</td>
<td>- डॉक्टर व त्यांच्या संपत्ता</td>
<td>- जिल्हा आरोग्य संस्था माफी एकाचित्क देने</td>
</tr>
<tr>
<td>- मोफत व सुरक्षित गर्भसमापन संबंधी माहिती</td>
<td>- महिला व बाल विकास विभाग</td>
<td>- जिल्हा आरोग्य संस्था माफी एकाचित्क देने</td>
</tr>
<tr>
<td>- गर्भसमापन - गैरसमसूत्री दूर करणे</td>
<td>- स्थानिक स्वास्थ्य संस्थांतील तत्त्वांचे निवारण समिती</td>
<td>- जिल्हा आरोग्य / रंग समाजवादी माफी आम्ही प्रतिष्ठित राहू शकते</td>
</tr>
<tr>
<td>- जाणीवजाणी - गर्भ स्वास्थ्य कसा असतो, गर्भ कसा वळतो, गर्भपात होतो म्हणजे काय? आणि कमुक्लिटिज्म आवश्यक माहिती सुरक्षित गर्भपात सेवा विवरणाच्या</td>
<td>- माहिलेपण्यात समती, ग्रामस्तर कॉर्टिंग किसकी व प्राइमरी अधिकारी</td>
<td>- जिल्हा आरोग्य संस्था माफी एम्पर्टी समिती माफी करणे</td>
</tr>
<tr>
<td>- तुमच्या सेवेच्या अनुसार फक्त तुम्हाला तात्त्विक शक्ती / असलेली अवतरण सेवा</td>
<td>- जिल्हा आरोग्य / रंग समाजवादी माफी एम्पर्टी समिती माफी करणे</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- सुरक्षित गर्भनिरोधक व त्यात पुरातंत्र महाभाषा</td>
<td>- पत्रकार परिषद, रचनाविदी वास्तव पुढे आणणे, वृक्षाची माहिती खोट्यांना काढणे</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- लेखिकांचा विवादांवर मुख्यांकन प्रशिक्षण</td>
<td>- कार्यक्रमप्रमाणे whatsapp यूनाल व स्वामित्व शाळेल होल्डोरीची देखील संबंधावणी, संवादातिसंदर्भ उपयुक्त फिल्मेचा वातावरण</td>
<td>- जिल्हा भूमिका व संदेश प्रसारित करण्याची पोटंस तयार करणे. यामध्ये लोकांना समजावी अशी प्रतिनिधित्वीची आपण भाषा तयार करणे</td>
</tr>
<tr>
<td>- सुरक्षित गर्भनिरोधक व त्यात पुरातंत्र महाभाषा</td>
<td>- जिल्हा भूमिका व संदेश प्रसारित करण्याची पोटंस तयार करणे. यामध्ये लोकांना समजावी अशी प्रतिनिधित्वीची आपण भाषा तयार करणे</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| - लेखिकांचा विवादांवर मुख्यांकन प्रशिक्षण | - पुढे सहभागिता शेप, व्यावहारिक प्रशिक्षण करणे.
गर्दाच्या वरील मांडणीत धरून बांधील काही मुंदे पुढून अधोरेखित करण्यात आले. कामाची भूमिका अधिक सुपर्फिसीय आहे. मुंड महसूल आहे.

- गर्दाचे हा केवळ निवड असपण्याचा मुद्दा नाही, ती गरज आहे. मर्दानी आपण अधिकार व सामाजिक न्याय यांची भावा वापराची. सुरक्षित गर्दाचा सेवा हा भीच्या न्यायाचा प्रयत्न आहे.
- गर्दाचे करण्याचा निर्णय जिथे लवकर होईल तिथे चांगले. हा निर्णय पॅपसार्टी सामाजिक मानसिकता हा जडत ठरतो. सुरक्षीपण, नाप-पुण्य व गैरसमजोप गाडा दूर केला पाहिजे.
- गर्दाचा सेवा सेवा वैनीतीच्या आणि वैध आहे - हा संदेश ठसवला पाहिजे.
- स्थानिक पात्रीवर रेड्वर्क देणारे डॉक्टर कॉर्न्याची तज्ज्ञ शाखेत सांभरली असू शकतात. त्यामुळे केवळ स्नी-रोग तज्ज्ञ व संस्थेत हे तरसर डॉक्टर संघटनांची बोलणे पाहिजे.
- गाव पात्रीवर गरोड तज्ज्ञांची पहिली संपर्क व्यक्ती ही आशा, अंगणवाडू, गावपात्रीबंधन डॉक्टर हे हे असलेल्या निष्कर्षाचा आहे. त्यांची मानसिकता बदलपणाच्या काम केले पाहिजे.
- खिच्यांचे प्रजनन हड्डी स्थापित करणे हा प्राधान्याचा मुद्दा आहे. त्याची सोडून केवळ गर्दाचा मुल्यमापन सेवा विपरीत येणार नाही. त्यामुळे खिच्यांचे प्रजनन आरोग्याचे सर्व मुद्दे, लॅप्सिस शिक्षण, आरोग्य तपासणा, कर्करोग पूर्व तपासणा, संततीनिवेश साधने या मुद्दांसह सुरक्षित गर्दाचे सेवेचा हड्डी मळणा पाहिजे.

जांजिक सुरक्षित गर्दाचा सेवा या मुद्दांवर सर्वाच्छ सहभागाने धोरणवयोक्तीचे काम करण्यास सर्वसाधारण संस्थानी तयारी दर्शवली. याचाच पहिला हेव्हा गर्दाच्या प्रवेशात आपल्या चालू कामाचा भाग मर्दानी व विलयाचा कमा अंतर्भूत करता येतेल यांवर विचार करावा असे ठरते. गरील कामाची नियुक्ती आराखवाळीत उमेशे मुंदे संस्था आपल्या संस्थेच्या पात्रीवर लगेल्या पेस्टो शकतात हे प्रथम ठरवले जाईल. सामाजिक मुद्दांवर एकत्रित कामसार्टी आवश्यकत्प्रमाणे नियोजन, निधीचे तरसतू नेली जाईल. या विषयाच्या समज अधिक पक्की होण्यासाठी प्रचेषणाचे आयोजन करणे दरवर्षे. कार्यकारक्षेप नवाचा समारोप सत्रात काजल जैन, क्षुद्रजत्रा वाघरे, प्रीत मांजुर क्षोध, महाराष्ट्र महिला आरोग्य हड्डी परिषद्' या प्रतीक्षेची माहिती दिली आणि नवाचा संस्थाना राज्य पात्रीबंधन कार्यकृत्यांच्या या फोरमी जोहून घेणावरे आवाहन केले.