Irak / Diyalan lääni, Khanaqinin piirikunta, Jalawla, turvallisuustilanne, paluuolosuhteet, kurdit

Iraq / Diyala governorate, Khanaqin district, Jalawla, security situation, return conditions, Kurds

**Kysymykset**

1. Mikä on Diyalan läänissä Khanaqinin piirikunnassa sijaitsevan Jalawlan alueen turvallisuustilanne? Mikä taho hallitsee aluetta? Mikä on kurdiväestön tilanne Jalawlassa?

2. Mitkä ovat Jalawlan paluuolosuhteet? Onko alueelta raportoitu viime aikoina paluiden estämisiä kurdien tai muiden ryhmien kohdalla?

***Questions***

1. What is the security situation in the Jalawla area of Khanaqin district in Diyala governorate? Who controls the Jalawla area? What is the situation of Kurds in Jalawla?

2. What are the conditions for return in the Jalawla area? Have returns of Kurds or other groups to the area been obstructed?

**1. Mikä on Diyalan läänissä Khanaqinin piirikunnassa sijaitsevan Jalawlan alueen turvallisuustilanne? Mikä taho hallitsee aluetta? Mikä on kurdiväestön tilanne Jalawlassa?**

Jalawlan alue on ollut vuodesta 2018 lähtien shiiamilitia Asa’ib Ahl al-Haqin (AAH[[1]](#footnote-1)) kontrollissa.[[2]](#footnote-2) Khanaqinin piirikunnassa muun muassa Jalawlan alueella on laaja kurdivähemmistö, jonka edustajat kertovat kurdien marginalisoimisesta ja viime syksynä kurdipuolue Kurdistanin isänmaallisen liiton (PUK[[3]](#footnote-3)) toiminnan rajoittamisesta AAH:n toimesta Irakin parlamenttivaalien yhteydessä.[[4]](#footnote-4) Alla lisätietoa.[[5]](#footnote-5)

* Jalawlan vaiheita Saddam Husseinin ajasta ISIS-konfliktiin

Yhdysvaltain rauhaninstituutilta (USIP[[6]](#footnote-6)) 2011 ilmestyneen raportin mukaan Diyalan läänin Khanaqinin piirikunta, jossa Jalawla[[7]](#footnote-7) sijaitsee, on kiistelty alue, jonka hallinnasta Irakin keskushallinto ja Irakin Kurdistan ja väestöryhmien tasolla varsinkin arabit ja kurdit ovat perinteisesti kiistelleet.[[8]](#footnote-8)Jalawlan kunta on ollut Irakin modernin historian aikana jatkuvasti osa Khanaqinin piirikuntaa ja sitä on hallinnoitu Diyalan läänistä käsin.[[9]](#footnote-9)

Crisis Group -tutkimuslaitoksen mukaan Khanaqinin piirikunnassa on ollut ”demografista manipulaatiota” vuosikymmeniä. Tämä on pitänyt sisällään muun muassa shiiataustaisten feilikurdien karkottamisia ja sunniarabien asuttamisia kurdien tilalle 1970-luvulla osana Saddam Husseinin ns. ”arabisaatiopolitiikkaa”[[10]](#footnote-10), samoin vuoden 2003 vallanvaihdoksen jälkeen arabien painostusta kurdien toimesta poistumaan Khanaqinin kaupungista ja siirtymään Saadiyan[[11]](#footnote-11) ja Jalawlan alueille.[[12]](#footnote-12) USIPin mukaan jotkut vuonna 2003 Khanaqinista poistuneet arabiperheet asettuivat asumaan Jalawlaan.[[13]](#footnote-13)

Kurdien KDP-puolueen[[14]](#footnote-14) mukaan Diyalan läänin Saadiyan, Jalawlan ja Qara Tepen alueiden kurdien osuus paikallisesta väestöstä olisi pudonnut noin 75 %:sta 10 %:iin 1960- luvun ja vuoden 2003 välisenä aikana ns. ”arabisaatiokampanjoiden” vuoksi. Vuoden 2003 jälkeen luku nousi 40 %:iin, mutta vuosien 2005–2010 aikana kurdien määrän arvioidaan pudonneen taas noin 10 %:iin.[[15]](#footnote-15)

USIPin (2011) mukaan Saadiya ja Jalawla ovat saattaneet olla aikaisemmin kurdienemmistöisiä, mutta kurdipuolueiden kannatus alueilla oli raportin julkaisuhetkellä heikkoa, eikä alueilla ollut virallisia yhteyksiä Irakin Kurdistanin hallinnoimiin alueisiin. Kurdien poliittisten puolueiden kannatus oli hiipunut ajan mittaan.[[16]](#footnote-16)

Kurdeja vastaan kohdistui iskuja Jalawlassa ja sen lähikaupungissa. Esimerkiksi syksyllä 2011 kurdien peshmergajoukkojen puhemies Jabbar Yawar kertoi kurdisotilaiden komennuksista Diyalan läänin Jalawlan, Saadiyan, Qara Tepen ja Mandalin alueille, koska kurdit olivat joutuneet niissä väkivaltaisuuksien kohteeksi. Taannoin oli surmattu useita kurdivirkamiehiä Jalawlan ja Saadiyan alueilla.[[17]](#footnote-17) Kurdien osuus Saadiyan, Jalawlan ja Qara Tepen väestöstä laski huomattavasti 2005–2010 välisenä aikana.[[18]](#footnote-18)

Kurdien KDP-puolueeseen liitoksilla olleen Kurdish Globe -verkkolehden joulukuussa 2010 ilmestyneen artikkelin mukaan Jalawlassa toimivien terroristien epäiltiin kuuluvan sunniarabien dominoimaan Irakin al-Qaidaan ja al-Awda[[19]](#footnote-19) – järjestöön. Viimeksi mainitussa järjestössä toimi kielletyn Saddam Husseinin Baath-puolueen entisiä jäseniä[[20]](#footnote-20). Kurdit epäilivät, että osa alueen turvallisuusjoukoista hyväksyi terroristien toimet kurdeja vastaan.[[21]](#footnote-21)

* ISIS-konflikti ja Hashd al-Shaabin saapuminen alueelle

Terroristijärjestö ISIS[[22]](#footnote-22) valtasi kesäkuussa 2014 Saadiyan ja Jalawlan kunnat mutta ei Khanaqinin kaupunkia[[23]](#footnote-23).[[24]](#footnote-24) Tällöin keskushallinnon joukot pakenivat Diyalan läänin pohjoisosasta, ja alueelle syntyi turvallisuustyhjiö. Kurdien vaikutusvaltainen PUK-puolue ja Hashd al-Shaabiin[[25]](#footnote-25) kuuluva shiiamilitia Badrin organisaatio sopivat keskenään, että kun alue olisi vallattu ISISiltä, kurdijoukot saisivat Jalawlan kontrolliinsa ja Badrin organisaatio saisi Jalawlan eteläpuolella sijaitsevan Saadiyan hallintaansa.[[26]](#footnote-26) Hashd al-Shaabi ja kurdien peshmerga-joukot ajoivat ISISin pois alueelta marraskuussa 2014.[[27]](#footnote-27) ISIS-konfliktin aikana tuhatmäärin rakennuksia ja muuta siviilien omaisuutta sekä sähkö-, vesi- ja muuta infrastruktuuria tuhoutui Jalawlan kaupungissa.[[28]](#footnote-28) Tuhoja oli varsinkin Jalawlan kaupungin eteläisessä Tajneedin kaupunginosassa, jota ISIS piti tukikohtanaan.[[29]](#footnote-29) Jalawlan alueella muun muassa suuren Karawi[[30]](#footnote-30) -arabiheimon jäseniä liittoutui ISISin kanssa.[[31]](#footnote-31)

Armeijan ja Hashd al-Shaabin tulo Khanaqinin piirikuntaan muutti paikallisten konfliktien luonnetta. Armeija eteni edelleen muille paikkakunnille ISISin vastaisessa taistelussa ja Hashd al-Shaabi jäi Khanaqinin alueelle. Tämän seurauksena Irakin keskushallinnon ote alueesta jäi vähäiseksi. Badrin organisaatio ja Asa’ib Ahl al-Haq -shiiamilitiat ryhtyivät verottamaan kauppiaita teillä ja harjoittamaan ei-shiiataustaisiin henkilöihin kohdistuvaa häirintää. Hashd al-Shaabi täytti paikallisen hallinnon virkoja shiioilla. Tämä hyödytti varsinkin shiiaturkmeenien paikallista yhteisöä. Monia ihmisiä, varsinkin kurdeja, muutti pois alueelta näiden kehityskulkujen seurauksena ja pelätessään ongelmia.[[32]](#footnote-32)

Al Jazeera uutisoi kesällä 2016, että Jalawlan ja Saadiyan välistä aluetta halkoi syvä juoksuhauta, joka oli osa kurdien rakentamia, noin 1 000 km pituisia varustuksia ISISin vastaisen taistelun aikana.[[33]](#footnote-33) Al-Qaida- ja ISIS -konflikteja Diyalan läänissä tutkinut Michael Knights kertoi lokakuussa 2016, että kurdit pitivät oikeutenaan häätää Saddam Husseinin aikana Diyalan läänin eri paikkakunnille kuten Jalawlaan, Saadiyaan, Qara Tepeen ja Mandaliin tuotua sunniväestöä pois alueilta. Identiteettikysymykset olivat edistäneet sunnikapinallisryhmien rekrytointia.[[34]](#footnote-34) Vuosina 2016–2017 kurdien peshmerga-armeija hääti Jalawlasta sellaisia sunniarabeja, joilla se katsoi olevan kytköksiä ISISiin.[[35]](#footnote-35)

* Kurdien kansanäänestyksestä ja aluehallinnan vaihdoksista lokakuussa 2017 nykytilanteeseen

Irakin Kurdistanissa järjestettiin alueen itsenäisyyttä koskeva kansanäänestys syyskuussa 2017, vastoin Irakin keskushallinnon tahtoa.[[36]](#footnote-36) Lokakuussa 2017, kurdien äänestettyä selkeästi itsenäisyyden puolesta, Irakin liittovaltion joukot siirtyivät kiistellyille alueille ja ottivat niitä kurdijoukoilta haltuunsa, mukaan lukien Khanaqinin piirikunnan. Kurdien PUK-puolueeseen liitoksissa olevat joukot vetäytyivät alueelta melko rauhallisesti ja pitäen samalla yhteyttä keskushallinnon joukkoihin. [[37]](#footnote-37)

Kurdien mielenosoituksessa Khanaqinin kaupungissa lokakuussa 2017 Hashd al-Shaabin joukkojen alueelle tuloa vastaan joukot avasivat tulen mielenosoittajia kohti, jolloin yksi ihminen sai surmansa ja kolme loukkaantui.[[38]](#footnote-38) Hashd al-Shaabi löysi paikallisista shiioista tukijoita, jotka eivät hyväksyneet PUK-puolueen pyrkimyksiä liittää Khanaqinin piirikunta osaksi Irakin Kurdistania.[[39]](#footnote-39)

Jalawla siirtyi vuonna 2018 Badrin organisaation hyväksynnällä shiiamilitia AAH:n vaikutuspiiriin. Koska AAH:lla ei ollut Jalawlaan historiallisia siteitä, se tarvitsi paikallista apua Jalawlan hallinnassa. Näin ollen, hyväksikäyttäen väkivallan ja siirtolaisuuden paikallisia ilmiöitä, se pakotti kurdien Jalawlan alueelta ISIS-kytkösten vuoksi karkottamia maan sisäisesti siirtymään joutuneita sunneja liittolaisikseen ja salli heidän palata alueelle.[[40]](#footnote-40)

Crisis Group kertoi vuoden 2018 lopulla, että viisitoista vuotta jatkuneiden väkivaltaisuuksien ja ajoittaisten taisteluiden vuoksi ihmiset vaikuttivat uupuneilta Khanaqinin piirikunnassa. Paikalliset johtajat olivat kiinnostuneita alueen vakauttamisesta turvallisuutta ja vallanjakoa koskevien sopimuksien turvin. Tähän tarvittaisiin yhteisöllistä konsensusta ja luottamusta. Paikallisten etnisten ryhmien pyrkiessä kuitenkin ns. nollasummapeliin, tarvittaisiin ulkopuolista sovitteluapua ja turvallisuustakeita.[[41]](#footnote-41)

Crisis Groupin maaliskuussa 2018 haastatteleman kurdien PUK-puolueen Jalawlan toimistonjohtajan Khalil Khudadad al-Khalidin mukaan Hashd al-Shaabi olisi karkottanut noin 700 kurdiperhettä Jalawlan alueen kylistä ja uhkaillut muitakin poistumaan koston uhalla. Crisis Group mainitsi Hashd al-Shaabin toiminnan syyksi sen, että kurdit olivat ajaneet alueelta pois arabeja vuoden 2003 jälkeen.[[42]](#footnote-42)

AAH muodosti sunniarabien Karawi-heimosta sille lojaaleja aseellisia ryhmiä.[[43]](#footnote-43) Irak-tutkija Michael Knightsin mukaan kurdit olivat karkottaneet Jalawlan alueelta Karawi-heimon jäseniä, koska vuonna 2014 suuri määrä heistä oli liittynyt ISISiin. AAH hallinnoi Karawi-heimon aseellisia ryhmiä nyt Jalawlassa sijaitsevasta entisestä Yhdysvaltain armeijan tukikohdasta[[44]](#footnote-44). Toukokuussa 2018, samaan aikaan kun AAH aseisti Karawi-heimoa, alettiin näkemään kurdien vastaisia iskuja.[[45]](#footnote-45)

Vahvistamalla asemaansa Jalawlassa AAH vahvisti myös valtaansa eräällä vilkkaimmista Irakin ja Iranin välisistä kauppareiteistä, jolla oli mahdollisuus vaurastua tullimaksuilla.[[46]](#footnote-46) Erään kurdien PUK-puolueeseen kuuluvan virkamiehen mukaan AAH kontrolloi Jalawlassa ”kaikkia rahavirtoja” ja ylläpiti tarkastuspisteitä strategisissa paikoissa, verotti ohikulkevia autoja ja tienasi noin 300 000 Yhdysvaltain dollarin verran päivässä erilaisina maksuina.[[47]](#footnote-47)

Demografisten muutosten seurauksena Khanaqinin kaupungissa oli Crisis Groupin raportin julkaisun aikaan vuoden 2018 lopulla lähinnä sunni- ja shiiakurdeja, kun taas muissa Khanaqinin piirikunnan kunnissa oli enemmistönä arabeja mutta myös merkittävät turkmeeni- ja kurdivähemmistöt. Jatkuva kapinallistoiminta[[48]](#footnote-48) ja kapinallisten vastaiset operaatiot, samoin kuin salamurhayritykset ja uhkailu estivät kuntien tehokkaan hallinnoinnin.[[49]](#footnote-49)

LSE-yliopiston[[50]](#footnote-50) helmikuussa 2019 ilmestyneen tutkimuksen mukaan Jalawlan ja Saadiyan kunnissa oli kummassakin laajat sunniarabien ja kurdien väestöryhmät.[[51]](#footnote-51) AAH kontrolloi kurdien ja sunniarabien asuttamaa Jalawlan kaupunkia. AAH sai tukea paikallisilta sunniarabeilta sallimalla monen kurdien karkottaman sunniarabin paluun Jalawlaan ja myöntämällä heille rahapalkan vastineeksi liittymisestä AAH:iin. Sunniarabeilla ei ollut tällä alueella muuta mahdollisuutta kuin tukeutua Hashd al-Shaabiin saadakseen turvallisuutta ja taloudellista vakautta.[[52]](#footnote-52)

AAH:n johtaja Qais al-Khazali on Sadiqun-puolueineen mukana politiikassa, ja AAH on pyrkinyt legitimoimaan puolueen toimintaa. AAH:n Jalawlan toimiston johtaja totesi lokakuussa 2018 LSE:n tutkijoille diplomaattisesti, että AAH tuki ”poikkisektaarista” yhteiseloa, ja että toimiston ovi oli auki kaikille uskonnollisille ryhmille, etnisyyksille, ”ryhmille” ja heimoille, sekä että AAH oli kokoustanut Jalawlan yhteisön eri tahojen kanssa. Toimistonjohtajan mukaan AAH ei halunnut, että ihmiset kokisivat tulleensa syrjityksi ja halusi, että kaikilla kansalaisilla olisi samanlaisia tuntemuksia oikeudesta ja tasa-arvosta. PUK-puolue ja sunniarabien johtajat kuitenkin kiistivät AAH:n retoriikan ja kertoivat yleisestä laittomuuden tilasta. Eräs Saadiyan alueen sunniarabipoliitikko sanoi, että Khanaqinin, Jalawlan ja Saadiyan alue oli ”kaaoksen” vallassa, ja että ihmiset tukivat Hashd al-Shaabia ja armeijaa vain koska he pelkäsivät niitä.[[53]](#footnote-53)

IRISin[[54]](#footnote-54) raportissa helmikuussa 2021 todettiin, että shiiamilitia AAH kontrolloi Jalawlaa, Badrin organisaation kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Raportin mukaan sellaisille alueille, jotka ovat Badrin organisaation tai AAH:n kontrollissa, oli päästetty palaamaan tarkkaan valittuja (*select*) IDP[[55]](#footnote-55)-ryhmiä. Paluun vastineeksi IDP:itä oli otettu mukaan militioiden toimintaan ja heitä oli painostettu olemaan niille lojaaleja. Esimerkiksi AAH oli sallinut sunniarabien paluita Jalawlaan sillä ehdolla että he saavat palaajilta poliittista tukea.[[56]](#footnote-56)

Kurdien PUK-puolue varoitti huhtikuussa 2021 ”systemaattisista suunnitelmista kurdien marginalisoimiseksi Jalawlassa”. PUK:n virkamies Khalil Khudadad kertoi Shafaq Newsille, että Jalawlan kunnan virastoissa ei olisi ollut yhtään kurditaustaista henkilöä. Hänen mukaansa kurdeihin kohdistuu Jalawlassa ja yleisesti kiistellyillä alueilla jatkuvaa marginalisaatiota ja eri (oikeudenloukkauksiin syyllistyvät) toimijat valitsevat heidät jatkuvasti kohteikseen. Hän arvioi, että Jalawlasta joutui siirtymään pois noin 3 800 kurdiperhettä vuosina 2003–2008, ja että luku nousi myöhemmin 7 000:een ihmisten paetessa Irakin Kurdistaniin ja muualle sen vuoksi, että kurdeihin kohdistui toimia terrorististen ja kansallisten motiivien perusteella.[[57]](#footnote-57)

IOM kertoi kesäkuussa 2021, että Khanaqinin piirikunnan yleinen tilanne oli hieman heikentynyt. Jalawlan alueella tilanne ei ollut juuri muuttunut vuoden mittaan. Jalawlan tilanteen vakavuusaste määrittyi turvallisuusasioilla, ja huoli monenlaisista väkivaltaisuuksista (*multiple sources of violence*), alueella toimivista useista turvallisuustoimijoista sekä siitä, että ei-valtiolliset sotilaalliset toimijat (*non-state military actors*) kontrolloivat tarkastuspisteitä, oli hyvin suuri.[[58]](#footnote-58) Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA[[59]](#footnote-59)) tammikuun 2022 Irakin turvallisuusraportissa mainitaan ei-valtiollisisten toimijoiden kontrolloimista tarkastuspisteistä ja vakavista olosuhteista Diyalan läänissä Jalawlan, Saadiyan, Qara Tepen ja Muqdadiyan alueilla.[[60]](#footnote-60)

Verkkolehti Kirkuk Now kertoi jännitteistä Jalawlan kaupungissa ennen lokakuun 2021 parlamenttivaaleja. Kurdien PUK-puolueen jäsenet ripustivat vaalimainoksia Jalawlan kaupungissa syyskuussa 2021. PUK:n jäsenet kertoivat Kirkuk Now:lle seurausten pelossa anonyymisti, että AAH:n asemiehet olivat keskeyttäneet vaalimainosten ripustamisen, ja pyytäneet PUK:n jäseniä käymään AAH:n päämajassa. Siellä heille oli kerrottu, että vaalimainonta oli kiellettyä, ja että he aiheuttivat ongelmia.[[61]](#footnote-61)

PUK-puolueen Khanaqinin piirikunnan toimiston virkamies kertoi anonyymisti Kirkuk Now:lle, että PUK:n jäsenille oli annettu AAH:n toimesta jopa tappouhkauksia, jos he eivät lopettaisi vaalimainontaa. AAH kiisti Kirkuk Now:lle väärinkäytökset, ja sanoi kehottaneensa puk:n jäseniä etenemään vaalikampanjassaan normaalisti. AAH:n Jalawlan toimiston johtaja Emad al-Rikabi myönsi, että PUK:n vaalimainosten ripustaminen oli keskeytetty, mutta väitti, että ketään ei olisi nöyryytetty. Kirkuk Now lainasi al-Rikabia:

”We have no problem with any political party in the sub-district yet electoral campaign leads to tension as the security situation is not stable and we fear reaction of people against those teams due to impact of Daesh destruction on people and the town."[[62]](#footnote-62)

Kirkuk Now kertoi Jalawlan kaupungin hallintaa koskien syyskuussa 2021, että paikallispoliisi piti järjestystä yllä kaupungin keskustassa, ja Hashd al-Shaabi kaupungin laitamilla.[[63]](#footnote-63)

* ISIS-konflikti Jalawlan seudulla

Kurdien peshmerga-joukkojen komentaja, eversti Jalil Mam Faiaq väitti helmikuussa 2022 kollegoidensa tavoin, että Salah al-Dinin ja Diyalan läänien sekä Irakin Kurdistanin välisellä alueella oli saatu rampautettua ISISin toimintaa ja estettyä sen operaatioita. Faiaqin mukaan tammi-helmikuussa 2022 ei olisi ollut yhtään hyökkäystä tai terroristista iskua ”Khanaqinin[[64]](#footnote-64) laidoilla”. Hänen mukaansa Islahin alangolla[[65]](#footnote-65) ja Jalawlan pohjoispuolella oli vielä paljon ISISin ”jäänteitä”. Nuo alueet olivat Faiaqin mukaan Irakin keskushallinnon alaisten joukkojen vastuulla.[[66]](#footnote-66)

Shabak Newsin helmikuussa 2022 julkaiseman artikkelin mukaan Diyalan lääniä koskevat riidat Irakin Kurdistanin ja Irakin keskushallinnon välillä sekä näiden joukkojen yhteistyön puute on johtanut siihen että alueella on turvallisuustyhjiö, jota ISIS käyttää hyväkseen. ISIS teki alueella sarjan hyökkäyksiä vuoden 2021 loppupuolella. Iskut vaativat kuolonuhreja ja haavoittuneita. Tämän seurauksena Irakin Kurdistanin ja keskushallinnon alaiset joukot tekivät taannoin yhteisen turvallisuusoperaation terroristien kitkemiseksi alueelta. [[67]](#footnote-67)

Eräs Irakin armeija upseeri väitti helmikuun 2022 lopulla, että operaation seurauksena keskushallinnon joukkojen ja kurdikylien asukkaiden välille olisi palautunut luottamusta, ja että moni kyläläinen olisi luopunut aikeistaan lähteä pakoon alueelta.[[68]](#footnote-68)

* Jalawlan alueen turvallisuusvälikohtaukset 2021–2022

Jalawlan alueella on raportoitu muun muassa seuraavat turvallisuusvälikohtaukset vuonna 2021–2022. Lista ei ole tyhjentävä vaan siihen on pyritty kokoamaan keskeisiä tapahtumia sekä osoittamaan välikohtausten kirjoa.

* Sheikki Taha Muhammed Al-Azizi surmattiin ISISin toimesta Jalawlan laitamilla tammikuussa 2021. Hän kuului Jalawlan heimoneuvostoon.[[69]](#footnote-69)
* ISISin taistelijat hyökkäsivät Irakin armeijan tarkastuspistettä vastaan Pohjois-Jalawlan alueella 4.2.2021. Yksi sotilas sai surmansa ja toinen haavoittui.[[70]](#footnote-70)
* Irakin Kurdistanin ja Irakin keskushallinnon joukot sekä Hashd al-Shaabin joukot ryhtyivät perustamaan turvallisuusvyöhykettä Jalawlan laitamille Zour Sheikh Baban kylien läheisyyteen maaliskuun 2021 toisella viikolla. Tarkoitus oli valvoa terroristien liikkeitä tarkastuspisteillä ja kameroilla. Anonyymin turvallisuuslähteen mukaan operaatio oli tärkeä Diyalan läänin turvallisuudelle. Artikkelista saa käsityksen, että mainituissa kylissä asuisi noin 8 000 ihmistä.[[71]](#footnote-71)
* Toukokuussa 2021 ISISin toiminta johti paikallisten ihmisten pakoon seitsemästä kylästä[[72]](#footnote-72) Jalawlan pohjoispuolella. Diyalan läänin kuvernööri Muthanna al-Tamimi kertoi, että ISIS oli läsnä Jezzanin tienoilla, Hamrinin vuorella ja Jalawlan pohjoispuolisilla alueilla. Hänen mukaansa ISISiä oli hyvin vaikeata pitää aisoissa, eikä alueelta saanut hyvää tiedustelutietoa. Kuvernööri korosti Irakin Kurdistanin ja Irakin keskushallinnon yhteistyön tarvetta alueiden saamiseksi kontrolliin. Peshmerga-joukkojen 5. prikaatin edustaja, kapteeni Umed Rash kertoi, että ISIS oli kyennyt käyttämään hyväkseen alueen turvallisuustyhjiötä järjestäytymällä uudelleen ja suorittamalla operaatioita.[[73]](#footnote-73)
* ISIS sieppasi kaksi ihmistä 4.7.2021 Umm Hantan kylästä Jalawlan laitamilla. Paikalliset ihmiset etsivät siepattuja ja tämä johti välikohtaukseen terroristien kanssa. Viisi siviiliä sai surmansa.[[74]](#footnote-74)
* ISIS hyökkäsi Irakin armeijan parakkeja vastaan Jalawlan laitamilla Helwanin[[75]](#footnote-75) hautausmaan lähellä 31.7.2021. Yksi sotilas sai surmansa ja yksi Humvee-ajoneuvo poltettiin.[[76]](#footnote-76)
* Hashd al-Shaabi teki laajan ISISin vastaisen etsintäoperaation Diyala-joen varsilla ja Jalawlan laitamilla 19.8.2021 saatuaan tietoa, että ISIS aikoisi tehdä iskuja shiiojen Ashura-juhlan kulkueisiin.[[77]](#footnote-77)
* ISIS teki hyökkäyksen sotilaiden asemia vastaan Akbashin Jalawlan lähellä 5.11.2021. Iskussa ei tullut uhreja.[[78]](#footnote-78)
* Kaksi Irakin armeijan 53. prikaatin sotilasta ammuttiin tarkk’ampujan toimesta ja kranaatinheittimen kranaatteja ammuttiin Jalawlan pohjoispuolella Husseinin kylän lähellä Naqhsbandin alueella 19.11.2021.[[79]](#footnote-79) Shafaq News huomioi, että Jalawlan pohjoispuolisella alueella oli ollut yli kaksi vuotta turvallisuusongelmia muualta paenneiden ISISin taistelijoiden soluttauduttua alueelle[[80]](#footnote-80)
* Hashd al-Shaabin joukot aloittivat noin 24.11.2021 laajan ISISin vastaisen etsintäoperaation kahdella akselilla, Jalawlan pohjoispuoliselta vuoristoalueelta (Nashbandi intersection) Qara Tepen pohjoispuolelle ulottuvalle alueelle (Khaderan intersection).[[81]](#footnote-81)
* Irakin armeijan 1. divisioonan joukkoihin sijoitetut Irakin sotilastiedustelun edustajat pidättivät sotilaiden kanssa ISISin terroristiksi epäillyn henkilön Jalawlan kunnan Helwanin kylässä noin 30.11.2021.[[82]](#footnote-82)
* Hashd al-Shaabin ja Irakin armeijan joukot suorittivat etsintäoperaation Jalawlan ja Qara Tepen välisellä alueella Al-Hawrassa joulukuun 2021 puolivälissä. Etsintään osallistuivat Hashd al-Shaabin joukoista (Badrin organisaatioon kuuluvat) 23. ja 24. prikaatit.[[83]](#footnote-83)
* IED:n[[84]](#footnote-84) räjähdyksessä Jalawlan pohjoispuolella haavoittui yksi henkilö (paimen) 30.3.2022. Samalla alueella oli toinenkin IED:n räjähdys saman vuorokauden aikana. Kukaan ei loukkaantunut iskussa. Paikalliset asukkaat varoittivat ISISin paluusta.[[85]](#footnote-85)
* Yksi paimen ja hänen 15 lammastaan haavoittuivat IED:n räjähdyksestä Jalawlan koillispuolella Sheikh Baban alueella olevalla laitumella noin 1.4.2022.[[86]](#footnote-86)

ACLED-konfliktitietokannan mukaan Jalawlan kunnassa tapahtui vuonna 2021 yhteensä 53 turvallisuusvälikohtausta, joista räjähde- ja etäiskuja 30, taisteluita 19 ja väkivaltaa siviilejä vastaan- kategoriassa 4 tapausta. Välikohtauksissa sai surmansa 45 ihmistä, joista 1–2 oli siviilejä. Ainakin yksi siviili haavoittui iskuissa. Paikkakunnista toistuvat varsinkin Sheikh Baba[[87]](#footnote-87) (Jalawlan pohjoispuolella), Ghaya, al-Islahin kylä Jalawlan kaupungin lähellä, Helwanin vuoristoalue Jalawlan ja Khanaqinin pohjoisessa välimaastossa sekä Hamrinin järvi, joka sijaitsee Jalawlan lounaispuolella.[[88]](#footnote-88)

ACLED-konfliktitietokannan mukaan tammi-maaliskuussa 2022 Jalawlan kunnassa oli 5 turvallisuusvälikohtausta, jotka olivat kaikki räjähde- ja etäiskuja. Välikohtauksissa ei ollut tiettävästi kuolonuhreja. Kaksi välikohtausta oli Irakin armeijan tykistöiskuja Hamrinin järven alueelle ISISiä vastaan ja kaksi oli ISISin IED-iskuja paimenia vastaan Jalawlan pohjoispuolella Sheikh Baban ja al-Islahin kylän alueilla. Yksi paimen haavoittui. Jalawlan kaupungissa tehtiin tuntemattoman tahon käsikranaatti-isku siviilitaloa vastaan.[[89]](#footnote-89)

**2. Mitkä ovat Jalawlan paluuolosuhteet? Onko alueelta raportoitu viime aikoina paluiden estämisiä kurdien tai muiden ryhmien kohdalla?**

Jalawlan alueella viime aikoina tapahtuneista paluun estämisistä ei löytynyt tässä vaiheessa tietoa käytössä olleista lähteistä.[[90]](#footnote-90)

YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimisto OCHA kertoi toukokuussa 2021, että Diyalan läänissä on kuivuuden ja veden puutteen riski, koska lääni on riippuvainen Hamrinin järvestä, johon Sirwan-joki virtaa Iranista. Hamrinin järven pinta on laskenut selvästi vuoden sisällä, ja järven pinta-ala on supistunut puolella. Tämä vaikuttaa keinokasteluun ja maanviljelyyn. Saadiyasta kotoisin olevat, maan sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt (IDP) mainitsivat Diyala-joen kuivuneen kastelukanavan yhtenä paluun esteenä. Khanaqinin kaupungissa ja Jalawlassa taas asukkaat kertoivat kastelukanavien kuivumisen tarkoittavan sitä, että vettä tulisi pumpata alueelle, jotta maanviljelys voisi jatkua.[[91]](#footnote-91)

Vesiasioiden ministeriö oli kieltänyt suurimmalta osalta Diyalan läänin maanviljelijöistä kesäsatojen kylvämisen vesistöjen vähenevän vesimäärän vuoksi. OCHA arvioi, että tämä tulee vaikuttamaan negatiivisesti väestön tuloihin ja saattaa aiheuttaa ruokaturvattomuutta. OCHAn arvion mukaan vedenpuute ja kuivuus tulee koskettamaan Diyalan läänissä lähikuukausina Pohjois-Muqdadiyaa, Khanaqinin piirikunnan Jalawlaa ja Saadiyaa, Kifrin piirikunnan Jbaraa ja Qara Tepeä sekä Baladroozin piirikunnan Mandalia ja Qazanyaa.[[92]](#footnote-92)

Khanaqinin piirikunnassa kotien kokemien vaurioiden laajuus ja sosiaalisen koheesion indikaattorit kuten yhteisöllinen sovinnonteko, paluiden estäminen ja päivittäinen julkinen elämä olivat kesäkuussa 2021 IOM:n kolmiportaisessa luokittelussa vakavuusasteeltaan matalimman tason (low) ongelmia.[[93]](#footnote-93)

IOM:n interaktiivisen Return Index-taulukon mukaan Jalawlan kuntaan oli palannut joulukuuhun 2021 mennessä kolmiportaisen asteikon (severe, medium, low) mukaan vakavuusasteeltaan vaikeimpiin olosuhteisiin 12 192 ihmistä, keskivaikeisiin olosuhteisiin 68 172 ihmistä ja vähiten vakaviin olosuhteisiin 80 364 ihmistä. Palanneiden etnisiä taustoja ei ole mainittu.[[94]](#footnote-94) Khanaqinin piirikunnan siirtolaisuusviraston johtaja Ali Ghaza Agha kertoi huhtikuussa 2022, että Khanaqinissa oli yhä noin 10 000 sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä, jotka olivat kotoisin pääasiassa Saadiyan ja Jalawlan kaupungeista sekä Muqdadiyan alueelta.[[95]](#footnote-95)

IOM:n tammikuussa 2022 julkaisemassa, Irakin paluuasioita käsittelevässä raportissa listataan ns. ”hot spot” -alueita, joissa ainakin yhden elementin (toimeentulo, peruspalvelut, turvallisuus ja sosiaalinen koheesio) tilanne katsotaan vakavuusasteeltaan kolmiportaisessa asteikossa (high, medium, low) korkeaksi, tai joissa elementit katsotaan keskitasoisen vakaviksi, mutta paluumuuttajien määrä on suuri. Diyalan läänissä on kolme tällaista *hot spotia*: Khanaqinin piirikunnassa sijaitseva Jalawla, Kifrin piirikunnassa sijaitseva Qara Tepe[[96]](#footnote-96) ja Muqdadiyan piirikunnassa sijaitseva Muqdadiyan kaupunki lähialueineen.[[97]](#footnote-97)

REACH-hanke[[98]](#footnote-98) teki Jalawlan kaupungin olosuhteita koskevan haastattelututkimuksen joulukuussa 2021 UNHCR:n tuella. IOM osallistui myös tutkimuksen suunnitteluun. Tutkimuksessa haastateltiin 321 kotitaloutta, jotka koostuivat yhtä kotitaloutta lukuun ottamatta paluumuuttajista. Raportissa haastateltuihin kuului 20 yhteisöjohtajaa ja 28 palveluiden tuottamiseen liittyvää avainhenkilöä.[[99]](#footnote-99) Tässä haastatteluiden keskeisiä tuloksia.

* Kotitalouksilla on yleensä ottaen pääsy perusterveydenhuollon piiriin. 42 % kotitalouksista kuitenkin ilmoitti terveydenhuollon pääasialliseksi tarpeekseen (*top priority need*). Jotkut kotitaloudet valittivat terveydenhuollon kalleudesta, koronaviruksen tarttumisen pelosta ja lääkkeiden puutteesta terveydenhuollossa. Yhteisöjohtajien ja avainhenkilöiden valtaosan mukaan tiettyä terveydenhuoltoa kuten syöpähoitoa, kroonisten tautien hoitoja ja psykiatrista hoitoa ei ollut tarjolla.[[100]](#footnote-100)
* Lapset käyvät yleensä ottaen koulua. 6–7 -vuotiaista 98 % sai säännöllistä opetusta lukukaudella 2021–2022. Yhteisöjohtajat kertoivat, että kouluista puuttuu kaikenlaisia tarvikkeita kuten pulpetteja, kirjoja, kirjoitustauluja ja -paperia tai laboratoriolaitteita.[[101]](#footnote-101)
* Kaikki haastatellut kotitaloudet kertovat kuuluvansa vesijohtoverkkoon, ja puolet talouksista kertoo juomavetensä saannin olevan riippuvaista vesijohtoverkosta. Yhteisöjohtajien mukaan vesijohtoverkosto vaati kuitenkin laajennusta. Juomavetensä sai vesijohtoverkosta, joka ei ulottunut kotiin asti kotitalouksista 44 %, pullovedestä 40 %, kuorma-autolla kuljetetusta juomavedestä 9 %, kotiin ulottuvasta vesijohtoverkosta 6 %, ja kaivosta 1 %. Avainhenkilöiden mukaan alueella oli toimivat vesilaitokset ym. vesi-infrastruktuuri, vaikkakin putkissa oli halkeamia.[[102]](#footnote-102)
* Kunnallinen jätehuolto toimii, mutta ei riittävän kattavasti väestömäärään nähden. Osa yhteisöjohtajista kertoi, että jotkut kotitaloudet hävittivät jätteensä tyhjentämällä ne kadulle tai polttamalla. Tämä kertoi jätteiden keräyksen epäsäännöllisyydestä ja keräykseen tarvittavan laitteiston puutteista.[[103]](#footnote-103)
* Kotitalouksista 98 %:lla on toimivat saniteettitilat.[[104]](#footnote-104)
* Jalawlassa työtä tekevästä väestöstä 45 % on töissä epäsäännöllisesti ja 38 % säännöllisesti. Noin 24 % oli eläkkeellä ja 12 % eli säästöillään. Yli 18-vuotiaista taloudellisesti aktiivisista henkilöistä 82 % sai palkkatuloa ja 18 % ei. Työssä olevista 40 % oli töissä rakennusalalla, 22 % hallinnossa tai palveluissa ja 9 % oli käsityöläisiä. Jotkut Jalawlan asukkaat joutuivat kilpailemaan työpaikoista ja moni valitti, että lähimmät avoimet työpaikat sijaitsevat kaukana Jalawlan kaupungista. Yhteisöjohtajien mukaan kaikki taloudet eivät tienanneet riittävästi kulujensa kattamiseksi.[[105]](#footnote-105)
* Noin 97 %:lla Jalawlan asukkaista on riittävä ruokaturva ja 3 %:lla ei. Noin kolmasosa kotitalouksista oli veloissa terveydenhuollon ja muiden kulujen vuoksi. Noin 41 % kotitalouksista oli joutunut kiristämään vyötä esim. myymällä ajoneuvonsa tai muuttamalla halvempaan asuntoon. Noin 43 % kotitalouksista kertoi, että ainakin puolet talouden budjetista menee ruokaan. Tämä kertoo jonkinasteisesta taloudellisesta haavoittuvuudesta ja ruokaturvattomuudesta.[[106]](#footnote-106)
* ISIS-konfliktin seurauksena 69 % Jalawlan kotitalouksista kertoo, että oma koti ei ole vaurioitunut. Noin 30 % kertoi, että koti on osittain vaurioitunut ja 1 % kertoi suurista vaurioista. Kotitalouksista 41 % omistaa asuntonsa, mutta heillä ei ole sitä todistavia asiakirjoja. Noin 32 % kotitalouksista omistaa asuntonsa ja omaa siihen liittyvät asiakirjat. Noin 27 % asuu vuokralla. Noin 86 % kotitalouksista tarvitsee erilaisia tarvikkeita, varsinkin lämmityslaitteita, uuneja ja polttoainetta.[[107]](#footnote-107)
* Varattomille on Jalawlassa tarjolla ilmaisia asianajo-, notaarin yms. palveluita.[[108]](#footnote-108) Noin 40 % kotitalouksista ei tiennyt miten viranomaisille tehdään valitus.[[109]](#footnote-109)
* Noin 8 % kotitalouksista kertoi kärsineensä liikkumisrajoituksista haastattelua edeltäneen kuukauden aikana.[[110]](#footnote-110)
* Noin 99,7 %:lla kotitalouksista on henkilöasiakirjoja. Vain yksi kotitalous kertoi, että henkilöasiakirjoja ei ollut. Lakiasiantuntijoiden mukaan ne kotitaloudet, joilla koettiin olevan ISIS-kytköksiä, oli muita suurempia esteitä (*heightened barriers*) saada uusia asiakirjoja.[[111]](#footnote-111)
* Melkein kaikki Jalawlan kaupungin kotitaloudet ovat kunnallisessa sähköverkossa. Sähköinfrastruktuurin (muuntajat, sähköjohdot ja -pylväät) kokemat vauriot olivat kuitenkin ongelmana. Noin 21 % kotitalouksista sai sähköä yli 12 h/vrk, yli 54 % kotitalouksista sai sähköä 9–2 h/vrk ja 25 % sai sähköä alle 9 h/vrk.[[112]](#footnote-112)
* Jalawlan kotitaloudet kertovat seuraaviin asioihin liittyvistä humanitaarisista tarpeista: työ/ toimeentulotuki (50 % kotitalouksista), ruoka (42 %), terveydenhuolto (42 %), asunto (38 %), psykososiaalinen tuki (9 %), juomavesi (6 %). Noin 94 % kotitalouksista ei ollut saanut humanitaarista apua haastattelua edeltäneen kuukauden aikana.[[113]](#footnote-113)
* Suurimmalla osalla kotitalouksista ei ole haastatteluiden mukaan Jalawlassa vakavaa suojelun tarvetta (*severe protection needs*). Noin 99 % kotitalouksista kertoi, ettei kärsi syrjinnästä/ stigmatisaatiosta. Noin 9 % kotitalouksista ei kokenut oloaan turvalliseksi nykyisellä kotipaikallaan ja pelkäsi väkivaltaa. Noin 30 % kotitalouksista kertoi, että yksi tai useampi lapsi kärsii psykososiaalisista ongelmista.[[114]](#footnote-114)

Raportin johtopäätösten mukaan Jalawlan kaupunki on palautunut myönteisellä tavalla ISIS-konfliktista, mutta palveluiden piiriin pääsyssä ja joissakin kotitalouden tarpeissa on vielä merkittäviä haasteita. Suurehko määrä kotitalouksista vaikuttaa kamppailevan taloudellisen tilanteensa kanssa saadakseen perustarpeensa tyydytettyä. Avainhenkilöiden mukaan Jalawlaan tarvittaisiin muun muassa lisää ammattikoulutusta, yrityksiä ja projekteja.[[115]](#footnote-115)

## Lähteet

ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project. <https://acleddata.com/data-export-tool> (käyty 8.4.2022)

BBC

4.2.2021. *Iraqi army soldier, two IS militants killed in Diyala, Anbar*. Saatavilla: Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 13.4.2022)

27.9.2017. *Iraqi Kurds decisively back independence in referendum*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41419633> (käyty 21.1.2022)

Crisis Group 14.12.2018. *Reviving UN Mediation on Iraq’s Disputed Internal Boundaries.* Middle East Report N°194. <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/194-reviving-un-mediation-on-iraq-s-disputed-internal-boundaries.pdf> (käyty 18.1.2022)

David M. Witty 30.3.2022. *In Iraq, improvised explosive device attack north of Jalawla subdistrict*… [tviitti]. <https://twitter.com/DavidMWitty1/status/1509216258876706822> (käyty 6.4.2022)

ESTA 1.9.2021. *ISIS militants attack civilians, Iraqi military in Diyala – official, source*. <https://esta.krd/en/88625/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=isis-militants-attack-civilians-iraqi-military-in-diyala-official-source> (käyty 6.4.2022)

EUAA – European Union Agency for Asylum 1/2022. *Iraq Security Situation*. Country of Origin Information Report. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022_02_EUAA_COI_Report_Iraq_Security_situation.pdf> (käyty 8.4.2022)

Institut Kurde de Paris 9/2021. *Bulletin n°438 - Septembre / September 2021*. <https://www.institutkurde.org/publications/bulletins/pdf/438.pdf> (käyty 13.4.2022)

IOM – International Office for Migration

1/2022. *Return Index. Findings Round Fourteen – Iraq*. <https://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/202229221388_IOM_dtm_return_index_round14_Dec_2021.pdf> (8.4.2022)

12/2021. *Return Index*. -> Dashboard. <https://iraqdtm.iom.int/ReturnIndex> (käyty 20.1.2022)

IOM – International Office for Migration, RWG – Returns Working Group & SI – Social Inquiry 6/2021. *Return dynamics in Diyala Governorate*. <https://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/20216102232463_iom_dtm_Return_Dynamics_in_Diyala_June2021.pdf> (käyty 19.1.2022)

IRIS – Institute of Regional and International Studies/ Skelton, Mac & Saleem, Zmkan Ali 2/2021. *Displacement and Iraq's Political Marketplace: Addressing Political Barriers to IDP Return*. <https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/iris_displacementreport_singlepages.pdf> (käyty 6.4.2022)

Al Jazeera/ Trenchard, Tommy 23.7.2016. *‘Either you join ISIL or you challenge them’*. <https://www.aljazeera.com/news/2016/7/23/either-you-join-isil-or-you-challenge-them> (käyty 19.1.2022)

Kirkuk Now/ Ahmed, Laila 21.9.2021. *Shiite paramilitary ban Kurdish party from campaign northeast of Baghdad*. <https://www.kirkuknow.com/en/news/66501> (käyty 8.4.2022)

Knights, Michael

27.4.2021. *Profile: Asaib Ahl al-Haq*. The Washinton Institute for Near East Policy. Policy Analysis. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/profile-asaib-ahl-al-haq-0> (käyty 11.4.2022)

8/2019. *Iran's Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups*. CTC Sentinel, August 2019, Vol 12, Issue 7, s. 1-11. <https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2019/08/CTC-SENTINEL-072019.pdf> (käyty 8.4.2022)

8/2008. *Pursuing Al-Qa`ida into Diyala Province.* CTC Sentinel, August 2008, Vol 1, Issue 9, s. 4–7. <https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2010/07/CTCSentinel-Vol1Iss9.pdf> (käyty 20.1.2022)

Knights, Michael & Mello, Alex 10/2016. *Losing Mosul, Regenerating in Diyala: How the Islamic State Could Exploit Iraq’s Sectarian Tinderbox*. CTC Sentinel, October 2016, Volume 9, Issue 10. <https://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2016/10/CTC-SENTINEL_Vol9Iss109.pdf> (käyty 20.1.2022)

Kurdish Globe 12.12.2010. *Jalawla’s Kurds evacuate, fleeing threats*. s. 3. [https://web.archive.org/web/20111011145449/http://www.kurdishglobe.net/get-pdf-file/KurdishGlobe-2010-12-11.pdf?ID=280](https://web.archive.org/web/20111011145449/http%3A//www.kurdishglobe.net/get-pdf-file/KurdishGlobe-2010-12-11.pdf?ID=280) (käyty 7.4.2022)

LAPD – Local Area Development Programme in Iraq 2/2018. *Provincial Response Plan*. <https://new.ladp-iraq.eu/c/1c_prp/docs/Diyala_PRP_2018-2022_en.pdf> (käyty 18.1.2022)

LSE – London School of Economics/ Saleem, Zmkan Ali, Skelton, Mac & van den Toorn, Christine M. 14.11.2018. *Security and Governance in the Disputed Territories Under a Fractured GOI: The Case of Northern Diyala*. <https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/11/14/security-and-governance-in-the-disputed-territories-under-a-fractured-goi-the-case-of-northern-diyala/> (käyty 20.1.2022)

LSE – London School of Economics/ Skelton, Mac & Saleem, Zmkan Ali 2/2019. *Iraq’s disputed internal boundaries after ISIS: heterogeneous actors vying for influence*. <http://eprints.lse.ac.uk/100100/> (käyty 21.1.2022)

Maahanmuuttovirasto

21.1.2022. *Irak / Diyalan lääni, Khanaqinin piirikunta, Saadiyan alue/kaupunki, kurdit, paluu*. [kyselyvastaus]. Saatavilla Tellus-maatietokannassa.

17.12.2020. *Irak / Jalawla, turvallisuustilanne, kurdit, paluu*. [kyselyvastaus]. Saatavilla Tellus-maatietokannassa.

NINA – National Iraqi News Agency

16.12.2021. *A Security Operation Launched To Search For The Kidnapped In Diyala*. Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 6.4.2022)

30.11.2021. *Military Intelligence arrests one of the ISIS terrorists in Diyala.* Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 6.4.2022)

25.11.2021. *The PMF Launch A Large-Scale Security Operation To Hunt Down ISIS Remnants In Diyala*. Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 6.4.2022)

5.11.2021. *An ISIS Attack On A Military Point Near Jalawla In Diyala*. Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 6.4.2022)

19.8.2021. *A Two-Axis Security Operation Launched To Track Down ISIS Cells In Diyala*. Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 6.4.2022)

9.3.2021. *A Security Cordon Plan In Zour Sheikh Baba, Northeast Of Baqubah*. Factiva-uutistietokannassa [edellyttää kirjautumista] (käyty 6.4.2022)

OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 5/2021. *OCHA Iraq. Humanitarian Bulletin*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/may_2021_humanitarian_bulletin.pdf> (käyty 20.1.2022)

REACH 2/2022. *Jalawla area-based assessment*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_IRQ_Profile_Jalawla-ABA_Feb-2022_final-1.pdf> (käyty 11.4.2022)

Reuters 9.9.2011. *Kurdish troops on patrol in Iraq's restive Diyala*. <https://news.trust.org/item/20110909150100-8q2y3/> (käyty 20.1.2022)

Rudaw 19.10.2017. *One killed, three wounded in protest in Khanaqin*. <https://www.rudaw.net/english/kurdistan/191020177> (käyty 21.1.2022)

Rudaw/ Hussamadin, Hiwa 3.5.2021. *Civilians flee surging ISIS in Diyala*. <https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/030520212> (käyty 8.4.2022)

Shafaq News

6.4.2022. *More than 10,000 displaced families are still in Khanaqin, official*. <https://shafaq.com/en/Iraq-News/More-than-10-000-displaced-families-are-still-in-Khanaqin-official> (käyty 11.4.2022)

28.2.2022. *Peshmerga crippled ISIS movements between Diyala and Kurdistan, officers say*. <https://shafaq.com/amp/en/All-News/Peshmerga-crippled-ISIS-movements-between-Diyala-and-Kurdistan-officers-say> (käyty 6.4.2022)

6.12.2021. *Arabization obliterated the character of 72 Kurdish villages in Diyala, KDP official says*. <https://shafaq.com/en/Iraq-News/Arabization-obliterated-the-character-of-72-Kurdish-villages-in-Diyala-KDP-official-says> (käyty 19.1.2022)

18.11.2021. *ISIS killed two Iraqi soldiers north of Jalawla*. <https://shafaq.com/en/Iraq-News/ISIS-killed-two-Iraqi-soldiers-north-of-Jalawla> (käyty 11.4.2022)

14.4.2021. *A systematic nationalist plans to marginalize the Kurds in Jalawla, PUK official say*s. <https://shafaq.com/en/Kurdistan/A-systematic-nationalist-plans-to-marginalize-the-Kurds-in-Jalawla-PUK-official-says> (käyty 11.4.2022)

11.2.2021. *An Iraqi Soldier wounded in an ISIS attack in Diyala*. <https://shafaq.com/en/Iraq-News/An-Iraqi-Soldier-wounded-in-an-ISIS-attack-in-Diyala> (käyty 6.4.2022)

TØM CΛT @TomtheBasedCat

1.4.2022. *1 shepherd and 15 of his sheep were wounded following an IED blast*… [tviitti]. <https://twitter.com/TomtheBasedCat/status/1509726120349949960?s=03> (käyty 6.4.2022)

19.11.2021. *2 soldiers from the Army were Killed in Action last night following sniper fire north of Jalawla*… [tviitti]. <https://twitter.com/TomtheBasedCat/status/1461473352661356545?s=03> (käyty 19.11.2021)

31.7.2021. *ISIS targeted an Army barracks on Jalawla outskirts*… [tviitti]. <https://mobile.twitter.com/TomtheBasedCat/status/1421242851229409280> (käyty 6.4.2022)

5.7.2021. *ISIS kidnapped 2 people from Umm Hanta village last night on the outskirts of Jalawla*… [tviitti]. <https://mobile.twitter.com/TomtheBasedCat/status/1412148441652813836> (käyty 6.4.2022)

4.6.2021. *Sheikh Taha Muhammed Al-Azizi was actually killed by ISIS on Jalawla outskirts in January of this year…* [tviitti]. <https://mobile.twitter.com/TomtheBasedCat/status/1400602746689105925> (käyty 6.4.2022)

USIP – United States Institute of Peace/ Kane, Sean 2011, s. 16. *Iraq`s Disputed Territories: a view of the Political Horizon and Implications for U.S. Policy*. <https://www.files.ethz.ch/isn/128591/PW69.pdf> (käyty 21.1.2022)

Washington Kurdish Institute 23.9.2021. *Kirkuk Minute September 23, 2021*. <https://www.institutkurde.org/publications/bulletins/pdf/438.pdf> (käyty 13.4.2022)

**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. Muqtada al-Sadrin militiasta Mahdin armeijasta aikanaan irronnut AAH on nykyään merkittävä irakilainen aseellinen ryhmä, joka on kytköksissä Iraniin ja suorittaa soluillaan ja proxy-ryhmillään monenlaisia aseellisia, media- ja sosiaalisia operaatioita ja ohjelmia. AAH on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja Yhdysvallat liitti militian sekä sen johtajan Qais al-Khazalin terroristilistalleen 10.1.2020. Militia on myös mukana politiikassa. (Knights 27.4.2021) [↑](#footnote-ref-1)
2. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 14; Knights, Michael 8/2019, s. 5; IRIS/ Skelton & Saleem 2/2021, s. 22, 25–26; EUAA 1/2022, s. 121. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê, engl. The Patriotic Union of Kurdistan. [↑](#footnote-ref-3)
4. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 12; Shafaq News 14.4.2021; Kirkuk Now/ Ahmed 21.9.2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Katso myös aikaisempi kyselyvastaus KT154 koskien Jalawlaa. (Maahanmuuttovirasto 17.12.2020) [↑](#footnote-ref-5)
6. United States Institute of Peace. [↑](#footnote-ref-6)
7. Translitteroitu myös esim. Jalula, Julula, Gulala. Vuonna 2016 Jalawlan kaupungissa oli noin 61 653 asukasta ja maaseudulla noin 31 256 asukasta. (LAPD 2/2018, s. 25–26) [↑](#footnote-ref-7)
8. USIP/ Kane 2011, s. 16. [↑](#footnote-ref-8)
9. USIP/ Kane 2011, s. 67. [↑](#footnote-ref-9)
10. Koskien Jalawlaa, Saddam Husseinin vallankumouksellisen neuvoston (Revolutionary Command Council – RCC) direktiivi no. 1469 vuodelta 1981 määräsi kaikkien kurdiperheiden karkottamisesta Jalawlan kunnasta. (USIP/ Kane 2011, s. 67) [↑](#footnote-ref-10)
11. Saadiyan tilanteesta, katso Maahanmuuttovirasto 21.1.2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. Knights, Michael 8/2008, s. 4; Crisis Group 14.12.2018, s. 14. [↑](#footnote-ref-12)
13. USIP/ Kane 2011, s. 67. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kurdistan Democratic Party, Kurdistanin demokraattinen puolue. [↑](#footnote-ref-14)
15. Iraq News 6.12.2021. [↑](#footnote-ref-15)
16. USIP/ Kane 2011, s. 37. Irakin Kurdistania kannattavat puolueet saivat Jalawlassa vuoden 2005 vaaleissa 38 % äänistä, vuonna 2009 26 % ja vuonna 2010 23 %. (USIP/ Kane 2011, s. 67) [↑](#footnote-ref-16)
17. Reuters 9.9.2011. [↑](#footnote-ref-17)
18. Iraq News 6.12.2021. [↑](#footnote-ref-18)
19. Suom. paluu. [↑](#footnote-ref-19)
20. Myös Irakin al-Qaidassa oli paljon tällaisen taustan omaavia henkilöitä. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kurdish Globe 12.12.2010. [↑](#footnote-ref-21)
22. Islamic State of Iraq and Syria tai yksinkertaisesti Islamic State, tunnetaan myös nimellä Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). [↑](#footnote-ref-22)
23. Khanaqinin kaupunki sijaitsee Jalawlasta noin noin 20 km koilliseen lähellä Iranin rajaa. [↑](#footnote-ref-23)
24. Crisis Group 14.12.2018, s. 14; Al Jazeera/ Trenchard 23.7.2016. [↑](#footnote-ref-24)
25. Irakin hallitukseen väljästi liitoksissa oleva aseellisten militioiden ryhmittymä, jota kontrolloivat ISISiä vastaan taistelleet shiiamilitiat. Hashd al-Shaabiin kuuluu myös sunnien ja vähemmistöjen militioita. Tunnetaan myös nimillä Popular Mobilisation Units (PMU) ja Popular Mobilization Forces (PMF). [↑](#footnote-ref-25)
26. LSE/ Saleem, Skelton & van den Toorn 14.11.2018; LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 12; EUAA 1/2022, s. 125. [↑](#footnote-ref-26)
27. Crisis Group 14.12.2018, s. 14; Al Jazeera/ Trenchard 23.7.2016. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kirkuk Now/ Ahmed 21.9.2021; REACH 2/2022, s. 2. [↑](#footnote-ref-28)
29. REACH 2/2022, s. 2. [↑](#footnote-ref-29)
30. Translitteroitu myös esim. Qarawi, Kurwi, Kerwi, Kerwei. [↑](#footnote-ref-30)
31. EUAA 1/2022, s. 122. [↑](#footnote-ref-31)
32. Crisis Group 14.12.2018, s. 14. [↑](#footnote-ref-32)
33. Al Jazeera/ Trenchard 23.7.2016. [↑](#footnote-ref-33)
34. Knights & Mello mainitsevat seuraavat sunnien kapinallisryhmät, täsmentämättä tarkemmin millä alueilla ne toimivat: AQI/ISI, the Islamic Army of Iraq (IAI), 1920s Revolution Brigades, Hamas al-Iraq, Ansar al-Sunna, Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshbandia (JRTN), Al-Awda. (Knights & Mello 10/2016, s. 2–3) [↑](#footnote-ref-34)
35. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 14. [↑](#footnote-ref-35)
36. BBC 27.9.2017. [↑](#footnote-ref-36)
37. Crisis Group 14.12.2018, s. 15. [↑](#footnote-ref-37)
38. Rudaw 19.10.2017. [↑](#footnote-ref-38)
39. Crisis Group 14.12.2018, s. 15. [↑](#footnote-ref-39)
40. IRIS/ Skelton & Saleem 2/2021, s. 25–26. [↑](#footnote-ref-40)
41. Crisis Group 14.12.2018, s. 15. [↑](#footnote-ref-41)
42. Crisis Group 14.12.2018, s. 14–15 ja alaviite 60. [↑](#footnote-ref-42)
43. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 14; EUAA 1/2022, s. 121. [↑](#footnote-ref-43)
44. Tukikohdan nimi oli FOB Cobra. [↑](#footnote-ref-44)
45. Knights, Michael 8/2019, s. 5. [↑](#footnote-ref-45)
46. Knights, Michael 8/2019, s. 5. [↑](#footnote-ref-46)
47. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 14; EUAA 1/2022, s. 121. [↑](#footnote-ref-47)
48. Crisis Group viitannee tällä lähinnä ISISiin. [↑](#footnote-ref-48)
49. Crisis Group 14.12.2018, s. 14. [↑](#footnote-ref-49)
50. London School of Economics. [↑](#footnote-ref-50)
51. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 12. [↑](#footnote-ref-51)
52. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 14; EUAA 1/2022, s. 121. [↑](#footnote-ref-52)
53. LSE/ Skelton & Saleem 2/2019, s. 14–15. [↑](#footnote-ref-53)
54. Institute of Regional and International Studies on Suleimanian amerikkalaisen yliopiston alainen tutkimuslaitos. [↑](#footnote-ref-54)
55. Internally displaced person. [↑](#footnote-ref-55)
56. IRIS/ Skelton & Saleem 2/2021, s. 22, 25. [↑](#footnote-ref-56)
57. Shafaq News 14.4.2021. [↑](#footnote-ref-57)
58. IOM, RWG & SI 6/2021, s. 9. [↑](#footnote-ref-58)
59. European Union Agency for Asylum. [↑](#footnote-ref-59)
60. EUAA 1/2022, s. 143. Tieto on peräisin raportista IOM, RWG & SI 6/2021, s. 9. [↑](#footnote-ref-60)
61. Kirkuk Now/ Ahmed 21.9.2021; myös Washington Kurdish Institute 23.9.2021, julkaisussa Institut Kurde de Paris 9/2021, s. 48. [↑](#footnote-ref-61)
62. Kirkuk Now/ Ahmed 21.9.2021. [↑](#footnote-ref-62)
63. Kirkuk Now/ Ahmed 21.9.2021. [↑](#footnote-ref-63)
64. Artikkeli ei mainitse tarkoitetaanko tässä Khanaqinin kaupunkia tai piirikuntaa. [↑](#footnote-ref-64)
65. Tällä tarkoitettaneen Jalawlan pohjoispuolella sijaitsevaa aluetta (Islah basin), jossa sijaitsee myös Islah-niminen kylä. Alueelta on raportoitu ISISiin liittyviä välikohtauksia (esim. Shafaq News 11.2.2021; ESTA 1.9.2021). [↑](#footnote-ref-65)
66. Shafaq News 28.2.2022. [↑](#footnote-ref-66)
67. Shafaq News 28.2.2022. [↑](#footnote-ref-67)
68. Shafaq News 28.2.2022. [↑](#footnote-ref-68)
69. TØM CΛT 4.6.2021. [↑](#footnote-ref-69)
70. BBC 4.2.2021. [↑](#footnote-ref-70)
71. NINA 9.3.2021. [↑](#footnote-ref-71)
72. Rudawin artikkelissa mainitaan yksi kylä nimeltä: Hessad. Artikkelin yhteydessä on video alueen tilanteesta. (Rudaw/ Hussamadin 3.5.2021) [↑](#footnote-ref-72)
73. Rudaw/ Hussamadin 3.5.2021; EUAA 1/2022, s. 133. [↑](#footnote-ref-73)
74. TØM CΛT 5.7.2021. [↑](#footnote-ref-74)
75. Translitteroitu myös Hulwan. [↑](#footnote-ref-75)
76. TØM CΛT 31.7.2021. [↑](#footnote-ref-76)
77. NINA 19.8.2021. [↑](#footnote-ref-77)
78. NINA 5.11.2021. [↑](#footnote-ref-78)
79. TØM CΛT 19.11.2021. [↑](#footnote-ref-79)
80. Shafaq News 18.11.2021. [↑](#footnote-ref-80)
81. NINA 25.11.2021. [↑](#footnote-ref-81)
82. NINA 30.11.2021. [↑](#footnote-ref-82)
83. NINA 16.12.2021. [↑](#footnote-ref-83)
84. Improvised Explosive Device, improvisoitu räjähde. [↑](#footnote-ref-84)
85. David M. Witty 30.3.2022. [↑](#footnote-ref-85)
86. TØM CΛT 1.4.2022. [↑](#footnote-ref-86)
87. Translitteroitu myös esim. Shekh Bawa. [↑](#footnote-ref-87)
88. ACLED 2021. [↑](#footnote-ref-88)
89. ACLED 2022, tammi-maaliskuun välikohtaukset. [↑](#footnote-ref-89)
90. Katso myös aikaisempi kyselyvastaus KT154 koskien Jalawlaa. (Maahanmuuttovirasto 17.12.2020) [↑](#footnote-ref-90)
91. OCHA 5/2021, s. 2. [↑](#footnote-ref-91)
92. OCHA 5/2021, s. 2. [↑](#footnote-ref-92)
93. IOM, RWG & SI 6/2021, s. 9. [↑](#footnote-ref-93)
94. IOM 12/2021. [↑](#footnote-ref-94)
95. Shafaq News 6.4.2022. [↑](#footnote-ref-95)
96. IOM:n käyttää muotoa Qara Tabe. [↑](#footnote-ref-96)
97. IOM 1/2022, s. 2. [↑](#footnote-ref-97)
98. REACH on kahden kansainvälisen kansalaisjärjestön (IMPACT Initiatives ja ACTED) sekä YK:n operatiivisen satelliittisovellusohjelman (UN Operational Satellite Applications Programme, UNOSAT) yhteishanke. Sen tehtävänä on vahvistaa näyttöön pohjautuvaa avunantajien päätöksentekoa tehokkaan tiedon keräämisen, hallinnan ja analyysin avulla ennen kriisiä, sen aikana ja sen jälkeen. (REACH 2/2022, s. 15) [↑](#footnote-ref-98)
99. REACH 2/2022, s. 2–5. [↑](#footnote-ref-99)
100. REACH 2/2022, s. 6. [↑](#footnote-ref-100)
101. REACH 2/2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-101)
102. REACH 2/2022, s. 8. [↑](#footnote-ref-102)
103. REACH 2/2022, s. 8. [↑](#footnote-ref-103)
104. REACH 2/2022, s. 8. [↑](#footnote-ref-104)
105. REACH 2/2022, s. 9. [↑](#footnote-ref-105)
106. REACH 2/2022, s. 10. [↑](#footnote-ref-106)
107. REACH 2/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-107)
108. REACH 2/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-108)
109. REACH 2/2022, s. 12. [↑](#footnote-ref-109)
110. REACH 2/2022, s. 12. [↑](#footnote-ref-110)
111. REACH 2/2022, s. 12. [↑](#footnote-ref-111)
112. REACH 2/2022, s. 12. [↑](#footnote-ref-112)
113. REACH 2/2022, s. 13. [↑](#footnote-ref-113)
114. REACH 2/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-114)
115. REACH 2/2022, s. 15. [↑](#footnote-ref-115)