Maatietopalvelu

Kyselyvastaus

**Asiakirjan tunnus:** KT1090

**Päivämäärä**: 14.5.2025

**Julkisuus:** Julkinen

**Bolivia / Yleinen tilanne, oikeusjärjestelmä ja viranomaissuojelun saatavuus, vähemmistöjen ja naisten asema**

**Bolivia / General situation, justice system and availability of state protection, situation of women and minorities**

Kysymykset

1. Mikä on Bolivian yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne sekä turvallisuustilanne?
2. Millainen oikeusjärjestelmä Boliviassa on? Onko viranomaissuojelun saatavuudessa jotakin rajoituksia?
3. Tiivis katsaus vähemmistöjen ja naisten asemasta Boliviassa.

Questions

1. What is the societal, political and security situation in Bolivia like?
2. What kind of a judicial system does Bolivia have? Are there limits to the availability of state protection?
3. A brief description of the situation of women and minorities.

1. Mikä on Bolivian yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne sekä turvallisuustilanne?

Bolivia eli Bolivian monikansainen valtio (*Plurinational State of Bolivia*, esp. *Estado Plurinacional de Bolivia)* on presidenttijohtoinen tasavalta, jota johtaa vuonna 2020 järjestettyjen presidentinvaalien perusteella valittu vasemmistolaista *Movimiento al Socialismo*- eli MAS-puoluetta edustava Luis Arce. Maa jakautuu hallinnollisesti yhdeksään departementtiin, jotka ovat La Paz, Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz ja Tarija[[1]](#footnote-1). Maan hallinnollinen pääkaupunki on La Paz ja perustuslaillinen pääkaupunki Sucre. Bolivian väkiluku on noin 12,31 miljoonaa, ja väestö jakautuu etnisesti mestitseihin[[2]](#footnote-2) (68 %), alkuperäiskansoihin (20 %), valkoihoisiin (5 %) sekä joihinkin muihin ryhmiin, kuten afrobolivialaisiin.[[3]](#footnote-3) Arviot alkuperäiskansojen osuudesta kuitenkin vaihtelevat: Bolivian kansallisen tilastokeskuksen vuonna 2017 antaman arvion mukaan jopa 48 % bolivialaisista saattaa kuulua alkuperäiskansoihin,[[4]](#footnote-4) ja Kalifornian Berkeleyn yliopistossa vuonna 2020 julkaistun katsauksen mukaan heidän osuutensa on noin 62 %[[5]](#footnote-5). Joka tapauksessa suurimmat alkuperäiskansat ovat aimarat (ts. *Aymara*) ja ketšuat (ts. *Quechua*).[[6]](#footnote-6) 65 % bolivialaisista kuuluu roomalaiskatolilaiseen kirkkoon ja 19,6 % protestanttiseen kirkkoon. Bolivia tunnustaa sekä espanjan että kaikki 36 eri alkuperäiskieltä[[7]](#footnote-7) virallisiksi kieliksi, ja väestöstä 68,1 % puhuu espanjaa, 17,2 % ketšuaa, 10,5 % aimaraa ja loput muita kieliä, kuten guarania. Väestö on keskittynyt Altiplanona tunnetulle ylänkötasangolle Andien länsipuolelle sekä Santa Cruzin kaupunkiin ja sen ympäristöön Andien itäpuolelle.[[8]](#footnote-8) Kaupungistumisen taso on Boliviassa arviolta 67,5 %.[[9]](#footnote-9)

**Poliittinen tilanne**

Boliviassa viime vuosina järjestettyjä yleis- ja aluevaaleja on pidetty suhteellisen vapaina ja reiluina, mutta presidentinvaaleihin on liittynyt jonkun verran epäilyksiä ja levottomuuksia.[[10]](#footnote-10) Seuraavat kansallisvaalit[[11]](#footnote-11) järjestetään 17.8.2025. Nykyisen presidentti Arcen edeltäjä ja myöskin MAS-puoluetta edustanut Evo Morales on vannonut asettuvansa uudestaan ehdolle, vaikka perustuslakituomioistuin on estänyt hänen ehdokkuutensa vedoten liian moneen peräkkäiseen virkakauteen.[[12]](#footnote-12) Alkuperäiskansaan kuuluva Morales toimi Bolivian presidenttinä 2006–2019 ja onnistui asettumaan uudestaan ehdolle vielä vuoden 2019 vaaleissa, mutta joutui väitetystä vaalivoitostaan[[13]](#footnote-13) huolimatta pakenemaan maasta johtuen vaalivilppisyytöksistä, armeijan painostuksesta ja kasvaneesta väkivallan uhasta.[[14]](#footnote-14) Moralesin pakenemisen jälkeen Boliviassa toimi oikeistolainen siirtymäkauden hallitus (2019–2020) ennen Arcen valintaa.[[15]](#footnote-15) Arcen valinnan jälkeen vasemmistolaisella MAS-puolueella on ollut jälleen enemmistö sekä Bolivian kansalliskokouksen alahuoneen (ts. edustajainhuone) että ylähuoneen (ts. senaatti) paikoista.[[16]](#footnote-16)

Helmikuussa 2025 Morales erosi MAS-puolueesta johdettuaan sitä aiemmin lähes 30 vuoden ajan ja liittyi vasemmistolaiseen *Front for Victory* -puolueeseen, jolla ei ole tällä hetkellä yhtään paikkaa maan parlamentissa.[[17]](#footnote-17) Toukokuussa 2025 uutisoitiin myös, ettei Arce aio asettua uudelleen ehdolle elokuussa 2025 järjestettävissä presidentinvaaleissa. Päätös perustui media-artikkeleiden mukaan pelkoon siitä, että vasemmiston sisäiset ristiriidat (ks. tämän vastauksen alaotsikko ”Turvallisuustilanne”) ja Arcen suosion lasku uhkaavat mahdollistaa oikeiston vaalivoiton.[[18]](#footnote-18)

Human Rights Watch -järjestön (HRW) vuotta 2023 käsittelevän raportin mukaan Bolivian demokratiaa uhkaa etenkin oikeusjärjestelmän jatkuva poliittinen ohjailu. Sekä nykyinen presidentti Arce että siirtymäkauden hallituksen presidentti Jeanine Áñez ovat hyödyntäneet Bolivian lainsäädännön monitulkintaista määritelmää ”terrorismista” asettaakseen poliittisia vastustajiaan syytteeseen.[[19]](#footnote-19) Áñez on ollut myös itse vangittuna vuodesta 2021 lähtien. Alun perin häntä syytettiin terrorismista, mutta vuonna 2022 hänet tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen ”virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä”, joka on HRW:n mukaan niin ikään hyvin monitulkintainen rikosnimike Bolivian lainsäädännössä.[[20]](#footnote-20) Oikeistolainen ja uskonnolliskonservatiivinen Áñez on koettu uhkana vasemmistososialistiselle MAS-puolueelle,[[21]](#footnote-21) ja esimerkiksi Euroopan parlamentti on tuominnut Áñezin vangitsemisen mielivaltaiseksi ja laittomaksi.[[22]](#footnote-22)

Marraskuussa 2024 Boliviassa arveltiin olevan noin 173 poliittista vankia.[[23]](#footnote-23) Heidän joukossaan on Áñezin lisäksi mm. tunnettu alkuperäiskansojen johtaja Marcos Pumari sekä Santa Cruzin departementin kuvernöörinä toiminut oikeistolainen Luis Fernando Camacho, joka johti Evo Moralesia vastaan aloitettuja mielenosoituksia vuonna 2019.[[24]](#footnote-24)

**Turvallisuustilanne**

InSight Crime -järjestön mukaan Evo Moralesin aika oli Boliviassa suhteellisen vakaata, mutta Moralesin pakenemisen (2019) jälkeen poliittinen epävakaus on lisääntynyt.[[25]](#footnote-25) Bertelsmann Stiftung -säätiön mukaan Moralesia vastaan puhjenneet laajat mielenosoitukset ajoivat Bolivian lähes sisällissodan partaalle. Vaikka mielenosoitukset laantuivat, tapahtumat kärjistivät Bolivian poliittista ja sosiaalista epävakautta entisestään.[[26]](#footnote-26) Yleisellä tasolla Bolivian turvallisuustilannetta heikentävätkin oikeusjärjestelmän ja hallinnon yleinen heikkous, yhteiskunnallinen polarisaatio, kansalaisten epäluottamus valtion instituutioihin ja turvallisuusviranomaisiin, sekä lisääntynyt väkivaltaisuus, mikä näkyy esimerkiksi mielenosoituksissa tapahtuneissa kuolemantapauksissa (ks. tämän vastauksen seuraava kappale). Erityisesti poliisiin ja armeijaan kohdistuu suurta epäluottamusta, ja heitä pidetään korruptoituneina, väkivaltaisina ja huonosti valvottuina.[[27]](#footnote-27) Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön (USDOS) mukaan kidutuksen eri muodot, kuten seksuaalinen väkivalta, uhkailu, improvisoitujen kyynelkaasukammioiden käyttö ja tukehduttaminen, kuuluvat poliisin toimintatapoihin rikostutkintojen aikana.[[28]](#footnote-28)

Kesäkuussa 2024 Boliviassa tapahtui epäonnistunut ”vallankaappausyritys”, kun kenraali Juan José Zúñiga ja pieni määrä armeijan joukkoja marssi presidentinpalatsiin La Pazissa.[[29]](#footnote-29) Yrityksen uskottavuus on kuitenkin kyseenalaistettu, sillä Zúñiga vetäytyi vain joitakin tunteja myöhemmin. Joidenkin arvioiden mukaan kyseessä ei välttämättä edes ollut todellinen vallankaappausyritys.[[30]](#footnote-30) Boliviassa elokuussa 2025 järjestettävien kansallis- ja presidentinvaalien pelätään kuitenkin aiheuttavan lisää väkivaltaisuuksia. Maata lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 lähtien hallinnut MAS-puolue on ajautunut vakaviin sisäisiin ristiriitoihin, jotka liittyvät Luis Arcen ja Evo Moralesin valtakamppailuun. Poliittinen epävakaus ja levottomuudet ovat myös pahentaneet Bolivian jo valmiiksi huonoa taloudellista tilannetta ja kärjistäneet inflaatiota. Esimerkiksi polttoaineesta ja ulkomaisesta valuutasta on suuri pula.[[31]](#footnote-31)

Bolivia on maailman kolmanneksi suurin kokaiinin tuottajamaa sekä myös merkittävä huumeiden kauttakulkumaa.[[32]](#footnote-32) Kansainväliset rikollisryhmät hyödyntävät Bolivian huokoisia raja-alueita erilaisissa salakuljetusbisneksissä.[[33]](#footnote-33) Bolivian kontekstissa on kuitenkin huomionarvoista, että huumerikollisuuden läsnäolosta huolimatta kokalehdellä on etenkin alkuperäiskansoille tärkeä kulttuurinen merkitys.[[34]](#footnote-34) Alkuperäiskansat hyödyntävät kokalehteä ei-narkoottisesti mm. lääkinnällisiin ja uskonnollisiin tarkoituksiin.[[35]](#footnote-35) Bolivian hallinto on puolustanut kokalehden viljelyä ja myös osittain laillistanut sen,[[36]](#footnote-36) ja vuoden 2009 perustuslain artikla 384 tunnustaa kokalehden tärkeän aseman osana bolivialaista kulttuuriperintöä, biodiversiteettiä ja sosiaalista yhtenäisyyttä[[37]](#footnote-37).

Rikollisuutta Latinalaisessa Amerikassa tutkivan InSight Crime -järjestön mukaan Boliviassa toimii etenkin brasilialaisia rikollisryhmiä,[[38]](#footnote-38) kun taas kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen GI-TOC -järjestö (*Global Initiative Against Transnational Organized Crime*) mainitsee erityisesti venezuelalaiset rikollisryhmät[[39]](#footnote-39). GI-TOC:in mukaan venezuelalaiset ryhmät osallistuvat liittolaistensa avustuksella mm. siirtolaisten kiristykseen ja sieppauksiin Boliviassa. Järjestäytyneen rikollisuuden läsnäolosta Boliviassa on lähteen mukaan vain vähäisesti tietoa, mutta erityisesti mafiatyylisten ryhmien kerrotaan saaneen valtaa huume- ja salakuljetusmarkkinoilla. Näillä ryhmillä on tiiviitä yhteyksiä sekä kansainvälisiin toimijoihin että bolivialaisiin virkamiehiin.[[40]](#footnote-40) Myöskin medialähteistä löytyy vain rajallisesti tietoa Boliviassa toimivista rikollisryhmistä. Erään vuonna 2016 julkaistun uutisen mukaan Boliviassa toimi tuolloin noin 269 jengiä, pääasiassa La Pazin, Santa Cruzin ja Cochabamban alueilla.[[41]](#footnote-41)

Lisäksi kaivosteollisuus (erityisesti kullankaivuu) aiheuttaa Boliviassa jatkuvasti yhteiskunnallisia jännitteitä ja väkivaltaisuuksia.[[42]](#footnote-42) Kaivosteollisuus on läsnä eri puolilla maata: esimerkiksi kullankaivuuta harjoitetaan kahdeksassa Bolivian yhdeksästä departementista. InSight Crime -järjestön mukaan laittoman ja laillisen kaivostoiminnan rajat ovat häilyviä, ja moni epävirallisesti toimiva kaivososuuskunta[[43]](#footnote-43) toimii ”mafiatyylisesti” ja harjoittaa mm. korruptiota ja kiristystä. Kaivostoimijat koettavat usein pakottaa maan hallinnon oman tahtonsa alaiseksi ja protestoivat laajasti, mikäli näin ei tapahdu. Vuonna 2016 kaivososuuskuntien työntekijät sieppasivat ja tappoivat protestien yhteydessä Bolivian varasisäministeri Rodolfo Illanesin. Kaivososuuskunnilla onkin Boliviassa paljon poliittista valtaa ja ne kykenevät toimimaan laajassa rankaisemattomuuden ilmapiirissä. Teoriassa ulkomaiset yhtiöt eivät saa toimia Bolivian kaivosteollisuudessa, mutta käytännössä myös kiinalaiset ja kolumbialaiset yhtiöt ovat saaneet alalla jalansijaa ja suojelevat omia kaivosalueitaan aseistettujen ryhmien voimin.[[44]](#footnote-44) Kaivostoiminta aiheuttaa väkivallan uhkaa mm. kaivosalueilla asuville alkuperäiskansoille sekä aktivisteille, joista moni on naispuolisia.[[45]](#footnote-45) Esimerkiksi huhtikuussa 2025 kuusi ihmistä kuoli ja useita katosi räjähdyksen seurauksena, kun kaksi eri kaivososuuskuntaa taisteli pääsystä kullankaivuualueelle La Pazin departementissa, 150 kilometrin päässä pääkaupungista.[[46]](#footnote-46)

Bolivia on myös merkittävä ihmiskaupan kohde- ja kauttakulkumaa. GI-TOC:in mukaan naiset, lapset, alkuperäiskansat ja venezuelalaiset pakolaiset ovat kaikista haavoittuvaisimpia ihmiskaupalle.[[47]](#footnote-47) USDOS mainitsee edellisten lisäksi myös HLBTIQ+-vähemmistöt.[[48]](#footnote-48) Useiden lähteiden mukaan ihmiskauppa kytkeytyy Boliviassa vahvasti myös edellä mainittuun kaivosteollisuuteen.[[49]](#footnote-49) Erityisesti tyttöjä ja naisia hyväksikäytetään kaivosteollisuudessa mm. seksuaalisen väkivallan, ihmiskaupan ja sieppausten muodossa.[[50]](#footnote-50)

**Yhteiskunnallinen ja humanitaarinen tilanne**

Bolivia on monimuotoinen valtio, ja monimuotoisuuden tunnustamista edistettiin mm. vuonna 2009 suoritetun perustuslakiuudistuksen yhteydessä. Samassa yhteydessä valtion nimi muutettiin ”Bolivian monikansaiseksi valtioksi”.[[51]](#footnote-51) Alueelliset erot ovat Boliviassa suuria, ja etenkin alkuperäiskansat kokevat sosioekonomista eriarvoisuutta. Bolivialaiset identifioituvat pääasiallisesti oman kansanosansa tai alueensa kautta, mikä on vaikeuttanut kansallisen yhtenäisyyden muodostumista.[[52]](#footnote-52) Esimerkiksi politiikassa ajetaan myös ensisijaisesti oman alueen intressejä.[[53]](#footnote-53) Riippumaton bolivialainen tutkimussäätiö UNIR on kuitenkin todennut sosiaalisia konflikteja koskevassa raportissaan, että Boliviaa koetteleva talouskriisi on viime aikoina yhdistänyt kansalaisia ja saanut heidät protestoimaan taloudellista tilannetta vastaan entistä koordinoidummin.[[54]](#footnote-54)

Bolivia on yksi Latinalaisen Amerikan köyhimmistä ja eriarvoisimmista maista, ja vuonna 2022 arviolta 20 % väestöstä kärsi aliravitsemuksesta, vaikka köyhyyden taso onkin laskenut viime vuosien aikana.[[55]](#footnote-55) Erityisesti naiset, alkuperäiskansat, afrobolivialaiset ja maaseudulla asuvat kärsivät Boliviassa suhteettoman paljon köyhyydestä ja kokevat sosioekonomista syrjintää.[[56]](#footnote-56) Sosioekonomiset haasteet vaikeuttavat mm. terveydenhuollon, ravitsemuksen ja veden saatavuutta monin paikoin.[[57]](#footnote-57) Vuoden 2024 lopussa ja vuoden 2025 alussa Bolivian humanitaarista tilannetta ovat vaikeuttaneet rankkasateet ja tulvat, jotka ovat vaikuttaneet arviolta 3,2 miljoonan ihmisen elämään. 26.4.2025 mennessä 58 ihmistä oli kuollut, 10 oli kateissa, ja 10 000 oli menettänyt kotinsa tulvien seurauksena.[[58]](#footnote-58) Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan Boliviassa vallitseva elintarvikkeiden inflaatio sekä korkea haavoittuvuus ilmaston- ja ympäristönmuutokselle lisää ruokaturvattomuuden esiintyvyyttä.[[59]](#footnote-59) Suurella osalla lapsista on todettu hidastunutta pituuskasvua[[60]](#footnote-60), ja alle 5-vuotiaista lapsista noin 16 % on kroonisesti aliravittuja[[61]](#footnote-61) ja yli puolet kärsii anemiasta[[62]](#footnote-62). Erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset sekä maaseudun naiset asuvat usein erittäin haavoittuvaisilla alueilla ja kokevat puutteellista elintarviketurvaa. Monet työskentelevät omavaraistaloudessa, eikä heillä ole pääsyä virallisille työmarkkinoille.[[63]](#footnote-63) Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofit lisäävät Boliviassa myös sisäistä muuttoliikettä.[[64]](#footnote-64) Vuoden 2024 lopussa Boliviassa oli arviolta 12 000 maan sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä (IDP / *internally displaced persons*),[[65]](#footnote-65) mutta maaliskuussa 2025 arvioitiin, että tulvat olivat pakottaneet yli 100 000 ihmistä siirtymään maan sisällä[[66]](#footnote-66).

Suuri osa bolivialaisista kuuluu alkuperäiskansoihin, joten myös alkuperäiskansojen keskuudessa on eroavaisuuksia yhteiskunnallisen aseman suhteen. Määrällisessä enemmistössä olevilla, ylängöillä asuvilla aimara- ja ketšua-kansoilla on yleisesti ottaen parempi yhteiskunnallinen asema, ja he ovat myös paremmin edustettuina maan poliittisissa elimissä kuin alangoilla asuvat alkuperäiskansat.[[67]](#footnote-67) Köyhyys ja työttömyys koskettavat kuitenkin laajasti eri alkuperäiskansoja, ja maaseudulla asuvien alkuperäiskansojen pääsy julkisen koulutuksen tai terveydenhuollon piiriin on rajoitettua.[[68]](#footnote-68)

USDOS:in vuotta 2023 käsittelevän ihmisoikeusraportin mukaan Bolivian merkittävimpiin ihmisoikeusongelmiin lukeutuvat mm. seuraavat: viranomaisten harjoittama kidutus ja muut oikeudenloukkaukset, ankarat ja hengenvaaralliset vankilaolot, mielivaltaiset pidätykset, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyvät vakavat ongelmat, sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden vakavat rajoitukset (ml. toimittajiin kohdistuva väkivalta tai väkivallalla uhkailu), korruptio, kotimaisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen toiminnan rajoittaminen, sukupuoleen kohdistuva väkivalta (ml. perhe- ja lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen väkivalta ja naisenmurhat), sekä ihmiskauppa (ml. pakkotyövoiman käyttö).[[69]](#footnote-69) Myös Freedom House -järjestö korostaa lapsityövoiman käyttöä, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, journalisteihin kohdistuvaa häirintää ja oikeusjärjestelmässä rehottavaa korruptiota ja politisoituneisuutta Bolivian vakavimpina ihmisoikeusongelmina.[[70]](#footnote-70) Amnesty International -järjestön mukaan myös ihmisoikeustoimijat kohtaavat häirintää ja uhkailua.[[71]](#footnote-71) Human Rights Watch mainitsee em. ongelmien lisäksi terveydenhuoltojärjestelmän puutteellisuuden, vankiloiden ylikansoituksen ja tutkintavankeuden ylimitoitetun käytön viranomaisten toimesta.[[72]](#footnote-72)

Toimittajat Ilman Rajoja -järjestön (RSF / *Reporters sans frontières*) lehdistönvapautta mittaavalla indeksillä Bolivia sijoittui vuonna 2025 sijalle 93/180, kun 180 on huonoin mahdollinen sijoitus. Lehdistönvapauden tilanne luokitellaan maassa ”vaikeaksi”, joka on toisiksi huonoin viidestä kategoriasta.[[73]](#footnote-73) Freedom House luokittelee Bolivian yhteiskunnan vapautta mittaavalla asteikolla kategoriaan ”osittain vapaa”. Esimerkiksi toimittajat joutuvat usein häirinnän, väkivaltaisten hyökkäysten ja sensuurin uhreiksi, myös valtion viranomaisten toimesta.[[74]](#footnote-74) Bertelsmann Stiftung -säätiön mukaan sanan- ja ilmaisunvapaus kuitenkin taataan Bolivian perustuslaissa, ja vuonna 2011 voimaan tullut televiestintälaki toteaa, että TV- ja radiokanavat tulee jakaa tasavertaisesti valtion, yksityisen sektorin ja paikallistason sekä alkuperäiskansojen tuottaman sisällön suhteen. Maassa toimii useita valtion, yksityisen sektorin ja kirkon omistamia media-alustoja, jotka käsittelevät myös arkaluonteisia ja ristiriitaisia aiheita.[[75]](#footnote-75)

2. Millainen oikeusjärjestelmä Boliviassa on? Onko viranomaissuojelun saatavuudessa jotakin rajoituksia?

Bolivian valtiollisen oikeusjärjestelmän korkein elin on korkein oikeus. Lisäksi oikeusjärjestelmä muodostuu perustuslakituomioistuimesta ja jokaisessa departementissa sijaitsevista ylemmistä ja alemmista tuomioistuimista.[[76]](#footnote-76) Kuten tämän vastauksen 1. kohdassa on todettu, Bolivian oikeusjärjestelmä kärsii vakavista riippumattomuuden vaarantavista ongelmista, kuten poliittisesta ohjailusta.[[77]](#footnote-77) Lisäksi turvallisuusviranomaisten, etenkin poliisin, on todettu syyllistyneen erilaisiin vakaviin oikeudenloukkauksiin.[[78]](#footnote-78) Vuonna 2009 voimaan astuneen perustuslain mukaan korkeimpien tuomioistuinten tuomarit valitaan kansanvaaleilla, mutta kyseinen lakimuutos ei ole toistaiseksi vaikuttanut oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen positiivisesti. Perustuslaissa kuitenkin teoriassa edellytetään selkeää vallanjakoa toimeenpanovallan, lainsäädäntävallan ja oikeuslaitoksen välillä.[[79]](#footnote-79)

Boliviassa toimii valtiollisen oikeusjärjestelmän rinnalla alkuperäiskansojen yhteisöllisiä oikeusjärjestelmiä, jotka tunnustettiin niin ikään virallisesti vuoden 2009 perustuslaissa. Kyseiset oikeusjärjestelmät hoitavat myös oikeudellisia tehtäviä ja aiheuttavat toisinaan jännitteitä valtiollisen oikeusjärjestelmän kanssa.[[80]](#footnote-80) Perustuslaissa tunnustetaan eksplisiittisesti alkuperäiskansojen oikeus autonomiseen itsehallintoon ja todetaan, että alkuperäiskansat voivat käsitellä oikeudellisia kiistoja omassa oikeusjärjestelmässään, kunhan niissä ei ole kyse perustuslaillisten oikeuksien rikkomisesta.[[81]](#footnote-81) Osasyy yhteisöllisten oikeusjärjestelmien lailliseen tunnistamiseen oli se, ettei virallinen oikeusjärjestelmä tavoita kaikkia syrjäseutujen asukkaita. Vuonna 2020 esitetyn arvion mukaan vain noin puolessa Bolivian kunnista työskenteli tuomari ja alle neljäsosassa syyttäjä.[[82]](#footnote-82)

Kalifornian Berkeleyn yliopistossa julkaistu katsaus kuvailee alkuperäiskansojen yhteisöllistä oikeusjärjestelmää suulliseksi järjestelmäksi, jossa tuomarin tehtäviä hoitavat yhteisön johtajat, jotka yleensä valitaan kansankokouksissa. Suullisia oikeudenkäyntejä pidetään nopeampana ja halvempana prosessina kuin tavallisia oikeudenkäyntejä, sillä niissä käytetään alkuperäiskansan äidinkieltä, eikä niissä ole asianajajia mukana. Rikokset, joita yhteisöoikeudessa useimmiten käsitellään, liittyvät esimerkiksi maakiistoihin, satojen tuhoamiseen, ryöstöihin, avioristiriitoihin tai muihin ihmissuhdekiistoihin. Vakavammat rikokset, kuten murhat, siirretään yleensä valtiollisen oikeusjärjestelmän käsiteltäväksi. Yhteisöoikeuden tavoitteet ovat myös erilaisia kuin valtiollisessa oikeusjärjestelmässä, sillä pääpaino on sovittelussa ja rikoksentekijän sopeuttamisessa takaisin yhteisöön. Rangaistukset voivat olla kuitenkin laajoja ja sisältää esimerkiksi sakkoja tai fyysisiä rangaistuksia, joita myös valvotaan yhteisöllisesti.[[83]](#footnote-83) YK:n eri ihmisoikeuselimet ovat suositelleet, että yhteisötason oikeusjärjestelmien resursseja kasvatettaisiin, jotta koordinaatiota maan eri oikeusjärjestelmien välillä voitaisiin vahvistaa.[[84]](#footnote-84)

Bertelsmann Stiftung -säätiön mukaan Bolivian perustuslaki (2009) takaa teoriassa kansalaisoikeuksien toteutumisen, mutta käytännössä näin ei useinkaan tapahdu. Erityisesti Áñezin siirtymäkauden hallituksen aikana 2019–2020 sekä poliisi että armeija syyllistyivät ylimitoitettuun voimankäyttöön, eikä valtio ole kyennyt suojelemaan haavoittuvaisia ryhmiä myöskään ei-valtiollisten toimijoiden väkivallalta.[[85]](#footnote-85) Amnesty International on raportoinut erityisesti vuoden 2019 protestien yhteydessä tapahtuneista oikeudenloukkauksista. Protestien aikana ainakin 35 henkilöä sai surmansa ja 833 haavoittui.[[86]](#footnote-86) Lisäksi korruptio, hallinnon heikot valmiudet ja sosioekonomisesti haavoittuvaisten väestöryhmien (pääasiassa alkuperäiskansojen) syrjintä haittaavat edelleen yhdenvertaisuutta lain edessä, mukaan lukien yhdenvertaisen oikeussuojan ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisen oikeudenkäynnin saatavuutta.[[87]](#footnote-87)

YK:n ihmisoikeusneuvoston 18.11.2024 julkaiseman raportin mukaan useat YK:n ihmisoikeuselimet ovat ilmaisseet huolensa Bolivian oikeusjärjestelmän haasteista, joita ovat mm. maantieteellisen kattavuuden puute, väliaikaista virkaa hoitavien tuomarien ja syyttäjien suuri määrä, virkasuhdeturvan puute, vähäiset resurssit ja oikeusprosessien viivästymiset, sekä yleiset oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja korruptioon liittyvät ongelmat.[[88]](#footnote-88) YK:n tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevänä erityisraportoijana vuosina 2016-2022 toiminut Diego García-Sayán vieraili Boliviassa vuonna 2022. Vierailua koskevassa raportissa todetaan, että oikeuden saatavuus Boliviassa voi olla vaikeaa ja rajoittuu pääosin kaupunkialueille. Oikeuden saatavuuden haasteista kärsivät erityisesti SGBV-väkivallan (*sexual and gender-based violence*) uhrit sekä vuosien 2019–2020 poliittisen kriisin yhteydessä tapahtuneiden oikeudenloukkausten uhrit.[[89]](#footnote-89)

HRW:n vuotta 2023 käsittelevän raportin mukaan Bolivia on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä asettunut usein sortohallitusten puolelle eikä ole puolustanut ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuksia.[[90]](#footnote-90) World Justice Project -järjestön kesällä 2022 suorittaman kyselytutkimuksen mukaan bolivialaisten näkemykset perusoikeuksien toteutumisesta ja korruption esiintyvyydestä ovat osittain parantuneet, mutta luottamus mm. uhrien tukipalveluihin, poliisin toimintaan ja hallinnon vastuuvelvollisuuteen on edelleen heikkoa.[[91]](#footnote-91) GI-TOC:in mukaan Boliviassa on olemassa uhrien suojelemiseen tarkoitettua lainsäädäntöä, mutta käytännössä järjestelmän heikkoudet estävät riittävän suojelun saatavuuden, etenkin ihmiskaupan ja SGBV-väkivallan uhreille. Vuotta 2023 edeltäneinä kahtena vuonna ylivoimainen enemmistö esimerkiksi ihmissalakuljetuksen uhreista jäi ilman apua.[[92]](#footnote-92) USDOS:in ihmiskaupparaportin (tarkastelujakso 4/2023–3/2024) mukaan Bolivian viranomaiset tekivät kuitenkin yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ihmiskaupan uhrien suojelumekanismien parantamiseksi.[[93]](#footnote-93)

3. Tiivis katsaus vähemmistöjen ja naisten asemasta Boliviassa.

Boliviassa vuonna 2009 voimaan tullut perustuslaki kieltää kaikenlaisen identiteettiin perustuvan syrjinnän, mukaan lukien seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiin liittyen.[[94]](#footnote-94) Maailman talousfoorumin sukupuolten välistä eriarvoisuutta mittaavalla Global Gender Gap -indeksillä[[95]](#footnote-95) Bolivia sijoittuu globaalisti sijalle 44/146 ja Latinalaisessa Amerikassa sijalle 11/22 (sijojen 146 ja 22 ollessa huonoimmat mahdolliset sijoitukset).[[96]](#footnote-96)

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin mukaan Bolivia on Etelä-Amerikan toisiksi väkivaltaisin maa naisille. Erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvat ja maaseudulla asuvat naiset kokevat väkivallan uhkaa ja vaikeuksia osallistua päätöksentekoprosesseihin.[[97]](#footnote-97) Equality Now -järjestön asiantuntijoiden mukaan seksuaalisen väkivallan taso on Boliviassa korkein koko Etelä-Amerikan alueella.[[98]](#footnote-98) Kuten tämän vastauksen 2. kohdassa todetaan, viranomaissuojelun saatavuus on erityisen heikkoa SGBV-väkivallan uhreille.[[99]](#footnote-99) Vuonna 2024 Boliviassa raportoitiin 84 naisenmurhaa.[[100]](#footnote-100) Plan International -järjestön mukaan 75 % bolivialaisista tytöistä ja naisista kohtaa elämänsä aikana vähintään kerran fyysistä, seksuaalista, taloudellista tai psykologista väkivaltaa, ja viidesosa naisista kokee nimenomaan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.[[101]](#footnote-101) *Pan American Journal of Public Health* -lehdessä vuonna 2019 julkaistun tutkimusartikkelin mukaan kuitenkin lähes 60 % bolivialaisista naisista kertoi kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa vähintään kerran elämänsä aikana.[[102]](#footnote-102) Lisäksi Boliviassa äitiyskuolleisuuden taso on Haitin jälkeen toisiksi korkein koko Latinalaisessa Amerikassa.[[103]](#footnote-103)

Boliviassa vuonna 1997 voimaan tulleen lain nro. 1779 mukaan vähintään 30 % vaaleissa asetetuista poliittisista ehdokkaista tulee olla naisia.[[104]](#footnote-104) Vuonna 2024 naisten hallussa oli 46 % Bolivian edustajainhuoneen paikoista ja lähes 56 % senaatin paikoista.[[105]](#footnote-105) Politiikassa toimivat naiset kokevat kuitenkin väkivaltaa ja häirintää,[[106]](#footnote-106) ja erityisesti paikallistasolla seksismi ja patriarkaaliset asenteet vaikeuttavat naisten poliittisia vaikuttamismahdollisuuksia[[107]](#footnote-107). Etenkin kaupunkialueiden ulkopuolella asuvat miehet ovat kyselytutkimusten perusteella perinteisesti ajatelleet, että poliittisesti aktiiviset naiset laiminlyövät ”äitiyteen ja avioliittoon” liittyvän vastuunsa. Kodinhoidolliset vastuut jakautuvatkin Boliviassa edelleen hyvin epäsopusuhtaisesti naisten harteille, mikä vaikeuttaa naisten työllistymismahdollisuuksia virallisilla työmarkkinoilla.[[108]](#footnote-108)

Erityisesti alkuperäiskansoihin kuuluvat naiset ovat eriarvoisessa asemassa yhteiskunnassa. Kohonneen SGBV-väkivallan uhan lisäksi tämä johtuu mm. terveydenhuollon huonosta saatavuudesta maaseudulla sekä kulttuurisista normeista ja kielimuureista. Tiettyjen alkuperäisyhteisöjen keskuudessa suurin osa raskaana olevista naisista ei esimerkiksi saa raskauden aikaista terveydenhoitoa, sillä sitä ei pidetä kulttuuristen normien mukaisena.[[109]](#footnote-109) UN Womenin mukaan alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten asemaan vaikuttavat erityisesti tukipalveluiden ja tiedon huono saatavuus syrjäseuduilla.[[110]](#footnote-110)

Alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten eriarvoisuus juontaa juurensa historiaan, jolloin heistä käytettiin halventavaa nimitystä ”cholitas” (jonka ko. naiset ovat tosin sittemmin omaksuneet voimaannuttavaksi termiksi). Vielä 2000-luvulla ”cholita-naisia” syrjittiin systemaattisesti Boliviassa, eivätkä he saaneet esimerkiksi käyttää julkista liikennettä tai tiettyjä julkisia tiloja. Evo Moralesin valinta Bolivian presidentiksi vuonna 2006 vaikutti kuitenkin positiivisesti alkuperäiskansojen asemaan.[[111]](#footnote-111)

Global Gender Gap -indeksin perusteella Boliviassa ei vallitse merkittävää sukupuolten välistä eriarvoisuutta ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen suhteen.[[112]](#footnote-112) Koulutuksen saatavuus on parantunut Boliviassa viimeisten vuosikymmenten aikana, ja UNESCO julisti Bolivian lukutaidottomuudesta vapaaksi maaksi vuonna 2008.[[113]](#footnote-113) Plan International -järjestön vuonna 2022 julkaiseman raportin mukaan tyttöjen koulunkäyntiä uhkaavat kuitenkin erilaiset sukupuoleen liittyvät haasteet, kuten lapsiavioliitot ja teiniraskaudet. Lapsiavioliitot ovat raportin mukaan yhä laajasti hyväksyttyjä.[[114]](#footnote-114) Eri järjestöjen mukaan alaikäisenä naimisiin menneiden tyttöjen osuus on noin 20 %.[[115]](#footnote-115) Lapsiavioliitot ovat Bolivian perhelain (2014) mukaan sallittuja 16-vuotiaasta alkaen sillä ehdolla, että avioliittoon on saatu suullinen lupa joko vanhemmalta, huoltajalta, holhoojalta tai lapsi- ja nuorisovaltuutetun toimistolta.[[116]](#footnote-116) Lisäksi joka päivä keskimäärin 61 alaikäistä tyttöä tulee raskaaksi Boliviassa,[[117]](#footnote-117) ja abortti on maassa sallittu vain tietyissä tapauksissa, kuten silloin, kun raskaaksi tuleminen tapahtuu väkivallan seurauksena tai aiheuttaa raskaana olevalle henkilölle terveydellistä uhkaa.[[118]](#footnote-118)

Yhdysvaltain työministeriön (USDOL) vuotta 2023 käsittelevän lapsityöraportin mukaan arviolta 8,3 % 5–14-vuotiaista lapsista tekee työtä. Luku ei eronnut merkittävästi sukupuolten välillä.[[119]](#footnote-119) Usean lähteen mukaan erityisesti tyttöjen pakotettu prostituutio ja hyväksikäyttö seksikaupassa muodostavat kuitenkin vakavan ongelman Boliviassa.[[120]](#footnote-120) Erityisen haavoittuvassa asemassa lapsityön suhteen ovat alkuperäiskansoihin kuuluvat lapset, venezuelalaislapset sekä vammaiset lapset.[[121]](#footnote-121)

Bolivian lainsäädännössä on viime aikoina edistetty HLBTIQ+-henkilöiden asemaa. Vuonna 2016 sallittiin transsukupuolisten henkilöiden oikeus vaihtaa nimeään ja sukupuoltaan virallisissa henkilöllisyysasiakirjoissa. Vuonna 2020 laillistettiin samaa sukupuolta olevien siviililiitot (”civil unions”).[[122]](#footnote-122) Esimerkiksi adoptio ei ole kuitenkaan sallittu samaa sukupuolta oleville henkilöille.[[123]](#footnote-123) USDOS:in mukaan erityisesti transsukupuoliset henkilöt kohtaavat kuitenkin edelleen häirintää yhteiskunnassa.[[124]](#footnote-124) Myös John Hopkinsin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen raportin mukaan HLBTIQ+-väestöön kohdistuva syrjintä on Boliviassa edelleen yleistä lainsäädännöllisistä uudistuksista huolimatta.[[125]](#footnote-125)

Lähteet

Agencia de Noticias Fides

25.11.2024. *Los presos políticos.* <https://www.noticiasfides.com/opinion/los-presos-politicos__25-11-2024?mc_cid=67cc8e9e66> (käyty 25.4.2025).

9.12.2021. *Explotación sexual y prostitución: impactos de la minería ilegal que persisten en Bolivia.* <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/explotacion-sexual-y-prostitucion-un-impacto-de-la-mineria-ilegal-que-persiste-en-bolivia> (käyty 13.5.2025).

Amnesty International

29.4.2025. *Bolivia 2024.* <https://www.amnesty.org/en/location/americas/south-america/bolivia/report-bolivia/> (käyty 12.5.2025).

20.8.2020. *Bolivia: Amnesty International denounces impunity for human rights violations committed during post-election crisis.* <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/08/bolivia-violaciones-derechos-humanos-durante-crisis-postelectoral/> (käyty 23.4.2025).

AP (The Associated Press) News / Flores, Paola

14.5.2025. *Bolivia’s President Arce, polls slipping, quits 2025 presidential race.* <https://apnews.com/article/bolivia-elections-morales-arce-race-campaign-polls-leftwing-9296923408ddcfa429aff4cf9e3e7626> (käyty 14.5.2025).

11.6.2024. *A brew of ancient coca is Bolivia’s buzzy new beer. But it’s unclear if the world will buy in.* <https://apnews.com/article/bolivia-morales-cocaine-coca-leaf-indigenous-us-493894d8510c1d122f62bd3a4d3af2b6> (käyty 25.4.2025).

AS/COA (Americas Society/Council of the Americas) [päiväämätön]. *A Guide to 2025 Latin American Elections.* <https://www.as-coa.org/content/guide-2025-latin-american-elections> (käyty 14.5.2025).

BBC (The British Broadcasting Corporation) 28.6.2024. *Bolivia Unrest: Coup or No Coup?* <https://www.bbc.com/news/articles/ck5gje7gyygo> (käyty 29.4.2025).

Bertelsmann Stiftung 2024. *BTI 2024 Country Report. Bolivia.* <https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2024_BOL.pdf> (käyty 24.4.2025).

Bott, Sarah; Guedes, Alessandra; Ruiz-Celis, Ana & Adams Mendoza, Jennifer 2019. “Intimate partner violence in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates”. *Pan American Journal of Public Health*, vol. 43, no. 26, s. 1–12. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6425989/pdf/rpsp-43-e26.pdf> (käyty 28.4.2025).

CIA (Central Intelligence Agency) 5.5.2025. *The World Factbook. Bolivia.* <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bolivia/#introduction> (käyty 14.5.2025).

Connectas / Cantoral, Luis Fernando 2024. *The Silent Exodus of Driven by Water in Chuquisaca.* <https://www.connectas.org/the-silent-exodus-of-driven-by-water-in-chuquisaca-bolivia/> (käyty 14.5.2025).

El Deber / Paredes, Ivan Alejandro 11.4.2022. *El aterrador pacto entre la minería ilegal y la trata de personas atrae otros delitos.* <https://eldeber.com.bo/mundo/francia-los-partidos-tradicionales-aceleran-su-debacle_274043/> (käyty 13.5.2025).

ECHO (European Commission's Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) 28.4.2025. *Bolivia - Severe weather and floods, update (UNCT Bolivia, NOAA-CPC) (ECHO Daily Flash of 28 April 2025).* Saatavilla Refworld-tietokannassa: <https://reliefweb.int/report/bolivia-plurinational-state/bolivia-severe-weather-and-floods-update-unct-bolivia-noaa-cpc-echo-daily-flash-28-april-2025> (käyty 29.4.2025).

Equality Now / Jimenez-Santiago, Barbara; de Angulo Losada, Brisa; Bayá, Monica 24.5.2024. *Legal Reform is Urgent to Address Sexual Violence in Bolivia.* <https://equalitynow.org/news_and_insights/legal-reform-is-urgent-to-address-sexual-violence-in-bolivia/> (käyty 25.4.2025).

Estado Plurinacional de Bolivia

2019. *Código Penal Y Código De Procedimiento Penal Actualizados.* <https://comunidad.org.bo/assets/archivos/herramienta/e47d53b62cb4aef50086bc59437c95b7.pdf> (käyty 2.5.2025).

19.11.2014. *Ley N° 603 - Código De Las Familias Y Del Proceso Familiar.* <https://legislacion.com.bo/norma/26-ley-n-603---codigo-de-las-familias-y-del-proceso-familiar> (käyty 2.5.2025).

2009. *Constitución Política del Estado.* <https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:constitucion-politica-del-estado&catid=233&Itemid=933> (käyty 28.4.2025).

European Parliament [päiväämätön]. *Jeanine Áñez.* [https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240203/Profile%20of%20the%202021%20Sakharov%20Prize%20nominee,%20Jeanine%20Anez.pdf](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/240203/Profile%20of%20the%202021%20Sakharov%20Prize%20nominee%2C%20Jeanine%20Anez.pdf) (käyty 30.4.2025).

Fiscalía General del Estado Bolivia 1.1.2025. *Bolivia Cierra el 2024 con 84 Víctimas de Feminicidio; Más del 89% de los Autores Fueron Identificados por la Fiscalía.* <https://www.fiscalia.gob.bo/noticia/bolivia-cierra-el-2024-con-84-victimas-de-feminicidio-mas-del-89-de-los-autores-fueron-identificados-por-la-fiscalia> (käyty 24.4.2025).

Freedom House 2025. *Freedom in the World 2025. Bolivia.* <https://freedomhouse.org/country/bolivia> (käyty 23.4.2025).

Fundación UNIR Bolivia 18.9.2024. *Documento de Análisis de la Conflictividad Social en Bolivia N°5.* <https://www.unirbolivia.org/noticias/documento-de-analisis-de-la-conflictividad-social-en-bolivia-ndeg5> (käyty 29.4.2025).

Girls Not Brides [päiväämätön]. *Bolivia.* <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/regions-and-countries/bolivia/> (käyty 25.4.2025).

GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) 2023. *Global Organized Crime Index. Bolivia 2023.* <https://ocindex.net/country/bolivia> (käyty 2.5.2025).

GIS (Geopolitical Intelligence Services) / Polga-Hecimovich, John 23.1.2025. *Bolivia’s political chaos signals an economic meltdown.* <https://www.gisreportsonline.com/r/bolivia-political-chaos/> (käyty 24.4.2025).

Global Center for Pluralism 2023. *Global Pluralism Monitor: Bolivia.* <https://monitor.pluralism.ca/wp-content/uploads/2023/07/GPM-Report-Bolivia-WEB-1.pdf> (käyty 24.4.2025).

Global Commission on Drug Policy / García-Sayán, Diego 7.3.2025. *The criminalization of the coca leaf: a denial of rights.* <https://globalcommissionondrugs.org/the-criminalization-of-the-coca-leaf-a-denial-of-rights/> (käyty 28.4.2025).

GlobaLex / NYU (New York University) School of Law 2022. *The Bolivian Legal System.* <https://www.nyulawglobal.org/globalex/bolivia1.html> (käyty 25.4.2025).

The Guardian / Blair, Laurence 15.11.2019. *Bolivia crisis: how did we get here and what happens next?* <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/15/bolivia-crisis-what-happens-next-evo-morales> (käyty 12.5.2025).

The Guardian / Leal, Eduardo 22.2.2018. *The rise of Bolivia’s indigenous 'cholitas' – in pictures.* <https://www.theguardian.com/world/gallery/2018/feb/22/rise-bolivia-indigenous-cholitas-in-pictures> (käyty 25.4.2025).

HRW (Human Rights Watch) 11.1.2024. *Bolivia. Events of 2023.* <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/bolivia> (käyty 23.4.2025).

HRF (Human Rights Foundation) 28.3.2025. *HRF succeeds in UN petition: Bolivia condemned for arbitrary detention of democratically elected governor.* <https://hrf.org/latest/hrf-succeeds-in-un-petition-bolivia-condemned-for-arbitrary-detention-of-democratically-elected-governor/> (käyty 23.4.2025).

Humanium 25.6.2022. *Children of Bolivia*. <https://www.humanium.org/en/bolivia/> (käyty 30.4.2025).

IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) 2025. *Global Report on Internal Displacement.* <https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/idmc-grid-2025-global-report-on-internal-displacement.pdf> (käyty 14.5.2025).

ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) [päiväämätön] (päivitetty viimeksi 19.12.2024). *ILGA Database. Bolivia.* <https://database.ilga.org/bolivia-lgbti> (käyty 29.4.2025).

Infobae

13.5.2025. *Luis Arce declinó su candidatura a la reelección en Bolivia: “No seré un factor de división del voto popular”.* <https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/05/14/luis-arce-declino-su-candidatura-a-la-reeleccion-en-bolivia/> (käyty 14.5.2025).

19.4.2025. *Pese a estar inhabilitado, Evo Morales insiste en que competirá por la presidencia de Bolivia pero aún no anunció con qué partido lo hará.* <https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/04/19/pese-a-estar-inhabilitado-evo-morales-insiste-en-que-competira-por-la-presidencia-de-bolivia-pero-aun-no-anuncio-con-que-partido-lo-hara/> (käyty 24.4.2025).

InSight Crime

17.3.2022. *Bolivia profile.* <https://insightcrime.org/bolivia-organized-crime-news/bolivia/> (käyty 23.4.2025).

12.4.2016. *Bolivia Maps Gang Presence*. <https://insightcrime.org/news/brief/bolivia-maps-gang-presence/> (käyty 29.4.2025).

InSight Crime / Ramírez, Maria Fernanda 2.5.2024. *Gold Mining: A State-Sanctioned Scourge in Bolivia.* <https://insightcrime.org/investigations/gold-mining-state-sanctioned-scourge-bolivia/> (käyty 12.5.2025).

InSight Crime / Rodriguez, Alejandra 1.11.2024. *The Doubts Behind Bolivia’s ‘Biggest Cocaine Seizure Ever’.* <https://insightcrime.org/news/the-doubts-behind-bolivias-biggest-cocaine-seizure-ever/> (käyty 28.4.2025).

International Crisis Group 3/2025. *CrisisWatch. February 2025. Bolivia.* [https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=75&created=](https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=75&created=)(käyty 14.5.2025).

International Crisis Group / González Calanche, Glaeldys 6.12.2024. *Counting the Costs of Bolivia’s High-level Schism.* <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/bolivia/counting-costs-bolivias-high-level-schism> (käyty 23.4.2025).

IOM (International Organization for Migration) [päiväämätön]. *Climate Migration and COVID-19 in Bolivia: The nexus and the way forward.* <https://environmentalmigration.iom.int/blogs/climate-migration-and-covid-19-bolivia-nexus-and-way-forward> (käyty 14.5.2025).

IWGIA (The International Work Group for Indigenous Affairs) 25.4.2025. *The Indigenous World 2025: Bolivia.* <https://iwgia.org/en/bolivia/5724-iw-2025-bolivia.html> (käyty 29.4.2025).

Al Jazeera 4.5.2025. *Six people dead after alleged dynamite attack in Bolivia gold-mining clash.* <https://www.aljazeera.com/news/2025/4/4/six-people-dead-after-alleged-dynamite-attack-in-bolivia-gold-mining-clash> (käyty 13.5.2025).

John Hopkins Bloomberg School of Public Health / Gender Equity Unit 4/2023. *Bolivia. A Gender Equity Report. April 2023*. <https://genderhealthdata.org/wp-content/uploads/2024/06/Bolivia-Gender-Report-website.pdf> (käyty 23.4.2025).

Latinoamérica21 / Flores, Franz 29.5.2024. *The regional factor in the Bolivian political crisis.* <https://latinoamerica21.com/en/the-regional-factor-in-the-bolivian-political-crisis/> (käyty 25.4.2025).

Mongabay / Radwin, Maxwell 29.4.2024. *Indigenous Bolivians flee homes as backlash to mining protest turns explosive.* <https://news.mongabay.com/2024/04/indigenous-bolivians-flee-homes-as-backlash-to-mining-protest-turns-explosive/> (käyty 13.5.2025).

MRG (Minority Rights Group) [päiväämätön]. *Lowland indigenous peoples in Bolivia.* <https://minorityrights.org/communities/lowland-indigenous-peoples/> (käyty 25.4.2025).

NBC (The National Broadcasting Company) News 15.11.2019. *Bolivia's new leader, religious conservative Jeanine Añez Chavez, faces daunting challenges.* <https://www.nbcnews.com/news/latino/bolivia-s-new-leader-religious-conservative-jeanine-ez-chavez-faces-n1082426> (käyty 30.4.2025).

The New Humanitarian / Eaton, Tracey 9.1.2018. *Sexual Exploitation of Girls on the Rise in Bolivia, Activists Warn.* <https://deeply.thenewhumanitarian.org/womenandgirls/articles/2018/01/09/sexual-exploitation-of-girls-on-the-rise-in-bolivia-activists-warn> (käyty 30.4.2025).

Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer [päiväämätön]. *Vida sin Violencia.* [https://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/2#](https://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/index.php/tematica/2/cifras/2) (käyty 25.4.2025).

El País / Blanco, Patricia 1.3.2024. *The abyss of child sexual exploitation in Bolivia: ‘They told me that if I continued looking for my daughter, I was going to die’.* <https://english.elpais.com/international/2024-02-29/the-abyss-of-child-sexual-exploitation-in-bolivia-they-told-me-that-if-i-continued-looking-for-my-daughter-i-was-going-to-die.html> (käyty 20.4.2025).

Plan International 3/2022. *The State of Girls Rights in Bolivia.* <https://info.planinternational.be/hubfs/The%20States%20of%20Girls%20Rights%20in%20Bolivia_March%202022.pdf?hsLang=nl-be> (käyty 23.4.2025).

La República de Bolivia 19.3.1997. *Ley No. 1779. Ley De Reforma y Complementacion Al Regimen Electoral.* <https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2015/03/bolivialeydereformaelectoralcuotasfemeninasreforma1997.pdf> (käyty 30.4.2025).

Reuters

3.4.2025. *Bolivia wildcat mining clash sees explosions as six reported dead.* <https://www.reuters.com/world/americas/bolivia-wildcat-mining-clash-sees-explosions-six-reported-dead-2025-04-03/> (käyty 13.5.2025).

26.3.2025. *Bolivia declares emergency after floods kill over 50.* <https://www.reuters.com/world/americas/bolivia-declares-emergency-after-floods-kill-over-50-2025-03-26/> (käyty 14.5.2025).

27.6.2024. *Bolivia coup attempt fails after military assault on presidential palace.* <https://www.reuters.com/world/americas/bolivias-president-slams-irregular-mobilization-army-units-2024-06-26/> (käyty 29.4.2025).

RSF (Reporters sans frontiéres / suom. Toimittajat ilman rajoja) 2.5.2025. *Taloudellinen ahdinko suuri uhka lehdistönvapaudelle – medioiden taloustilanne luokitellaan maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa vaikeaksi.* <https://www.toimittajatilmanrajoja.fi/post/taloudellinen-ahdinko-suuri-uhka-lehdist%C3%B6nvapaudelle-medioiden-taloustilanne-luokitellaan-maailman> (käyty 2.5.2025).

UC (University of California) Berkeley Law 2020. *Indigenous Bolivian Community Justice.* <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/10/Indigenous-Bolivian-Community-Justice.pdf> (käyty 25.4.2025).

UN (United Nations) Habitat [päiväämätön]. *Bolivia (Plurinational State of).* <https://unhabitat.org/bolivia-plurinational-state-of> (käyty 28.4.2025).

UN HRC (United Nations Human Rights Council)

18.11.2024. *Plurinational State of Bolivia. Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG.6/48/BOL/2].*

[https://docs.un.org/en/A/HRC/WG.6/48/BOL/2 (käyty 25.4.2025).](https://docs.un.org/en/A/HRC/WG.6/48/BOL/2%202022)

11.5.2022. *Visit to the Plurinational State of Bolivia Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego García-Sayán\* [A/HRC/50/36/Add.1].* <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/338/70/pdf/g2233870.pdf?OpenElement=> (käyty 25.4.2025).

UN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 16.12.2020. *Bolivia (BOL) Editable Administrative Boundaries Map [PowerPoint] - as of 16 December 2020* [kartta]*.* <https://www.unocha.org/publications/map/bolivia-plurinational-state/bolivia-bol-editable-administrative-boundaries-map-powerpoint-16-december-2020> (käyty 24.4.2025).

UN Women (United Nations Organization for Gender Equality and the Empowerment of Women)

27.10.2023. *Empowering Indigenous women and girls to access justice in rural Bolivia.* <https://untf.unwomen.org/en/stories/news/2023/10/empowering-indigenous-women-and-girls-to-access-justice-in-rural-bolivia> (käyty 24.4.2025).

2023. *Strategic Note Bolivia 2022–2026.* <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-10/un-women-strategic-note-brochure-bolivia-2022-2026-en.pdf> (käyty 24.4.2025).

USDOL (United States Department of Labour) 5.9.2024. *2023 Findings on the Worst Forms of Child Labor. Bolivia.* <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/bolivia> (käyty 25.4.2025).

USDOS (United States Department of State)

24.6.2024. *2024 Trafficking in Persons Report: Bolivia.* <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/bolivia/> (käyty 25.4.2025).

23.4.2024. *Bolivia 2023 Human Rights Report.* <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/02/528267_BOLIVIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf> (käyty 25.4.2025).

The Week / Marsden, Harriet 17.6.2024. *Bolivia's battle to decriminalise coca leaf.* <https://theweek.com/politics/bolivias-battle-to-decriminalise-coca-leaf> (käyty 28.4.2025).

WEF (World Economic Forum) 11.6.2024. *Global Gender Gap Report 2024.* <https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf> (käyty 28.4.2025).

WFP (World Food Programme)

27.3.2025. *Bolivia (Plurinational State of) Annual Country Report 2024.* <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000165344/download/> (käyty 29.4.2025).

17.3.2025. *WFP Bolivia Country Brief, February 2025.* [docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000165198/download/](https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000165198/download/) (käyty 29.4.2025).

[päiväämätön]. *Plurinational State of Bolivia.* <https://www.wfp.org/countries/bolivia-plurinational-state> (käyty 29.4.2025).

WJP (World Justice Project) 2022. *The Rule of Law in Bolivia. Key Findings from the General Population Poll 2022.* <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/rule-of-law/bolivia-2022/Bolivia_Report_WJP.pdf> (käyty 28.4.2025).

Tietoja vastauksesta

Maahanmuuttoviraston maatietopalvelun kyselyvastaus on laadittu noudattaen Euroopan unionin yhteisiä suuntaviivoja lähtömaatiedon tuottamisesta (2008). Vastaus perustuu huolellisesti valittuihin lähteisiin, joista kaikki on listattu vastauksen lähdeluetteloon. Ilmeisiä ja kiistattomia tosiasioita lukuun ottamatta kaikki esitetty tieto on tarkastettu useammasta lähteestä, ellei muuta erikseen mainita. Vastauksessa esitetyt tiedot on hankittu, arvioitu ja käsitelty huolellisesti, vastausajan ollessa rajattu. Vastaus ei kuitenkaan pyri olemaan kaikenkattava, eikä sitä tule pitää yksinään minkään oleskeluluvan, pakolaisaseman tai turvapaikkahakemuksen perusteena. Vaikka jotain tapahtumaa, henkilöä tai organisaatiota ei olisi mainittu vastauksessa, se ei tarkoita, etteikö kyseistä tapahtumaa olisi tapahtunut tai kyseistä henkilöä tai organisaatiota olisi olemassa. Vastaus ei välttämättä edusta Maahanmuuttoviraston virallista kantaa, eikä se ole poliittinen kannanotto tai oikeudellinen arvio.

Information on the response

This response has been compiled by the Country Information Service of the Finnish Immigration Service in accordance with the common EU guidelines for processing country of origin information (2008). The response is based on carefully selected sources of information. All sources used are referenced. With the exception of obvious and indisputable facts, all information presented has been cross-checked from several sources unless stated otherwise. The information provided in the response has been obtained, evaluated and processed carefully within the limited time frame given. However, the response does not aim to be exhaustive, and it should not be considered conclusive as to the merit of any particular claim to a residence permit, refugee status or asylum. Even if a certain event, person or organization is not mentioned in the response, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The response does not necessarily reflect the opinion of the Finnish Immigration Service, and it is not a political statement or a judicial evaluation.

1. Ks. Bolivian kartta: UN OCHA 16.12.2020. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mestitsillä (esp. *mestizo*) tarkoitetaan henkilöä, jonka etnisyys on sekoitus eurooppalaista tai valkoihoista taustaa ja alkuperäistaustaa (CIA 5.5.2025). [↑](#footnote-ref-2)
3. CIA 5.5.2025. [↑](#footnote-ref-3)
4. IWGIA 25.4.2025. Tilastokeskuksen arviota ei löytynyt alkuperäislähteestä tätä kyselyvastausta tehdessä. [↑](#footnote-ref-4)
5. UC Berkeley Law 2020, s. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. IWGIA 25.4.2025; UC Berkeley Law 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Alkuperäiskansojen asioita käsittelevän kansainvälisen työryhmän IWGIA:n (25.4.2025) mukaan ylänkötasangoilla asuvat aimarat ja ketšuat määrittelevät itsensä 16 eri kansaan, jotka yhdessä muodostavat 90,1 % kaikista alkuperäiskansoista. Loput kansat kuuluvat pääosin chiquitano-, guarani- ja moxeño-kansojen alaryhmiin ja asuvat pääosin Bolivian alangoilla. [↑](#footnote-ref-7)
8. CIA 5.5.2025. [↑](#footnote-ref-8)
9. UN Habitat [päiväämätön]. [↑](#footnote-ref-9)
10. Freedom House 2025; USDOS 23.4.2024, s. 20. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bolivian kansallisvaaleissa valitaan presidentin lisäksi myös edustajainhuoneen ja senaatin jäsenet. Vaalien mahdollinen toinen kierros järjestetään 19.10.2025. Ks. AS/COA [päiväämätön]. [↑](#footnote-ref-11)
12. Infobae 19.4.2025. [↑](#footnote-ref-12)
13. Vuoden 2019 vaaleihin liittyi tiettyjä epäilyjä vaalien oikeudenmukaisuudesta, mutta vaaleja tarkkailleet tahot eivät olleet täysin yksimielisiä vaalivilpin mahdollisuudesta. Ks. esim. The Guardian / Blair 15.11.2019. [↑](#footnote-ref-13)
14. CIA 5.5.2025; InSight Crime 17.3.2022. [↑](#footnote-ref-14)
15. CIA 5.5.2025. [↑](#footnote-ref-15)
16. CIA 5.5.2025. [↑](#footnote-ref-16)
17. International Crisis Group 3/2025. [↑](#footnote-ref-17)
18. AP News / Flores 14.5.2025; Infobae 13.5.2025. [↑](#footnote-ref-18)
19. HRW 11.1.2024. Human Rights Watch on tämän kyselyvastauksen laatimisen aikaan julkaissut myös vuoden 2024 tapahtumia käsittelevän ihmisoikeusraporttinsa, mutta Boliviaa koskevaa osuutta ei toistaiseksi ole saatavilla. [↑](#footnote-ref-19)
20. HRW 11.1.2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. NBC News 15.11.2019; ks. myös AP News / Flores 14.5.2025; Infobae 13.5.2025. [↑](#footnote-ref-21)
22. European Parliament [päiväämätön]. [↑](#footnote-ref-22)
23. HRF 31.3.2025. [↑](#footnote-ref-23)
24. Agencia de Noticias Fides 25.11.2024; HRF 31.3.2025. [↑](#footnote-ref-24)
25. InSight Crime 17.3.2022. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 31. [↑](#footnote-ref-26)
27. GI-TOC 2023, alaotsikot “Leadership and Governance” ja “Criminal Justice and Security”. [↑](#footnote-ref-27)
28. USDOS 23.4.2024, s. 2–3. [↑](#footnote-ref-28)
29. BBC 28.6.2024; Reuters 27.6.2024. [↑](#footnote-ref-29)
30. BBC 28.6.2024. [↑](#footnote-ref-30)
31. GIS / Polga-Hecimovich 23.1.2025; International Crisis Group / González Calanche 6.12.2024. [↑](#footnote-ref-31)
32. CIA 5.5.2025; InSight Crime 17.3.2022. [↑](#footnote-ref-32)
33. GI-TOC 2023, alaotsikko “Environment”. [↑](#footnote-ref-33)
34. AP News / Flores 11.6.2024; Global Commission on Drug Policy / García-Sayan 7.3.2025; The Week / Marsden 17.6.2024. [↑](#footnote-ref-34)
35. Global Commission on Drug Policy / García-Sayán 7.3.2025. García-Sayán on entinen YK:n tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevä erityisraportoija. Artikkeli on julkaistu alun perin espanjaksi El País -uutismediassa ja on maksumuurin takana: <https://elpais.com/america/2025-03-08/criminalizando-la-hoja-de-coca-negacion-de-derechos.html>. [↑](#footnote-ref-35)
36. AP News / Flores 11.6.2024; Global Commission on Drug Policy / García-Sayan 7.3.2025; InSight Crime / Rodriguez 1.11.2024; The Week / Marsden 17.6.2024. [↑](#footnote-ref-36)
37. Estado Plurinacional De Bolivia 2009, § 384. [↑](#footnote-ref-37)
38. InSight Crime 17.3.2022. [↑](#footnote-ref-38)
39. GI-TOC 2023, alaotsikko ”People”. [↑](#footnote-ref-39)
40. GI-TOC 2023, alaotsikko ”Criminal Actors”. [↑](#footnote-ref-40)
41. InSight Crime 12.4.2016. [↑](#footnote-ref-41)
42. GI-TOC 2023, alaotsikko “Environment”; InSight Crime / Ramírez 2.5.2024. [↑](#footnote-ref-42)
43. Suurin osa Bolivian kaivostoimijoista on alun perin työttömien kaivostyöntekijöiden muodostamia ”kaivososuuskuntia” (esp. *cooperativas*). Osuuskunnat harjoittavat pääosin pienimuotoista kullankaivuuta ja toimivat ainakin osittain epävirallisesti tai laittomasti: arviolta 85 % harjoittaa kullankaivuuta ilman tarvittavia lupia. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 94 % Bolivian kansallisesta kullankaivuuteollisuudesta on näiden osuuskuntien hallussa. (InSight Crime / Ramírez 2.5.2024). [↑](#footnote-ref-43)
44. InSight Crime / Ramírez 2.5.2024. [↑](#footnote-ref-44)
45. Mongabay / Radwin 29.4.2024. [↑](#footnote-ref-45)
46. Al Jazeera 4.5.2025; Reuters 3.4.2025. [↑](#footnote-ref-46)
47. GI-TOC 2023, alaotsikko “People”. [↑](#footnote-ref-47)
48. USDOS 24.6.2024. [↑](#footnote-ref-48)
49. Agencia de Noticias Fides 9.12.2021; El Deber / Paredes 11.4.2022; InSight Crime / Ramírez 2.5.2024; USDOS 24.6.2024. [↑](#footnote-ref-49)
50. Agencia de Noticias Fides 9.12.2021; InSight Crime / Ramírez 2.5.2024; ks. myös GI-TOC 2023, alaotsikko “Environment”. [↑](#footnote-ref-50)
51. Global Center for Pluralism 2023, s. 8 & 10. Bolivian perustuslaki (2009) löytyy kokonaisuudessaan täältä: <https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:constitucion-politica-del-estado&catid=233&Itemid=933>. [↑](#footnote-ref-51)
52. Global Centre for Pluralism 2023, s. 8–9; Latinoamérica21 / Flores 29.5.2024. [↑](#footnote-ref-52)
53. Latinoamérica21 / Flores 29.5.2024. [↑](#footnote-ref-53)
54. Fundación UNIR Bolivia 18.9.2024, s. 5. [↑](#footnote-ref-54)
55. Plan International 3/2022, s. 10. [↑](#footnote-ref-55)
56. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 18. [↑](#footnote-ref-56)
57. Amnesty International 29.4.2025. [↑](#footnote-ref-57)
58. ECHO 28.4.2025. [↑](#footnote-ref-58)
59. WFP 27.3.2025, s. 10. [↑](#footnote-ref-59)
60. WFP 27.3.2025, s. 10. [↑](#footnote-ref-60)
61. WFP 17.3.2025. [↑](#footnote-ref-61)
62. WFP [päiväämätön]. [↑](#footnote-ref-62)
63. WFP 17.3.2025. [↑](#footnote-ref-63)
64. Connectas / Cantoral 2024; IOM [päiväämätön]. [↑](#footnote-ref-64)
65. IDMC 2025, s. 111. [↑](#footnote-ref-65)
66. Reuters 26.3.2025. [↑](#footnote-ref-66)
67. MRG [päiväämätön]; USDOS 23.4.2024, s. 28. [↑](#footnote-ref-67)
68. USDOS 23.4.2024, s. 28. [↑](#footnote-ref-68)
69. USDOS 23.4.2024, s. 1. [↑](#footnote-ref-69)
70. Freedom House 2025. [↑](#footnote-ref-70)
71. Amnesty International 29.4.2025. [↑](#footnote-ref-71)
72. HRW 11.1.2024. [↑](#footnote-ref-72)
73. RSF 2.5.2025. [↑](#footnote-ref-73)
74. Freedom House 2025. [↑](#footnote-ref-74)
75. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 9. [↑](#footnote-ref-75)
76. InSight Crime 17.3.2022. [↑](#footnote-ref-76)
77. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 11. [↑](#footnote-ref-77)
78. GI-TOC 2023, alaotsikko ”Criminal Justice and Security”; USDOS 23.4.2024, s. 2–3. [↑](#footnote-ref-78)
79. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 10–11. [↑](#footnote-ref-79)
80. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 7. [↑](#footnote-ref-80)
81. GlobaLex / NYU School of Law 2022. Ks. Bolivian perustuslain (2009) luku 7. [↑](#footnote-ref-81)
82. UC Berkeley Law 2020, s. 3. [↑](#footnote-ref-82)
83. UC Berkeley Law 2020, s. 12. [↑](#footnote-ref-83)
84. UN HRC 18.11.2024, s. 3–4. [↑](#footnote-ref-84)
85. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 12. [↑](#footnote-ref-85)
86. Amnesty International 20.8.2020. [↑](#footnote-ref-86)
87. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 12. [↑](#footnote-ref-87)
88. UN HRC 18.11.2024, s. 3. [↑](#footnote-ref-88)
89. UN HRC 11.5.2022, s. 1. [↑](#footnote-ref-89)
90. HRW 11.1.2024. [↑](#footnote-ref-90)
91. WJP 2022, s. 6. [↑](#footnote-ref-91)
92. GI-TOC 2023, alaotsikko “Civil society and Social Protection”. [↑](#footnote-ref-92)
93. USDOS 24.6.2024. [↑](#footnote-ref-93)
94. John Hopkins Bloomberg School of Public Health / Gender Equity Unit 4/2023, s. 3. Ks. Bolivian perustuslain (2009) artikla 14 (II). [↑](#footnote-ref-94)
95. Global Gender Gap -indeksi mittaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoisuutta neljällä mittarilla: 1) taloudellinen osallistuminen ja mahdollisuudet, 2) koulutustaso, 3) terveys ja selviytyminen sekä 4) poliittiset vaikutusmahdollisuudet. Lisää indeksistä: ks. esim. WEF 11.6.2024, s. 5. [↑](#footnote-ref-95)
96. WEF 11.6.2024, s. 27 & 115. [↑](#footnote-ref-96)
97. UN Women 2023, s. 3. [↑](#footnote-ref-97)
98. Equality Now / Jimenez-Santiago et al. 24.5.2024. [↑](#footnote-ref-98)
99. GI-TOC 2023, alaotsikko “Civil society and Social Protection”; UN HRC 11.5.2022, s. 1. [↑](#footnote-ref-99)
100. Fiscalía General del Estado Bolivia 1.1.2025; Observatorio De Género de la Coordinadora De La Mujer [päiväämätön] (luvut avautuvat ponnahdusikkunaan sivulla olevasta linkistä “Número de feminicidios en Bolivia, 2024”). [↑](#footnote-ref-100)
101. Plan International 3/2022, s. 2 & 4. [↑](#footnote-ref-101)
102. Bott et al., 2019, s. 4 & 6. [↑](#footnote-ref-102)
103. John Hopkins Bloomberg School of Public Health / Gender Equity Unit 4/2023, s. 4. [↑](#footnote-ref-103)
104. La República de Bolivia 19.3.1997, § 5(c). [↑](#footnote-ref-104)
105. Freedom House 2024. [↑](#footnote-ref-105)
106. UN Women 2023, s. 4. [↑](#footnote-ref-106)
107. Freedom House 2024. [↑](#footnote-ref-107)
108. John Hopkins Bloomberg School of Public Health / Gender Equity Unit 4/2023, s. 2. [↑](#footnote-ref-108)
109. John Hopkins Bloomberg School of Public Health / Gender Equity Unit 4/2023, s. 3–4. [↑](#footnote-ref-109)
110. UN Women 27.10.2023. [↑](#footnote-ref-110)
111. The Guardian / Leal 22.2.2018. [↑](#footnote-ref-111)
112. WEF 11.6.2024, s. 115. [↑](#footnote-ref-112)
113. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 26–27. [↑](#footnote-ref-113)
114. Plan International 3/2022, s. 2 & 4. [↑](#footnote-ref-114)
115. Girls Not Brides [päiväämätön]; Humanium 25.6.2022; Plan International 3/2022, s. 2 & 6. [↑](#footnote-ref-115)
116. Estado Plurinacional de Bolivia 19.11.2014, § 139. [↑](#footnote-ref-116)
117. Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer [päiväämätön]. [↑](#footnote-ref-117)
118. Estado Plurinacional de Bolivia 2019, § 266. [↑](#footnote-ref-118)
119. USDOL 5.9.2024. [↑](#footnote-ref-119)
120. Humanium 25.6.2022; The New Humanitarian / Eaton 9.1.2018; El País / Blanco 1.3.2024; USDOS 24.6.2024. [↑](#footnote-ref-120)
121. USDOL 5.9.2024. [↑](#footnote-ref-121)
122. Bertelsmann Stiftung 2024, s. 12–13. [↑](#footnote-ref-122)
123. ILGA [päiväämätön] (päivitetty viimeksi 19.12.2024). [↑](#footnote-ref-123)
124. USDOS 23.4.2024, s. 31. [↑](#footnote-ref-124)
125. John Hopkins Bloomberg School of Public Health / Gender Equity Unit 4/2023, s. 3. [↑](#footnote-ref-125)