SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRAVNI FAKULTET

**STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA**

**Patricija Biškup i Ivana Begović**

#### Crno zlato 21.stoljeća - pravo na vodu

Esej iz kolegija: Međunarodni socijalni rad

Zagreb, 2021.

Sadržaj:

Sadržaj:

[1.Uvod: 3](#_Toc61462038)

[2.Što obuhvaća pravo na vodu? 5](#_Toc61462039)

[3.Problematika i potreba za zaštitom voda 5](#_Toc61462040)

[4.Dobit od zagovaranja prava vode za sve: 7](#_Toc61462041)

[5.Praktične implikacije i socijalni rad 8](#_Toc61462042)

[6.Zaključak 15](#_Toc61462043)

[7.Literatura: 17](#_Toc61462044)

# 1.Uvod:

Voda se koristi za piće, za kuhanje, čišćenje, pranje, kupanje i nužno je potrebna čovjeku za preživljavanje.

Osim za nužno preživljavanje ona se koristi i za napajanje zemlje, životinja i nužno je potrebna za pravilno funkcioniranje cijelog ekosistema.

Formalno priznavanje prava na vodu kao ljudskog prava, označavalo je bitan korak ka zaštiti jedne od ljudskih potreba bez koje ne možemo preživjeti duže od par dana. U 2010. Ujedinjeni Narodi (dalje: UN) su prepoznali pravo na vodu kao ljudsko pravo, i definirali pravo na vodu- pravo na sigurnu, čistu, pitku vodu i sanaciju je temeljno ljudsko pravo za ostvarivanje života (Hall i sur.,2013.)

Pravo na vodu se prvi puta spominje u Akcijskom planu „Mar de Plata“- izvješću s koferecije o vodi UN-a 1977. Tamo se navodi kako svi narodi, bez obzira na razvoj, društvene, ekonomske ili druge uvjete imaju pravo na pristup vodi za piće (u skladu s njihovim osobnim potrebama) (Sarvan 2019.).

Koje zemlje su stoga prve učinile korak zaštiti vode kao ljudskog prva?

Sarvan (2019.) navodi kako su to bile: Južnoafrička Republika, Etopija, Kenija, Kongo, Nigerija kao odgovor na njihova iskustva s privatizacijom vode. U nekim državama zaštita vode institucionalizirana zakonima, statutima, strategijama i drugim podzakonskim aktima.

U Europskoj uniji (dalje: EU) je pravo na vodu opisano u Europskoj povelji o temeljnim pravima, te se građanima EU jamči dopstupnost vode za piće i sanitarnu odvodnju. One su klasificirane uslugama od općeg gospodarskog interesa (Sarvan 2019.).

Sukladno ovom što je navedeno, u Hrvatskoj je pravo na vodu, odnosno vodne usluge uređeno za sad Zakonom o vodnim uslugama. Vodne usluge su stoga, djelatnosti koje su od općeg javnog interesa i obavljaju se u javnom dobru. (Zakon o vodnim uslugama, NN 66/19)

Hrvatska trenutno nema Ustavom zaštitećno pravo na vodu, iako je postojao prijedlog političke stranke „Most“, krajem lipnja 2019.godine, po uzoru na susjednu Republiku Sloveniju, koja je pravo na vodu zaštitila 17.studenoga 2016.godine. (Saravan, 2019.)

 Iako Hrvatska nema posebno zaštićeno pravo na vodu, ono proizlazi iz prava na zdrav život djelomično i to iz članka 70. Ustava Republike Hrvatske. U tom članku se navodi kako svatko ima pravo na život, da država mora osigurati uvjete za zdrav ekosustav i da svatko mora skrbiti i voditi brigu o zaštiti okoliša (Ustav Republike Hrvatske, NN 05/14).

U Republici Hrvatskoj moguće je također uskratiti pravo na pristup vode što navodi se u odredbama članka 41. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19). Određeno je da isporučitelj vodne usluge može korisnicima iz opravdanih razloga (primjerice neplaćanje računa za vodu) ograničiti ili obustaviti isporuku vodnih usluga.

Obzirom da je dostupnost vode za piće i sanitarne potrebe, nedvojbeno ljudska i osnovno životna potreba, posebice prema građanima koji nisu u mogućnosti platiti račun, jer su u lošijoj financijskoj mogućnosti, navedeno bi trebalo biti pokriveno od strane sustava socijalne skrbi i zaštite (Sarvan 2019.)

Danas, sve više međunarodnih institucija ukazuje na globalni problem prava na vodu. Opća skupština UN-a je prihvatila 2010.godine u srpnju, rezoluciju o ljudskom pravu na vodu i sanitarije, gdje su pravo na vodu opisali kao pravo na čistu, sigurnu vodu za piće, ali i potrebu saniranja otpadnih voda. Također, UN spominje pravo na vodu kao jedno od svojih 17 Održivih ciljeva za 2030.

Također, samo neki od problema koji se navode da su povezani sa dostupnošću vode i higijene su: da djeca, posebice djevojke su često uskraćene za školovanje jer školama nedostaju toaleti i voda, žene često većinu dana moraju skupljati vodu ako voda nije dostupna, poljoprivrednici su češće bolesni u krajevima u kojima pitka voda i higijena nije osigurana, a zdravstveni sustavi su zatrpani i veliki ekonomski teret državi. (World Vision, 2020.)

Sarvan (2019.) spominje kako pravo na vodu nije nigdje izričito pravno obvezujuće, ali se pravo na vodu percipira kao ljudsko pravo u građanskim, političkim, socijalnim i drugim pravima, no postoji i dalje potreba da se pravo na vodu izričito zaštiti i posebno navede kao ljudsko pravo.

# 2.Što obuhvaća pravo na vodu?

Pravo na vodu ne obuhvaća samo pravo na piće, nego i svu vodu za osnovne ljudske potrebe.

Pravo na vodu obuhvaća pravo na vodu za osobne potrebe (ono nije neograničeno ili besplatno). Autorica Sarvan (2019.) spominje kako navedeno obuhvaća vodu potrebnu za kućnastvo, te se primjerenost ljudskog prava na vodu razlikuje ovisno o geografskom položaju, nasljeđu u društvu, ali bi trebalo obuhvaćati sljedeće:

1. Pravo na raspoloživost
2. Pravo na kvalitetu
3. Pravo na dostupnost (fizičku, ekonomsku, nediskriminacijsku i dostupnost informacija)

Pravo na raspoloživost vode ukratko obuhvaća pravo na opskrbu vodom za piće i sanitarnu odvodnju u dovoljnim količinama i kontinuirano za osobne potrebe (potrebe kuhanja, pranje odjeće, pića).

Pravo na kvalitetu obuhvaća pravo da voda bude sigurna za piće, bez mikroorganizama, kemijskih tvari i drugo, bez mirisa,okusa i boje.

Pravo na dostupnost obuhvaća: fizičku (dovoljan pristup za sve), ekonomsku (da cijena nije ugrožavajuća prepreka za pojedine skupine, samtra se da bi iznos prihvatljiv bio od 3-5% ukupnog dohotka kućanstva), nediskriminacijsku (da nitijednoj skupini nije uskraćeno pravo na vodu), a dostupnost informacijama obuhvaća da svima moraju biti dostupne informacije o vodi, i korištenju vode (Sarvan 2019.).

# 3.Problematika i potreba za zaštitom voda

Oskudnost vodoopskrbe i loša distribucija vode su briga za otprilike 1,1 milijarde ljudi, odnosno otprilike oko 20% svjetske populacije. Osim navedenog, dio populacije vodu prikuplja iz nesigurnih izvora, primjerice skuplja kišnicu ili iz rijeka, jezera koja su inficirana s bakterijama koje mogu uzrokovati razne bolesti, čak i smrt. U zemljama u razvoju, onečišćenje je glavni razlog problema sa opskrbom vode. Čak 1,8 milijuna djece godišnje umire zbog dijareje ( UNDP, 2006., prema Pawar, 2013.).

Slično potvrđuju i podaci UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije (2019.) 8 od 10 ljudi iz ruralnih mjesta nema pristup osnovnim uvjetima, i da je polovica istih iz zemalja u razvoju, da 144 milijuna ljudi za piće koristi vodu iz izvora. Slične podatke navode i za pristup higijeni, gdje navode da 3 milijarde ljudi nema mogućnosti za obavljanje osnovne higijene kod kuće, 1.6 milijarde ima tek osnovne uvjete.

Osim zagađenja, sve veći je i problem komercijalizacija i privatizacija voda, ali i zaduživanja država prema bankama kako bi svojim građanima priuštila vodu. Još jedan problem navodi i Pawar, (2013.) kako se od 1997. do 2007. ulog posudbe Svjetske Banke povećao za čak 50%, a broj zemlja koje su trebale posudbu sa 47 se povećao na čak 79 u 2007.godini.

Centre for Affordable Water and Sanitation(2020.) navodi kako uviđaju 5 glavnih izazova koji se tiču postizanja održivog, sveobuhvatnog pristupa vodi i higijeni: 1. razina potrebe za dostupnošću pitke vode, higijene, 2. različitost varijabilnosti i opsega potrebe za pitkom vodom i higijenom, 3. kako održati osnovne WASH (Voda, sanitacija, higijena) usluge dugoročno, 4. kako stupiti u kontat s ljudima u najvećoj potrbi i 5. integracija vode, sanitacije i higijene za zadravlje.

Možemo reći kako je pristup vodi (ili nepristup) jednim dijelom i pitanje socijalne pravde i socijalne uključenosti (ili isključenosti) (Pawar, 2013.).

Isto navodi i Unicef i Svjetska zdravstvena organizacija (2019.) kao jedan vid nejednakosti među ljudima, njihov pristup vodi, higijeni i sanaciji. Kao neke od prioritet navode: rješavanje problema vođenja nužde na otvorenom (5% populacije 2017., nije imalo pristup toaletu i provodilo je nuždu na otvorenom), osiguravanje pitke vode (obzirom da žene većinom skupljaju vodu i time su u nepovoljnijem položaju, u Sierra Leone, 1 od 4 kućanstva moraju skupljati vodu, a od tih kućanstva u 3 naprama 4 slučaja to rade žene), poboljšani pristup higijeni (posebice kod žena, takozvana menstrualna higijena)

Pawar, (2013.) ističe kako uloga socijalog radnika u zaštiti prava na vodu je višestruka. Socijalni radnik mora na makrorazini prvo raditi na osvješćivanju potreba za vodom i potreba za zaštitom voda, stvarati pritisak političkim čelnicima da se pravo na vodu diskutira, zatim mora lobirati u zajendici i mobilizirati zajednicu, tražiti podršku u neprofitnim organizacijama, agencijama i javnim osobama te na kraju razumijeti kako pravo na vodu utječe na pojedinca i osnažiti pojedinca.

Pravo na pristup vodi posebice je došlo do izražaja za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, obzirom da nemaju svi iste higijenske mogućnosti, ni pristup vodi. Posebno je zabrinjavajuće da je 2019. utvrđeno kako 2.4 milijarde ljudi nema mogućnosti efikasnog pranja ruku jer nemaju pristup sapunu i vodi.( Brauer i sur., 2019., prema Howard i sur. 2020.)

Iako se pristup vodi pokazao esencijalnim i važnim, postoji i dalje malo naznaka da će pravo na vodu biti univerzalno zaštićeno pravo svih, te da će pristup vodi biti poboljšan. (Howard i sur. 2020)

Koja je uloga socijalnog rada kod prava na vodu?

Socijalni radnici su dužni kroz socijalnu politiku promovirati i lobirati pravo na vodu za sve, na pristup čistoj pitkoj vodi, bez obzira na socijalni status, rasu, vjeru, nacionalnost i drugo (Pawar, 2013.).

# 4.Dobit od zagovaranja prava vode za sve:

Jedan od razloga zašto bi svi trebali imati pravo pristupa vodi je već naveden, boljim pristupom vodi smanjuje se širenje raznih zaraznih bolesti. Osim navedenog, neke od dobiti su teže mjerljivi, ali i dalje pristupni poput: smanjenja socijalne isključenosti, povećanje dostojanstva, socijalnog statusa i dr., ali i povećaja ekonomskog rasta zemlje (OECD 2011.).

Primjer mjera i dobiti od osiguranja prava na vodu i stanitacije:

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera: pravo na pristup pitkoj vodi** | **Dobit** |
| Pristup pitkoj vodi u kući/blizu kuće | Zdravtsvene: manji broj zaraznih bolesti |
| Pristup sanitaciji i higijeni | Ekonomske: ušteda vremena, povećana produktivnost, smanjenje troškova, povećan turizam |
| Odlaganje onečišćenih voda | Druge dobiti: smanjena socijalna isključenost, manje izostanaka iz škole |
|  |  |
| **Mjera: Dobar sustav odvodnje i odlaganja otpadnih voda** | **Dobit** |
|  | Zdravstvene: bolje zdravlje |
|  | Okolišna: smanjenje eutrofikacije |
|  | Ekonomske: smanjeni industrijski troškovi, smanjenji zdravstveni troškovi liječenja, zaštita ribljeg fonda, bolji turizam i turističke aktivnosti, ušteda vode za navodnjavanje, smanjenji broj fertilizatora. |
| **Mjera: poboljšanje dovodnjavanja kroz: zaštitu izvora vode, redovitog osiguranja dovoda vode** | **Dobit:** |
|  | Ekološka: smanjenje pristiska na dostupne resurse, bolja agrikultura |
|  | Ekonomske: manji trošak za proizvodnju, smanjeni troškovi za sanaciju |
|  | Drugo:bolja kvaliteta života |

Tablica 1 Mjere i dobiti

*Izvor: OECD, 2011.*

# 5.Praktične implikacije i socijalni rad

Kada govorimo o praktičnim implikacijama zaštite prava na vodu, važno se vratiti na početak. Prvi korak u zaštiti navedenog prava učinio je Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava (dalje: OESK), tijelo UN-a sastavljen od 18 stručnjaka, još studenom 2002. godine. Taj dokument definira pravo na vodu kao preduvjet za ostvarivanje ostalih ljudskih prava, te je temeljni element za život, zdravlje i dostojanstven život. Još tada prepoznato je kako je uskraćivanje vode rastući i kontinuirani problem te da milijarde nemaju pristup vodi i odgovarajućim sanitarnim uvjetima te da je potrebna akcija orijentirana na zaštita vode ali i podići svijest o pravu na vodu ( Preporuka OESK. Br. 15: Pravo na vodu) . Nakon toga, UN izdaje izdaje publikaciju pod imenom *„(The) Right to Water“* te detaljnije obrađuje problematiku koje se dotakao OESK – pravo na vodu kao temeljno ljudsko pravo, posvećenost unaprjeđenju prava na vodu, skupine koje su direktno pogođene ovim pitanjem, odgovornost država, te praktične implikacije. U poglavlju praktičnih implikacija navode kako iako primarna odgovornost je na državama, njenim politikama i mjerama, drugi dio odgovornosti snose i ostali sudionici na kojima je dužnost poštovanja tih politika i mjera. Time, možemo vidjeti kako je UN već na samom početku iznio stav da dužnost ostvarivanja (ali i održavanja istog) ovisi o više sudionika i dionika. Time je uspostavljena baza za daljnji razvoj politika, programa i projekata koji su usmjereni na ovu problematiku. U tablici 2. možemo vidjeti kratki pregled sudionika i odgovornosti koje je UN izdao 2003. godine kako bi se dobio uvid u bazu praktičnih implikacija prava na vodu ali i na kritike na kojima se radila tokom sljedećih godina:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sudionici | Odgovornost  | Kritika  | Uloga soc. radnika |
|  |  |  |  |
| Građani  | * Plaćanje usluga voda
* Osigurati siguran prohod vode do kućanstva i održavanje istog
* Čuvati vodu u kućanstvu od zaraza
* Odgovorno vršiti otpad voda
 | * Ne uključuje osobe niskog socio-ekonomskog (obrađeno u publikaciji „Supporting policy processes

to achieve the human right to waterand sanitation“) statusa zbog plaćanja usluga | * Direktan dodir sa raznim skupinama, razumijevanje njihovih problema, potreba i poznavanje individualca
 |
| Privatni sektor  | * Osigurati da svi korisnici razumiju da imaju pravo na izbor
* Tamo gdje je moguće osigurati pomoć oko instalacija (to se podrazumijeva i obuka radnika)
* Etično ponašanje
* Razvoj i rad na novim održivim metodama
* Dostupnost usluga svim korisnicima
 | * Određen dio privatnog sektora vrlo često zagađuje svojom proizvodnjom – primjerice naftna industrija
 | * Ostvarivanje partnerskih odnosa s privatnim sektorom, lobiranje prava na vodu, poticanje privatnog sektora na sudjelovanje u rješavanju problema
 |
| Neprofitne organizacije  | * Informiranje građana o njihovim pravima
* Jačanje kapaciteta zajednice
* Promicanje ljudskih prava i transparentnu vladavinu
* Poticanje stvaranja politika
* Informiranje o mogućnostima
 | * Nedostatak takvih organizacija i njihovo financiranje
 | * Ovdje najveću ulogu imaju i sami socijalni radnici kao pokretači promjene u zajednicama
 |
| Internacionalne neprofitne organizacije  | * Promicati razvoj međunarodnih standarda, mjerila i pokazatelja
* Razviti sposobnost i odgovornost lokalnih partnera
* Poticanje obrazovanja o ljudskim pravima
* Dokumentirati i pratiti stanje
* Zastupati one kojima prijeti ili se krše prava
* Surađivati s vladama
* Nadgledati politike i implementaciju
 | * Nepostojanje jedinstvenih mjerila i pokazatelja razvoja; lokalnih partnera, otežana suradnja s vladama.
 | * Poznavanje dinamike zajednice te suradnja s internacionalnim neprofitnim organizacijama radi ostvaranje najpovoljnijeg plana rješavanja za zajednicu
 |
| UN-ove agencije i programi  | * Osiguranje organizacijskih standarda postupaka za sprječavanje državnih aktivnosti ometanje prava na vodu i osiguravanje da se ono poštuje i štiti
* Usmjerenost projekata na problematiku vode
* Sprječavanje uplitanja trećih strana (agencija koja imaju interes/moć)
* Promicanje prava na vodu „iznutra“
* Nadzor da svi programi su ne diskriminirajući i usmjereni prema većini
* Uspostavljanje smjernica
* Promicanje poštivanja prava na vodu od strane ostalih dionika
 | * Začetak programa, publikacija vezano za ovu problematiku; potrebni su ljudski resursi (stručnjaci), podaci, financijska sredstva i sl.
 | * Podrška UN kod prikupljanja podataka i ljudskih resursa radi pronalaska adekvatnog rješenja
 |
| Međunarodne financijske institucije | * Izravno ne ometati pristup vodi (gradnjom brana ili drugih građevina)
* Neizravno ne ometati pristup vodi (socijalno osiguranje, subvencije)
* osiguravanje organizacijskih standarda i postupaka za sprječavanje državnih aktivnosti
* Rješavanje prigovora radi uspješnog ostvarivanja prava na vodu
* Osiguravanje sudjelovanja zajednice u dizajniranju, isporuci i evaluaciji programa
* Osiguravanje da sheme rasterećenja duga omogućuju zadržavanje vladinih kapaciteta za postupno ostvarivanje prava na vodu
* Izbjegavanje neprimjerenog pritiska na vlade da otvore vodne službe za liberalizaciju tamo gdje bi to moglo negativno utjecati na uživanje prava na vodu
 | * Interes takvih institucija za ovakva pitanja, pitanje suradnje oko provedbe projekata i programa; razvoj strategije opraštanja duga, veličina samog tog duga, stvaranje organizacijskih standarada i implementacija, suradnja zajednice.
 |  |
| Akademska zajednica | * Prepoznavanje i razvijanje novih područja istraživanja, koja se razlikuju od novih tehnologija do pomaganja u širenju pružanja usluga, kroz razvijanje razumijevanja pitanja kapitala u distribuciji vode / određivanju cijena / povratu troškova, do primjene pristupa utemeljenog na pravima u samom istraživanju
* Razvijanje etičke politike: odgovornost, empatičnost, razvijanje ljudskih prava, realnost, paziti na sredstva
 | * Tada, novo pitanje, bez mjernih instrumenata i konkretne podloge za istraživanje; sve još na apstraktnoj razini; začetak etičke politike vezane za prava na vodu
 | * Snažna akademska pozadina, poznavanje više grana i rad i interdisciplinarnom timu
 |

Tablica 2 Pregled sudionika i odgovornosti (UN, (The) Right to Water, 2003.)

Tokom godina, UN je nastavio izdavati publikacije vezane na ovu temu, te je naredne godine izdao publikaciju vezanu za pravnu i političku dimenziju ove problematike – „Human Right to Water – Legal and Policy Dimensions 2004“ u kojem se usmjeravaju na postojeće politike i daju prijedloge za nove. Nastavno, pravo na vodu više nije samo dimenzija za sebe već ona uključuje i druge goruće socijalne probleme kao što je siromaštvo. Izdaju preporuke vladama i ostalim zainteresiranim dionicima kako riješiti neke od problema vode i sanitacije u „Manual on the Right to Water and Sanitation“. Kumulativno, UN izdaje i pregled dobrih praksi 2012 godine u publikaciji „On the right track. Good practices in realising the rights to water and sanitation“ u kojem daju pregled o pravnim i zakonodavnim smjernicama, financijskom aspektu i tzv. budžetiranju, implementaciji politika, programa i organizacijske strukture te evaluacija programa. Time se mogu zaključiti razine na kojima se mogu provesti praktične implementacije.

# 6.Zaključak

Već dugi niz godina pravo na vodu je dio diskusija mnogih međunarodnih organizacija te se pokušava definirati što je to točno pravo na vodu, što obuhvaća to pravo, gdje je nažna implementacija i kako će se ta implementacija provesti. Tako, Ujedinjeni Narodi su prepoznali pravo na vodu kao ljudsko pravo, i definirali pravo na vodu- pravo na sigurnu, čistu, pitku vodu i sanaciju je temeljno ljudsko pravo za ostvarivanje života (Hall i sur.,2013.). Sarvan (2019.) navodi kako prve zemlje koje su učinile korak prema zaštititi prava na vodu kao ljudsko pravo jesu Južnoafrička Republika, Etopija, Kenija, Kongo, Nigerija kao odgovor na njihova iskustva s privatizacijom vode. U nekim državama zaštita vode institucionalizirana zakonima, statutima, strategijama i drugim podzakonskim aktima. Tako recimo, kada govorimo o lokalnoj razini Republika Hrvatska nema ustavno zajamčeno pravo na vodu ali posredno se može protumačiti iz članka 70. te se navodi kako svatko ima pravo na život, država mora osigurati uvjete za zdrav ekosustav i da svatko mora skrbiti i voditi brigu o zaštiti okoliša (Ustav Republike Hrvatske, NN 05/14). S druge strane, Republika Hrvatska, s obzirom da pravo na vodu nije ustavno pravo, ima mogućnost uskratiti vodu te samim time uskratiti osnovnu supstancu koja ja potrebna za dostojanstven život – voda kao namirnica, sanitarne potrebe i dr. Javlja se pitanje koliko to utječe na kvalitetu života skupina koje su socio – ekonomsko ugrožene? Samim time, pravo na vodu možemo povezati sa siromaštvom jer na načinom koji su definirani u Hrvatskoj voda nije pravo već povlastica osoba koje si to mogu priuštiti. Osim financijske problematike, problematika vode vezana je za zdravlje osoba. Ukoliko osoba nema pristup čistoj i zdravoj vodi koriste inficiranu vodu te kao rezultat veliki broj osoba obolijeva te u konačnici dovodi do smrti. Takva situacija je realnost 20% populacije. Povećavanje svijesti o važnosti vode dogodila se i trenutnom COVID-19 pandemijom kojom se pokušavamo boriti s dobrom higijenom koja prešutno uključuje i korištenje čiste i zdrave vode. Ako govorimo o dobitima, zaštitom prava na vode smanjuje se širenje raznih zaraznih bolesti. Osim navedenog, neke od dobiti su teže mjerljivi, ali i dalje pristupni poput: smanjenja socijalne isključenosti, povećanje dostojanstva, socijalnog statusa i dr., ali i povećanja ekonomskog rasta zemlje (OECD 2011.). Kako bi to postigli, vrlo je važna uloga i socijalnog radnika i to na svim razinama na kojem se praktične implikacije mogu primijeniti – socijalni radnik radi s pojedincima i zajednicama koje imaju direktne koristi od zaštite ovog prava; ono poznaje socijalnu politiku i može lobirati to pravo za njih; ono je most između pojedinaca i zajednica i međunarodnih organizacija. Time, važno je napraviti distinkciju između razvijenih zemalja – koje se susreću s problemima kvalitete relativno pitke vode i velikom industrijskom zagađenošću i nerazvijenih zemalja koje se bore nedostupnošću vode i zdravljem što ukazuje na kompleknost problema. Zaključno, iako se već duže vrijeme radi na implementaciji ovog prava problem oko vode je vrlo kompleksan; još uvijek većina zemalja nije ustavo zaštitila ovo pravo, među kojima je i Hrvatska gdje se može uskratiti to pravo. Time, voda još uvijek je povlastica bogatih, a ne pravo.

# 7.Literatura:

1. Centre for Affordable Water and Sanitation (2020.) Five pressing global water and sannitation challenges, posjećeno 13.1.2020., na mrežnoj stranici: https://washfunders.org/five-pressing-global-water-and-sanitation-challenges/
2. Hall, R. P., Van Koppen, B., & Van Houweling, E. (2013). The Human Right to Water: The Importance of Domestic and Productive Water Rights*. Science and Engineering Ethics, 20(4), 849–868*
3. Howard, G., Bartram, J., Brocklehurst, C., Colford, J. M., Costa, F., Cunliffe, D., Wright, C. Y. (2020). COVID-19: urgent actions, critical reflections and future relevance of “WaSH”: lessons for the current and future pandemics. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*
4. OECD (2011), Benefits of Investing in Water and Sanitation: An OECD Perspective, Paris, OECD Publishing
5. Pawar, M. (2013). *Water Insecurity: A Case for Social Policy Action by Social Workers. Australian Social Work, 66(2), 248–260.*

posjećeno 13.1 2020., na mrežnoj stranici: https://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/climate-change/clean-water-and-sanitation

1. Sarvan, D. (2019.) Prijedlog konstitucionalizacije ljudskog prava na vodu u Republici Hrvatskoj, *Hrvatske vode,* 27(2019), 255-261
2. UN (2003), *The right to water,* World Health Organization (WHO), Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Water Aid, Centre on Economic, Social and Cultural Rights
3. UN (2004), *Human Right to Water – Legal and Policy Dimensions ,* International Bank for Reconstruction and Development
4. UN (2007), *Manual on the Right to Water and Sanitation,* United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), Centre on Housing rights and Evictions (COHRE), American Association for the Advancement of Science (AAAS), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
5. UN (2012), *On the right track. Good practices in realising the rights to water and sanitation,* UN Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation
6. UNICEF i World Health Organisation (2019.) Progress on household drinking water and hygiene 2000-2017., posjećeno 13.1 2020 na mrežnoj stranici: https://www.who.int/water\_sanitation\_health/publications/jmp-report-2019/en/
7. Ustav Republike Hrvatske, *Narodne novine, br.* 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55%01, 76/10, 85/10, 05/14
8. World Vision(2020.) Clean water and sanitation: the keys to breaking free from poverty,
9. Zakon o vodnim uslugama, *Narodne novine*, br: 66/19