Kenia / Yksinäiset naiset, siirtyminen maan sisällä, aviottoman lapsen asema

Kenya / Single women, displacement within the country, status of an illegitimate child.

**Kysymykset**

1. Mikä on yksinäisten naisten asema Keniassa?  
2. Kohdistuuko yksinäisiin naisiin oikeudenloukkauksia? Kenen taholta yksinäinen nainen voi olla oikeudenloukkausten vaarassa? Onko oikeudenloukkausten yleisyydestä tietoa? Voiko yksinäinen nainen turvautua viranomaisten suojeluun mahdollisia oikeudenloukkauksia vastaan?  
3. Mikä on yksinäisten naisten mahdollisuus asua itsenäisesti ja elättää itsensä Keniassa? Mitkä seikat vaikuttavat naisten mahdollisuuteen elättää itsensä?  
4. Millainen on maan sisäisesti siirtyneiden yksinäisten naisten tilanne Nairobissa? Kohdistuuko heihin syrjintää tai oikeudenloukkauksia viranomaisten tai paikallisten taholta?  
5. Minkälaisia ongelmia henkilöllisyysasiakirjojen puute voi aiheuttaa sisäisesti siirtyneille Nairobissa?  
6. Millainen on avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten asema Keniassa (lainsäädäntö, yhteiskunnalliset asenteet)? Vaikuttaako asemaan se, että toinen vanhemmista ei ole Kenian kansalainen tai että lapsi on syntynyt ulkomailla?  
7. Onko avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin tai heidän vanhempiinsa kohdistunut Keniassa oikeudenloukkauksia? Jos kyllä, millaisia ja keiden toimesta? Onko oikeudenloukkausten tapahtuessa vanhemmilla saatavilla viranomaissuojelua?

***Questions***

1. What is the situation of single women in Kenya?  
  
2. Are single women subjected to infringements? From whom can a single woman be in danger of violations of rights? Is there information on the prevalence of rights violations? Can a lonely woman rely on the protection of the authorities against possible violations of rights?  
  
3. What is the opportunity for single women to live independently and support themselves in Kenya? What factors affect women's ability to support themselves?  
  
4. What is the situation of internally displaced single women in Nairobi? Are they subject to discrimination or infringements by authorities or local people?  
  
5. What kind of problems can the lack of identity documents cause for IDPs in Nairobi?  
  
6. What is the status of children born out of wedlock in Kenya (legislation, social attitudes)? Does the fact that one of the parents is not a Kenyan citizen or that the child was born abroad affect the status?  
  
7. Have children born out of wedlock or their parents been subjected to infringements in Kenya? If so, what kind and by whom? In the case of infringements reported, is there official protection available to parents?

## Mikä on yksinäisten naisten asema Keniassa?

**Taustaa**

Kenian tilastokeskuksen mukaan maan väkiluku oli vuonna 2019 noin 48 miljoonaa.[[1]](#footnote-1) CIA World Factbook arvioi Kenian väkiluvun olevan vuonna 2023 yli 57 miljoonaa. Saman lähteen mukaan väestöstä kristittyjä on noin 86 %, muslimeita noin 11 %, muihin uskontokuntiin kuuluvia noin 2 % ja uskonnottomia noin 2 %. Maassa on useita etnisiä ryhmiä, joista suurimpia ovat kikujut (n. 17 % väestöstä), luhyat (n. 14 %), kalenjinit (n. 13 %), luot (n. 11 %), kambat (n. 9 %), somalit (n. 6 %), kisiit (n. 6 %), mijikendat (n. 5 %), merut (n. 4 %), masait n. 3 %) ja turkanat n. 2 %).[[2]](#footnote-2)

Kenian etninen ja uskonnollinen monimuotoisuus heijastuu moninaisiin arkipäivän käytäntöihin sekä perhe- ja perintölainsäädäntöön ja siten myös naisten asemaan ja oikeuksiin. Osa Kenian vähemmistö- ja alkuperäiskansoihin kuuluvista naisista on syrjinnän ja oikeudenloukkausten kohteena kuuluessaan yhteiskunnassa perinteisesti marginalisoituun ryhmään.[[3]](#footnote-3) Esimerkiksi naisten sukuelinten silpomistraditio (Female Genital Mutilation / FGM) koskee lähes kaikkia naisia somali- ja masai-yhteisöissä, kun taas esimerkiksi turkana-yhteisön keskuudessa n. joka kymmenes nainen silvotaan.[[4]](#footnote-4) Perintöoikeus musliminaisilla noudattaa islamilaista sharia-lakia.[[5]](#footnote-5) Sen mukaan esimerkiksi pojat perivät isältään kaksinkertaisen määrän tyttäriin verrattuna.[[6]](#footnote-6) Väestöryhmien, käytäntöjen ja oikeusnormien monimuotoisuudesta johtuen on mahdotonta sanoa mitään yleistä naisten tai yksinäisten naisten asemasta Keniassa. Tässä kyselyvastauksessa keskitytään (yksinäisten) naisten asemaan yleisellä tasolla, eikä vastaus ole kaikenkattava esitys yksinäisten naisten asemasta Keniassa.

**Naisten asemaa ja oikeuksia koskevaa keskeistä lainsäädäntöä Keniassa**

Kenian vuonna 2010 säädetyn perustuslain[[7]](#footnote-7) mukaan mies ja nainen ovat tasa-arvoisia ja heillä tulee olla samat mahdollisuudet poliittisessa, taloudellisessa, kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä. Laki kieltää syrjinnän mm. sukupuolen ja siviilisäädyn perusteella.[[8]](#footnote-8) Perustuslaki turvaa kaikille kansalaisille omaisuudensuojan[[9]](#footnote-9) ja se kieltää esimerkiksi sukupuoleen perustuvan syrjinnän maaomaisuutta koskevassa lainsäädännössä, siihen liittyvissä käytännöissä ja tavoissa.[[10]](#footnote-10)

Kenian lainsäädäntö kieltää perheväkivallan, jonka joukkoon tulkitaan kuuluvaksi mm. avioliitossa tapahtuva seksuaalinen väkivalta, pakko- ja lapsiavioliitot, naisten sukuelinten silpominen (FGM/C[[11]](#footnote-11)), leskeksi jääneen naisen pakkoavioliitto menehtyneen aviomiehen veljen (tai muun sukulaisen) kanssa, henkinen ja fyysinen väkivalta sekä muu henkilöön kohdistuva toiminta, joka vahingoittaa tai voi aiheuttaa välitöntä haittaa henkilön turvallisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille.[[12]](#footnote-12) Abortti Keniassa on mahdollista vain terveydellisin perustein tai lain erikseen sallimissa tapauksissa.[[13]](#footnote-13)

Avioliiton osalta perustuslaki turvaa tasaveroiset oikeudet aviopuolisoiden välillä avioliiton aikana ja avioerossa.[[14]](#footnote-14)

Vuonna 2014 voimaan tulleen avioliittolain[[15]](#footnote-15) mukaan avioliiton solmimisen alaikäraja on 18 vuotta.[[16]](#footnote-16) Avioliittolaki mahdollistaa avioliiton solmimisen ja avioeron perinteisen tapaoikeuden, hinduperinteiden ja islamin lain mukaisesti.[[17]](#footnote-17) Avioliittolain mukaan tuomioistuin voi määrätä henkilön maksamaan elatusapua puolisolle tai entiselle puolisolle:

* jos henkilö on kieltäytynyt tai laiminlyönyt huolehtimasta puolisosta tai entisestä puolisosta avioliittolain edellyttämällä tavalla;
* jos henkilö on hylännyt puolisonsa tai entisen puolisonsa (niin kauan kuin hylkääminen jatkuu);
* avioliittoa koskevan oikeusprosessin (matrimonial proceeding) aikana;
* asumusero- tai avioeropäätöksen myöntämisen yhteydessä tai sen jälkeen;
* jos oletetusti kuolleeksi julistettu aviopuoliso onkin elossa.[[18]](#footnote-18)

Vuonna 2013 voimaan tulleen aviovarallisuutta koskevan lain[[19]](#footnote-19) perusteella aviovaimolla ja -miehellä on samat oikeudet:

* hankkia, hallita, pitää hallussaan, hallita, käyttää ja luovuttaa omaisuutta, joko irtainta tai kiinteää;
* tehdä sopimuksia;
* haastaa ja tulla haastetuksi omissa nimissään.[[20]](#footnote-20)

Aviovarallisuutta koskevan lain mukaan avio-oikeudelliseksi omaisuudeksi luetaan

* aviopuolisoiden yhteinen koti tai kodit ja niiden kalusteet sekä taloustavarat;
* muu avioliiton aikana yhteisesti omistettu ja hankittu kiinteä ja irtain omaisuus.[[21]](#footnote-21)

Ellei aviopuolisoilla ole omaisuuden omistussuhteisiin vaikuttavaa avioehtoa, kuuluu avioliiton aikana kertynyt varallisuus heille yhteisesti. Avioerotilanteessa omaisuuden jakomääriin vaikuttaa se, kuinka paljon puolisot ovat osallistuneet sen hankkimiseen. Näihin toimiin lasketaan kuuluvaksi myös kodin ylläpitäminen ja siihen liittyvät työt, lasten hoitaminen sekä maataloustyöt.[[22]](#footnote-22)

Vuonna 2012 säädetyn maan rekisteröintiä koskevan lain[[23]](#footnote-23) mukaan keskeinen rekisteröityä maata koskeva periaate on puolisoiden avio-oikeus aviovarallisuuteen – ellei laissa muuta säädetä.[[24]](#footnote-24) Saman lain mukaan toisen aviopuolison yhteistä käyttöä varten hankkiman maan voidaan olettaa olevan puolisoiden yhteisessä hallinnassa.[[25]](#footnote-25) Vaikka maarekisterissä maan hallinta on merkitty vain toisen puolison nimiin, mutta toinen puoliso on osallistunut työpanoksellaan tai muulla tavoin maan tuottoon, ylläpitämiseen ja parantamiseen, on hänen katsottava tosiasiallisesti hankkineen yhteisomistus rekisteriin merkityn puolison kanssa, ja hänet tulee tunnustaa oikeuksiltaan ikään kuin hänen nimensä olisi merkitty rekisteriin.[[26]](#footnote-26)

Vuodelta 1972 säädetyn ja vuonna 1990 muutetun perintölain[[27]](#footnote-27) mukaan puolisolla on täysi oikeus edesmenneen puolison henkilökohtaisiin esineisiin ja kodin tavaroihin, sekä elinikäinen käyttöoikeus edesmenneen puolison netto-omaisuuteen. Oikeus kuitenkin päättyy leskeksi jääneen naisen osalta mahdollisen uudelleen avioitumisen myötä.[[28]](#footnote-28) Joissain lain erikseen määritellyissä maakunnissa lesken oikeudet eivät koske karjaa tai maaomaisuutta ja sillä kasvavaa satoa.[[29]](#footnote-29) Perintölain 2. artiklan kolmannen kappaleen mukaan lakia ei sovelleta henkilöihin, jotka olivat kuoleman hetkellä muslimeita. Heidän osaltaan perintöä koskevat säädökset noudattavat islamin sharia-lakia.[[30]](#footnote-30)

**Yksinäisten naisten määrä**

Kenia on edelleen vahvasti patriarkaalinen yhteiskunta. Uskonto ja perinteet vaikuttavat merkittävästi miehen ja naisen asemaan sekä vallitseviin sukupuolirooleihin. Sukupuoliroolit ja niihin sisältyvät velvoitteet ovat vahvasti määritelty ja toisistaan eriytyneet, ja vahva perusoletus on, että naiset hoitavat kodin ja lapset, ovat kuuliaisia ja kyseenalaistamatta perheen päänä pidettyä miestään. Miehen tehtävänä puolestaan on perheen taloudellisen toimeentulon varmistaminen.[[31]](#footnote-31) Miesten yhteiskunnallinen asema on naisia vahvempi ja heillä on enemmän päätöksentekovaltaa ja kykyä vaikuttaa kulttuurisiin käytäntöihin ja arvostuksiin.[[32]](#footnote-32) Kenialainen yhteiskunta ja sukupuoliroolit ovat kuitenkin muuttumassa nopeasti avioerojen lisääntyessä, yhteiskunnallisten arvojen muuttuessa, perinteiseen yhteisöllisyyteen liittyvän sosiaalisen kontrollin vähentyessä, naisten ottaessa suuremman vastuun elämänsä järjestämisestä ja taloudellisen itsenäisyyden lisääntyessä.[[33]](#footnote-33) Kotitalouksien rakenne on jo tällä hetkellä heterogeenisempi kuin koskaan, ja yksinäisten naisten johtamien kotitalouksien lukumäärä kasvaa koko ajan tehden naisjohtoisista perheistä enenevässä määrin normaalia.[[34]](#footnote-34) Yksinäisistä naisista ja yksinhuoltajaäideistä on tullut jo niin suuri joukko Keniassa, että se on pehmentänyt heihin kohdistuvia asenteita.[[35]](#footnote-35)

Syynä naisjohtoisten kotitalouksien lukumäärän kasvulle ovat mm. avioerot, jotka ovat melko yleisiä Keniassa[[36]](#footnote-36) ja joiden määrä lisääntyy jatkuvasti Keniassa.[[37]](#footnote-37) Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan vuonna 2014 tekemän selvityksen mukaan yksinäisten naisten määrä Nairobissa oli jo kyseisenä ajankohtana suuri. Syynä oli naisiin kohdistuva perheväkivalta puolisoiden taholta, minkä seurauksena naiset olivat joutuneet pakenemaan yhteisestä kodista ja hakemaan avioeroa. Jotkut leskeksi jääneet naiset ovat paenneet traditiota, jossa kuolleen puolison veli avioituu leskeksi jääneen naisen kanssa naisen tahdosta riippumatta.[[38]](#footnote-38)

Naisten johtamien kotitalouksien määrä Keniassa on tällä hetkellä mantereen suurimpia[[39]](#footnote-39) ja määrän odotetaan nousevan edelleen.[[40]](#footnote-40) Kenialaisessa the Standard -julkaisussa tammikuussa 2022 julkaistun artikkelin mukaan 60 % kenialaisista naisista tulee todennäköisesti olemaan perheensä yksihuoltaja 45 ikävuoteen mennessä.[[41]](#footnote-41)

Kenian tilastokeskuksen huhtikuussa 2022 julkaiseman selvityksen mukaan 3,6 % kenialaisista naisista oli joko eronnut tai asui erillään aviopuolisostaan. Selvitys perustuu vuonna 2019 Keniassa toteutettuun väestölaskentaan. Saman lähteen mukaan 6 % kenialaisista naisista oli leskiä ja 39,2 % ei ollut ollut koskaan naimisissa. Suurta naimattomien naisten suhteellista osuutta selittää se, että väestölaskennassa siviilisäädyn tarkasteluikä alkaa 15 ikävuodesta. Analyysin mukaan tarkastelun ensimmäisessä ikäryhmässä 15–19 -vuotiaista naisista 88,7 % oli naimattomia. Keskimäärin kenialaiset naiset solmivat avioliiton 23,1 -vuotiaina.[[42]](#footnote-42)

Vuonna 2019 tehdyn väestölaskennan mukaan Kenian väkiluku on n. 48 miljoonaa[[43]](#footnote-43), joka jakautuu hieman yli 12 miljoonaan kotitalouteen. Kotitalouksista 3,4 %:n päähuoltajana toimi väestölaskennan ajankohtana eronnut tai puolisostaan erossa asuva nainen. Leskeksi jäänyt nainen toimi päähuoltajana 7,2 %:ssa kotitalouksista. Eronneiden tai asumuserossa asuvien yksin elävien naisten kotitalouksien määrä oli väestölaskennan perusteella n. 89 000, yksin elävin leskien n. 174 000 ja yksin asuvien naimattomien naisten n. 329 000. Yhteensä yksin elävien naiskotitalouksien määrä oli näin ollen 592 000.[[44]](#footnote-44)

Maailmanpankin maaliskuussa 2022 julkaiseman tutkimuksen mukaan naisjohtoisten kotitalouksien (”female-headed household”) määrä olisi edellä mainittua suurempi. Kyseisen tutkimuksen mukaan 37,4 % kenialaisista kotitalouksista on naisten johtamia. Todennäköisimmin naisjohtoisissa kotitalouksissa nainen elää asumuserossa miehestään, on eronnut tai leski.[[45]](#footnote-45)

**Yksinäisten naisten asema ja oikeudet käytännössä**

Vuonna 2012 julkaistun yksinäisten naisten asemaa kenialaisessa yhteiskunnassa tarkastelevan artikkelin mukaan yksin eläviin naisiin kohdistuu kielteisiä asenteita Keniassa. Perinteinen perusoletus on, että kaikkien naisten tulisi avioitua ja saada lapsia. Tätä toimintamallia noudattamatta jättäviä naisia pidetään normaalista poikkeavina, eivätkä he nauti samaa kunnioitusta ympäröivän yhteiskunnan taholta, kuin naimisissa olevat naiset.[[46]](#footnote-46) Erityisen kielteisiä asenteita kohtaavat hedelmättömät ja lapsettomiksi jääneet yksinäiset naiset, joita pidetään vähemmän ihmisenä (“lesser human being”) ja epätäydellisinä (“incompleteness”) naisina. Heidät voidaan hylätä ja asemoida naurunalaiseksi puolison, lähiyhteisön sekä oman ja puolison suvun keskuudessa. Lapsettomuus johtaa usein avioeroon. Aloite eroon voi tulla naiselta itseltään, mutta myös naisen sukulaiset voivat painostaa aviomiestä eroamaan ja avioitumaan hedelmällisen naisen kanssa lasten saamiseksi.[[47]](#footnote-47)

Yksinäinen nainen – oli hän leski, eronnut tai omasta tahdostaan itsenäisesti elävä – koetaan uhkaksi parisuhteessa olevien naisten taholta. Pelkona on, että miestä vailla oleva nainen nappaa avioliitossa elävän naisen puolison itselleen.[[48]](#footnote-48) Negatiivisten asenteiden seurauksena yksinäiset naiset voivat pyrkiä eristäytymään sosiaalisesti ja vähentämään vuorovaikutusta lähiyhteisön ja sukulaisten kanssa. Korkeamman koulutuksen omaavilla yksinäisillä naisilla on kuitenkin paremmat edellytykset ylläpitää toimivat sosiaaliset suhteet ympäröivään yhteiskuntaan.[[49]](#footnote-49) Leskeksi jääneisiin ja eronneisiin naisiin voi kohdistua kielteisiä asenteita ja syytöksiä heidän elämäntilanteensa vuoksi. Vaikka leskinainen voi saada muita yksinäisiä naisia paremmin ymmärrystä osakseen aviomiehen hänestä johtumattoman menehtymisen seurauksena, voidaan häntä myös syyllistää puolisonsa kuolemasta. Ympäristö voi katsoa lesken olleen tyytymätön puolisoonsa ja avioliittoonsa, jonka vuoksi nainen on surmannut aviomiehensä noituuden avulla. Syytöksiä voidaan esittää varsinkin niissä tapauksissa, missä leskinainen avioituu pian leskeksi jäätyään. Epäilyjen vuoksi leskinaiset voivat tarkoituksella pidättäytyä avioitumasta uudelleen.[[50]](#footnote-50) Eronneisiin naisiin puolestaan kohdistuu syytöksiä avioliiton epäonnistumisesta. Ympäröivä yhteiskunta voi katsoa, etteivät he ole riittävästi keskittyneet aviollisiin velvollisuuksiinsa ja kodin ylläpitämiseen, mikä on johtanut avioliiton päättymiseen. Eronneita voidaan pitää ”rikollisina” (criminal), vähemmän moraalisina ja luonteeltaan huonoina, koska perusoletuksen mukaan naisen pitäisi sietää ja tehdä kaikkensa avioliittonsa pelastamiseksi.[[51]](#footnote-51)

Naisten aseman ja oikeudet periaatteessa turvaavasta lainsäädännöstä huolimatta naisten oikeudet jäävät usein realisoitumatta. Tämä johtuu naisia syrjivistä perinteisistä käytännöistä ja kulttuurisista normeista, jotka heikentävät lainsäädännön täytäntöönpanoa ja rajoittavat sukupuolten tasa-arvoperiaatteen huomioimista politiikassa ja resurssien jakamisessa.[[52]](#footnote-52) Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan Kenian oikeuslaitos soveltaa laajasti perinteistä tapaoikeutta, joka syrjii naisia ja rajoittaa naisten poliittisia ja taloudellisia oikeuksia.[[53]](#footnote-53) Maailmanpankin selvityksen mukaan kenialaisilla naisilla on mahdollisuus nauttia 81 % niistä oikeuksista, joita kenialaisilla miehillä on.[[54]](#footnote-54)

Kenian lainsäädäntö turvaa naiselle avioerotilanteessa tasaveroisen oikeuden avio-omaisuuteen. Monien eroavien naisten osalta tämä ei kuitenkaan käytännössä toteudu.[[55]](#footnote-55) Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön kesäkuussa 2020 julkaiseman raportin mukaan leskeksi jääneiden, naimisissa olevien, eronneiden ja asumuserossa elävien naisten on vaikea vaatia avio-oikeuden perusteella heille kuuluvaa osuutta aviovarallisuudesta. Syynä ovat epäselvä ja vanhentunut lainsäädäntö sekä naisia syrjivät sosiaaliset ja kulttuuriset normit.[[56]](#footnote-56)

Vaikka Kenian perustuslaki takaa naisille oikeuden omistaa ja periä maata sekä muuta omaisuutta, on naisilla käytännössä vaikeuksia nauttia tästä oikeudesta.[[57]](#footnote-57) Naiset muodostavat pääosan maataloudessa toimivasta työvoimasta, mutta he eivät ole kuitenkaan ensisijaisia maanomistajia.[[58]](#footnote-58) Kenialaisessa Nation-julkaisussa toukokuussa 2021 julkaistun artikkelin mukaan Keniassa vain yksi prosentti naisista on rekisteröity maan omistajaksi.[[59]](#footnote-59) Syvään juurtuneista patriarkaalisista asenteista ja kulttuurisista käytänteistä johtuen monet yhteisöt eivät toistaiseksi ole hyväksyneet ajatusta maata omistavista naisista. Naisia pidetään miehistä riippuvaisina ja kyvyttöminä hoitamaan omaisuuttaan. Naiset on usein sivuutettu maan perimistä ja omistamista koskevissa kysymyksissä. Perinteinen lainkäyttö ja käytänteet suosivat miehiä, ja lisäksi maankäyttöä koskevissa ratkaisuissa päätöksentekijät ovat pääsääntöisesti miehiä. Naisten mahdollisuuksia toteuttaa oikeuksiaan ja vaatia osuuttaan yhteisestä avio-omaisuudesta heikentää lisäksi yleinen tietämättömyys lakiin perustuvista oikeuksista.[[60]](#footnote-60) Ja vaikka tietoa olisikin, rajoittavat pitkät etäisyydet tuomioistuimiin ja oikeusprosessien korkeat kustannukset eroamassa olevan naisten mahdollisuutta hakea oikeuden ratkaisua avio-omaisuutta koskevassa riitatilanteessa.[[61]](#footnote-61) Tuomioistuinten ratkaisut avio-omaisuuden jakamisessa eivät puolestaan välttämättä aina huomioi naisen tekemää palkatonta työtä avio-omaisuuden kartuttamisen mahdollistamisessa, kuten lasten ja kodin hoitamista, perheen viljelysten ylläpitoa, sairaiden omaisten huolehtimista, jne., kuten aviovarallisuutta koskeva laki edellyttäisi. Naisilla on avioerotilanteissa suuri todistustaakka tässä suhteessa, mikä ei kuitenkaan takaa, että he saisivat todistelun jälkeen heille suotuisan ja lainmukaisen ratkaisun tuomioistuimesta.[[62]](#footnote-62)

Muslimiavioliiton päättyminen sharia-lain mukaisesti eroon aviomiehen ilmaistessa kolmeen kertaan halunsa erota, voi vaimo pahimmassa tapauksessa jäädä ilman hänelle aviovarallisuudesta avio-oikeuden perusteella kuuluvaa osuutta. Sharia-lain soveltamisen osalta käytäntö ei ole yksiselitteinen ja tulkinta riippuu ratkaisevalla tavalla sharia-lakia soveltavasta muslimituomarista (*kadhi*).[[63]](#footnote-63)

Maaomaisuuden ja aviovarallisuuden hallintaan liittyviin kysymyksiin vaikuttaa monilla alueilla Keniassa perinteinen patrilineaalinen sosiaalinen järjestelmä, missä aviovaimo liittyy avioliiton myötä aviomiehen sukuun ja muuttaa hänen kotiseudulleen. Järjestelmän mukaan mies pitää hallussaan oikeutta käyttää ja ylläpitää suvulle kuuluvia maita, mutta järjestelmän luonteen vuoksi samaa oikeutta ei ole aviovaimolla. Tämä perustuu myös lakiin, sillä vuoden 2013 aviovarallisuutta koskevan lain mukaan aviovaimolla ei ole oikeutta aviomiehen suvun hallintaan kuuluviin maihin.[[64]](#footnote-64)

Naisten rajoitetut mahdollisuudet omistaa maata ja muuta omaisuutta heikentävät naisten taloudellisia toimintamahdollisuuksia ja altistavat köyhyydelle. Selviytyäkseen naisten on pakko tukeutua omaan aviopuolisoon tai miespuolisiin sukulaisiin, mikä lisää riippuvuutta ongelmallisesta parisuhteesta ja alttiutta perheväkivallalle.[[65]](#footnote-65)

Aviovarallisuutta koskevan lain mukaan eroavalla naisella on osaltaan oikeus avioparin yhteiseen kotiin. Tämä ei välttämättä käytännössä toteudu, sillä vaikka eronneella naisella olisikin tuomioistuimen päätös oikeudesta hallita yhteistä kotia, voi nainen jättää tämän oikeuden käyttämättä. Syynä on pelko miehen tai hänen sukulaisten taholta tulevasta uhkailusta.[[66]](#footnote-66) Human Rights Watch –ihmisoikeusjärjestön vuonna 2020 julkaiseman raportin mukaan naiset eivät välttämättä käytä oikeuttaan yhteiseen kotiin, koska koti on voitu rakentaa miehen suvun maalle ja kodin haltuunotto voi johtaa kostoon miehen, hänen perheensä tai suvun taholta.[[67]](#footnote-67)

Avioliiton aikana perustetun yhteisen kodin menetys voi johtaa naisten kannalta vakaviin seurauksiin. Useimmille perheille koti muodostaa tärkeimmän omaisuuden ja voimavaran. Kodin menettämisen seurauksena naisen on pakko lähteä ja etsiä itselleen uusi asunto, joka on useimmiten edellistä vähäpätöisempi.[[68]](#footnote-68) Naisia syrjivän kulttuurin seurauksena nainen voi usein saada yhteisestä kodista mukaansa vain henkilökohtaisia tavaroitaan.[[69]](#footnote-69) Pahimmassa tapauksessa naisesta tulee avioeron seurauksena koditon.[[70]](#footnote-70)

Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan vuonna 2021 haastatteleman kenialaisen kansainvälisen Amref-yliopiston varakanslerin[[71]](#footnote-71) mukaan yksinäisillä naisilla ei ole ongelmaa hankkia itselleen asuntoa nairobilaisilta asuntomarkkinoilta, mikäli hänellä on riittäviä taloudellisia resursseja. Epäviralliset asumukset (informal settlements) ovat kuitenkin yleisesti ottaen turvattomia siviilisäädystä riippumatta.[[72]](#footnote-72) Kenialaisella People Daily -uutissivustolla syyskuussa 2020 julkaistun artikkelin mukaan yksinäiset naiset ovat enenevässä määrin aktivoituneet kenialaisilla asuntomarkkinoilla. Julkaisun siteeraaman Mizizi Africa Homes -kiinteistöyhtiön selvityksen mukaan kyseisen yhtiön rakennuttamista edullisista asunnoista 67 % on myyty yksinäisille naisille. Useimmat asunnon omistavista naisista ovat yli 30-vuotiaita yksinhuoltajia, joilla on kaksi lasta. Yhtiön mukaan naiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita hankkimaan oman asunnon taloudelliseksi turvakseen.[[73]](#footnote-73)

The Standard -uutissivustolla huhtikuussa 2019 julkaistun artikkelin mukaan Nairobin Eastlandin kaupunginosassa toimivat vuokranantajat suhtautuvat kriittisesti yksinäisten naisten pyrkimyksiin vuokrata asunto. Vuokranantajien pelkona on asuntojen käyttö seksityöhön, ja estääkseen sen ovat alueen vuokranantajat edellyttäneet potentiaalisilta naisvuokralaisilta avioliittotodistuksen tai näyttöä vakavasta seurustelusuhteesta mieskumppanin kanssa.[[74]](#footnote-74) Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan vuonna 2021 konsultoiman FIDA-Kenya -naisasiajärjestön[[75]](#footnote-75) mukaan ilman miestukea yksinäisellä naisella on vaikeuksia hankkia asunto itselleen johtuen korkeista elinkustannuksista, kaupunkeihin virtaavasta muuttoliikkeestä ja rajoitetuista työnsaantimahdollisuuksista. Useimmat miestukea vailla olevista naisista hankkivat elantonsa epäviralliselta sektorilta, missä palkkataso on alhainen ja vailla virallisen sektorin luontoisetuja. Tämä puolestaan vaikeuttaa naisten mahdollisuuksia saada mm. terveydenhoitoa ja asuntoja.[[76]](#footnote-76) Asunnon saamiseksi sosiaaliset verkostot ovat erittäin tärkeitä.[[77]](#footnote-77)

Puolisostaan eronneiden ja leskeksi jääneiden naisten asema on Keniassa suhteellisesti ottaen heikompi kuin avioliitossa tai kumppanin kanssa asuvien naisten.[[78]](#footnote-78) Tämä ilmenee Kenian tilastokeskuksen yhteistyössä UNICEF- ja UN Women -järjestöjen kanssa kehittämän naisten voimaantumista kuvaavan indeksin[[79]](#footnote-79) avulla, jota käsittelevä selvitys julkaistiin heinäkuussa 2020.[[80]](#footnote-80) Indeksissä on otettu huomioon parisuhteessa elävien naisten:

* asenteet vaimoon kohdistuvaan väkivaltaan;
* inhimilliset ja sosiaaliset resurssit (mm. mahdollisuus seurata tiedotusvälineitä, tieto perhesuunnittelusta ja ehkäisystä, suhtautuminen naisten sukuelinten silpomiseen (FGM));
* taloudellinen elinympäristö (toisen asteen koulutus suoritettu, nainen on ansiotyössä); asema kotitalouden päätöksenteossa (mm. mahdollisuus tehdä omaa terveydenhoitoa koskevia ratkaisuja, osallistuminen puolison tulojen käyttöä ja merkittäviä hankintoja koskevaan päätöksentekoon);
* mahdollisuus hallita seksuaalista kanssakäymistä (mm. mahdollisuus kieltäytyä seksistä, kondomin käyttö).[[81]](#footnote-81)

Yksin asuvien naisten osalta indeksiin on otettu huomioon kolme ensimmäistä muuttujaa. Selvityksen mukaan heidän voimaantumisindeksinsä oli naisryhmistä (yksin asuvat naimattomat naiset, avio/avoliitossa asuvat naiset, lesket, puolisosta eronneet/erossa asuvat naiset) korkein ja leskeksi jääneiden alhaisin.[[82]](#footnote-82)

## Kohdistuuko yksinäisiin naisiin oikeudenloukkauksia? Kenen taholta yksinäinen nainen voi olla oikeudenloukkausten vaarassa? Onko oikeudenloukkausten yleisyydestä tietoa? Voiko yksinäinen nainen turvautua viranomaisten suojeluun mahdollisia oikeudenloukkauksia vastaan?

Tarkkoja tietoja erityisesti yksinäisiin naisiin kohdistuvista oikeudenloukkauksista oli käytettävissä olevissa lähteissä vain vähän saatavilla. Edellä on käsitelty eronneiden ja leskeksi jääneiden naisten asemaa ja taloudellisten oikeuksien toteutumista koskevia vaikeuksia, jotka johtuvat mm. perinteisistä patriarkaalisista rakenteista, kulttuurisista asenteista sekä tietämättömyydestä. Samat perinteiset ajatustottumukset ja sukupuolten eriarvoisuutta ylläpitävät arvostukset heijastuvat kielteisesti kaikkien naisten yhteiskunnalliseen asemaan ja mahdollisuuksiin nauttia heille lain mukaan kuuluvista oikeuksista.[[83]](#footnote-83)

Naisten oletetaan pitäytyvän vaimon sekä äidin roolissa ja hoitavan kodin ja lapset, kun taas miehen oletetaan elättävän perheensä ja keskittyvän julkisiin ja yhteiskunnallisiin tehtäviin. Naisen asema perinteisessä roolijaossa on miehelle alisteinen.[[84]](#footnote-84) Stereotyyppiset rooliodotukset ja miesten dominoima patriarkaalinen kulttuuri ylläpitävät osaltaan ilmapiiriä, joka luo otolliset olosuhteet naisiin kohdistuville oikeudenloukkauksille.[[85]](#footnote-85) Jos nainen yrittää toimia vastoin häneen kohdistuvia rooliodotuksia ja pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti esimerkiksi politiikassa, kohdistuu häneen erilaista häirintää, vähättelyä, nöyryyttämistä sekä psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa.[[86]](#footnote-86) Toisaalta taas miesten odotetaan perinteisesti olevan omassa roolissaan fyysisesti vahvoja, aggressiivisia ja vähän tunteita esiin tuovia. Suhteessa naisväestöön käyttäytyminen voi usein ilmetä ”toksisena maskuliinisuutena” (”toxic masculinity”), mikä käytännössä tarkoittaa mm. naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja häirintää, naisvihamielistä kielenkäyttöä, naisten kehollista esineellistämistä sekä raiskauksen uhrien syyllistämistä ja leimaamista. YK:n väestörahaston mukaan 45 % kenialaisista 15–49 -vuotiaista naisista on kokenut sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, kun vastaava luku globaalissa vertailussa on 33 %. Raiskausten ja seksuaalisen väkivallan tarkkaa määrää on vaikea arvioida uhrien raportointihaluttomuudesta ja pelosta johtuen.[[87]](#footnote-87) Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan sukupuoleen perustuvan väkivallan kannalta riskiryhmää ovat erityisesti perheiden päähuoltajina olevat naiset sekä sosioekonomisesti alemmassa luokassa olevat naiset ja tytöt.[[88]](#footnote-88)

Kenian lainsäädäntö kieltää perheväkivallan, jonka joukkoon tulkitaan kuuluvaksi mm. avioliitossa tapahtuva seksuaalinen väkivalta, pakko- ja lapsiavioliitot, naisten sukuelinten silpominen (FGM/C[[89]](#footnote-89)), leskeksi jääneen naisen pakkoavioliitto menehtyneen aviomiehen veljen (tai muun sukulaisen) kanssa, henkinen ja fyysinen väkivalta sekä muu henkilöön kohdistuva toiminta, joka vahingoittaa tai voi aiheuttaa välitöntä haittaa henkilön turvallisuudelle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Lainsäädännön valvonta ja täytäntöönpano on kuitenkin puutteellista. Kenian viranomaisten mukaan perheväkivalta on yleisin estettävissä oleva tapaturmiin liittymätön kuolinsyy naisilla. Poliisi ei kuitenkaan yleensä ota tutkittavakseen perheväkivaltatapauksia, ellei väkivalta ole johtanut puolison kuolemaan. Viranomaiset katsovat perheväkivallan olevan perheen sisäinen yksityisasia.[[90]](#footnote-90) Freedom House -järjestön mukaan raiskaukset ja perheväkivalta ovat yleisiä ilmiöitä Keniassa ja ne johtavat harvoin tekijöiden joutumiseen oikeudelliseen edesvastuuseen. Järjestön mukaan perustuslain säädökset koskien oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä toteutuvat heikosti ja lisäksi oikeuslaitokset ovat ruuhkautuneet oikeustapauksista. Tuomioistuimissa on kuuden vuoden tapausjono. Poliisin toimintaa heikentävät väärinkäytökset ja korruptio. Sen on lisäksi raportoitu syyllistyneen laittomiin surmiin.[[91]](#footnote-91)

Human Rights Watch -järjestön vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yleistä Keniassa. Järjestön mukaan Kenian viranomaiset ovat olleet kyvyttömiä suojelemaan naisia ja tyttöjä heihin kohdistuvalta väkivallalta. Viranomaiset eivät myöskään ole kyenneet tarjoamaan uhrien pääsyä tarvittaviin terveyspalveluihin tai tutkimaan väkivaltatapauksia ja saattamaan tekijöitä oikeuden eteen.[[92]](#footnote-92) Kenian kansallisen tasa-arvokomission (National Gender and Equality Commission) vuonna 2016 julkaiseman selvityksen mukaan myös yksinäiset naiset kärsivät perheväkivallasta. Heihin poikaystävän taholta kohdistuva väkivalta on yleisempää kuin naimisissa oleviin naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta. Selvityksen mukaan tämä saattaa johtua aktiivisemmasta raportoinnista: naimattomina naisina heihin ei kohdistu perheiden ja ympäristön asettamia normeja, jotka rajoittaisivat heidän mahdollisuutta ja halua raportoida heihin kohdistuvista oikeudenloukkauksista. Sen sijaan useimmat naimisissa olevista naisista eivät halua tehdä ilmoitusta väärinkäytöksistä sukulaisten painostuksesta ja perheen julkikuvaa suojellakseen. Jotkut naisista pysyvät hiljaa, koska he ovat riippuvaisia väkivaltaisesta puolisostaan.[[93]](#footnote-93) Perheväkivallan kohteeksi joutuneet naiset ovat lisäksi kasvaneet ympäristössä, missä heidän oletetaan sietävän ja rationalisoivan kokemansa oikeudenloukkaukset.[[94]](#footnote-94)

Vuonna 2013 julkaistun artikkelin mukaan naisjohtoiset yhden huoltajan perheet ovat erittäin haavoittuvia Keniassa.[[95]](#footnote-95) Yksinäiset naiset ovat alttiita fyysiselle ja psyykkiselle kaltoinkohtelulle sekä hyväksikäytölle ja he leimautuvat muun paikallisyhteisön silmissä kielteisesti. Heillä on useimmiten vaikeuksia elättää ja kasvattaa lapsensa. Vaikka yksinhuoltajaäidillä olisikin työpaikka, on riittävän taloudellisen toimeentulon hankkiminen lasten koulumaksujen suorittamiseksi vaikeaa. Yksihuoltajaäidin johtamien perheiden lapsiin kohdistuu köyhyyden ja marginalisoitumisen uhka ja perheen lapsilla on riski päätyä katulapseksi.[[96]](#footnote-96) Miehen läsnäolo lisää turvallisuudentunnetta ja arvostusta ympäristössä – siitäkin huolimatta, että miehen käyttäytymisessä voi olla vakavia puutteita.[[97]](#footnote-97)

Toisaalta taas monet kenialaiset naiset valittavat miestensä kyvyttömyydestä toimia ja kantaa vanhemmuuden vastuuta asianmukaisella tavalla, minkä seurauksena naiset ovat valmiita toimimaan mieluummin yksinhuoltajana.[[98]](#footnote-98)

## Mikä on yksinäisten naisten mahdollisuus asua itsenäisesti ja elättää itsensä Keniassa? Mitkä seikat vaikuttavat naisten mahdollisuuteen elättää itsensä?

Keniassa naisista 71 % ja miehistä 77 % lukeutuu työvoimaan. Naiset osallistuvat pääosin palkattomaan kotityöhön tai työhön kodin lähiympäristössä ja vähemmän viralliseen tai epäviralliseen työhön kodin ulkopuolella. Miestyövoimasta 50 % ja naistyövoimasta 30 % toimii palkkatyössä. Naistyövoimasta 55 % työskentelee maataloudessa, 43 % palvelualalla ja 5 % teollisuudessa. Protestanttiset ja uskonnottomat naiset työskentelevät katolilais- ja muslimitaustaisia naisia enemmän palkkatyössä. Naisten osallistumista työelämään lisää korkeampi koulutustaso.[[99]](#footnote-99)

Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan vuonna 2021 konsultoiman FIDA-Kenya -naisasiajärjestön mukaan mikään ei estä yksinäistä naista ansaitsemasta ja hankkimasta itselleen työtä.[[100]](#footnote-100) Kanadan maahanmuutto- ja pakolaislautakunnan vuonna 2014 konsultoiman Kenian yksinäiset naiset (Single Mothers Association of Kenya) –järjestön edustajan mukaan yksinäiset naiset voivat työllistyä Nairobissa mihin tahansa asemaan riippuen naisen koulutustasosta. Alhaisemman koulutustason omaavat naiset voivat työllistyä tehtaisiin, kotiapulaisiksi tai muille vähän koulutusta vaativille aloille. Saman lähteen konsultoiman Kenian ihmisoikeuskomission (Kenya Human Rights Commission) edustajan mukaan koulutetut naiset voivat työllistyä Nairobissa viralliselle sektorille, vaikka työttömyys kaupungissa on korkealla tasolla. Edustajan mukaan maalta Nairobiin saapuvat naiset työllistyvät yleensä epäviralliselle sektorille tekemään satunnaistöitä esimerkiksi rakennus-, jalostus- tai pakkausteollisuudessa. Vaihtoehtona on myös työskentely muissa perheissä kotiapulaisena, mikä pitää sisällään mm. lastenhoitoa, siivousta tai ruoanlaittoa. Työnhaku edellyttää toisinaan päivittäistä ovelta ovelle kiertämistä työtilaisuuksien löytämiseksi. Hyvän verkoston omaavalla naisella on paremmat edellytykset työn löytämiseksi. Kotityöhön hakeutuvilla naisilla on riski joutua seksuaalisen tai fyysisen hyväksikäytön uhriksi.[[101]](#footnote-101)

USAID:n[[102]](#footnote-102) vuonna 2021 julkaiseman selvityksen mukaan naisten rajoitetumpi mahdollisuus kontrolloida maasta ja muista resursseista saatavia tulovirtoja heikentää naisten osallistumista erityisesti tuotantotekijöinä maan talouselämään. Naisten kiinnittyminen kodin palkattomaan ylläpitoon, kotitöihin ja lastenhoitoon rajoittavat naisten osallistumista tuotantotoimintaan ja mahdollisuuksia hyötyä siitä.[[103]](#footnote-103) Useimmiten yksinäiset naiset hankkivat elantonsa epäviralliselta sektorilta, missä palkkataso on alhainen ja vailla virallisen sektorin luontoisetuja.[[104]](#footnote-104) Eronneiden, leskien ja naimattomien naisten johtamat kotitaloudet kärsivät todennäköisimmin köyhyydestä verrattuna miesjohtoisiin kenialaisiin kotitalouksiin.[[105]](#footnote-105)

Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan naisiin kohdistuu työmarkkinoilla sukupuoleen perustuvaa syrjintää, vaikka se on lainsäädännön perusteella kiellettyä. Raportin mukaan naisten keskimääräinen kuukausiansio on noin kaksi kolmasosaa miesten ansiosta, heidän on vaikea työllistyä perinteisistä naisaloista poikkeaville ammattialoille, heidän mahdollisuus edetä urallaan on hitaampaa ja heidät erotetaan miehiä todennäköisemmin.[[106]](#footnote-106)

## Millainen on maan sisäisesti siirtyneiden yksinäisten naisten tilanne Nairobissa? Kohdistuuko heihin syrjintää tai oikeudenloukkauksia viranomaisten tai paikallisten taholta?

Kenian perustuslaki takaa kenialaisille vapaan liikkuvuuden ja oleskelun Kenian sisällä, maasta pois ja paluun maahan.[[107]](#footnote-107) Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan maan sisäisesti siirtymään joutuneiden liikkumista ei ole rajoitettu Keniassa.[[108]](#footnote-108) Freedom House -järjestön mukaan turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja etniset jännitteet rajoittavat kuitenkin toisinaan liikkumista maan sisällä.[[109]](#footnote-109)

Maan sisäisistä siirtymistä raportoivan IDMC-järjestön mukaan Keniassa oli vuoden 2021 lopulla yhteensä 190 000 maan sisäisesti siirtymään joutunutta, jotka olivat joutuneet jättämään kotinsa konfliktin tai luonnonkatastrofien seurauksena.[[110]](#footnote-110) Yhdysvaltain ulkoministeriön ihmisoikeusraportin mukaan Kenian hallituksella on toimintasuunnitelmia sisäisesti siirtymään joutuneita varten, mutta niitä on toteutettu harvoin. Viranomaisten tuki sisäisesti siirtymään joutuneille on vähäistä.[[111]](#footnote-111)

Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut saatavilla päivitettyä tietoa erityisesti sisäisesti siirtymään joutuneiden yksinäisten naisten tilanteesta Nairobissa. Sisäisesti siirtymään joutuneiden asemaa Nairobissa tarkastelivat yleisellä tasolla Metcalfe, Pavanello ja Mishra syyskuussa 2011 julkaistussa selvityksessä.[[112]](#footnote-112) Amnesty International -ihmisoikeusjärjestö julkaisi Nairobiin muualta saapuneiden ja kaupungin hökkelikyliin asettuneiden naisten tilannetta käsittelevän raportin heinäkuussa 2010.[[113]](#footnote-113) Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) -järjestö puolestaan julkaisi tammikuussa 2020 selvityksen, joka käsitteli sisäisesti siirtymään joutuneiden asemaa Nakurun alueella. Järjestö haastatteli heinäkuussa 2019 Nakurun alueella 165 sisäisesti siirtymään joutunutta, jotka olivat joutuneet pakenemaan kodeistaan vuosien 2007 ja 2008 aikana Kenian vaaleihin liittyvää väkivaltaa.[[114]](#footnote-114) Selvityksistä käy ilmi sisäisesti siirtymään joutuneiden haasteellinen ja haavoittuva elämäntilanne ja vaikeudet saada oikeussuojaa heihin mahdollisesti kohdistuvilta oikeudenloukkauksilta.[[115]](#footnote-115)

Nairobin alueella on tarjolla muuta maata paremmat taloudelliset-, työnsaanti- ja opiskelumahdollisuudet.[[116]](#footnote-116) Monet maan sisäisesti siirtymään joutuneet hakeutuvatkin tästä syystä pääkaupunkiseudulle. Aina ei ole helppo erottaa niitä, jotka ovat joutuneet pakosta jättämään kotiseutunsa ja jotka ovat siirtyneet pääkaupunkiin paremman elämän toivossa.[[117]](#footnote-117) Kaupunki on etnisesti heterogeeninen ja Kenian kaikki merkittävimmät etniset ryhmät ovat edustettuina siellä.[[118]](#footnote-118) Kenian Kansallisen väestö- ja kehitysneuvoston (National Council for Population and Development, NCPD) vuonna 2021 julkaiseman selvityksen mukaan sekä vapaaehtoinen että olosuhteiden pakosta tapahtuva muuttoliike pääkaupunkiseudulle on voimakasta ja alueen väestömäärän kasvu on Kenian voimakkainta.[[119]](#footnote-119)

Nopean kaupungistumisen kääntöpuolena ovat mm. kasvava asunnottomuus ja köyhyys, hökkelikylät sekä kehnot ja epähygieeniset asumisolosuhteet, rikollisuuden lisääntyminen, lasten aliravitsemus ja muut sosiaaliset ongelmat.[[120]](#footnote-120)

Metcalfen ja kumppaneiden vuonna 2011 julkaiseman selvityksen mukaan sisäisesti siirtymään joutuneet ja Nairobiin muuttaneet ovat menettäneet omat sosiaaliset verkostonsa ja elinkeinonsa, minkä seurauksena mahdollisuudet elättää itsensä ovat kaventuneet merkittävästi. Tämä tekee heidät haavoittuviksi ja alttiiksi erilaiselle hyväksikäytölle.[[121]](#footnote-121)

Monet sisäisesti siirtymään joutuneet päätyvät kaupungin laitamilla oleviin hökkelikyliin, missä elämälle on tyypillistä puute ja köyhyys. Nämä alueet ovat vailla riittäviä ja asianmukaisia palveluita, kuten terveys- ja koulutuspalveluita, sähköä, viemäröintiä, maanteitä ja joukkoliikennettä.[[122]](#footnote-122) Asuminen hökkelikylien puutteellisissa, epähygieenisissä ja ylikansoitetuissa olosuhteissa on itsessään terveysriski - erityisesti lapsille. Riskiä lisää puutteelliset terveyspalvelut ja köyhyys, joka rajoittaa perusterveyspalveluiden saavutettavuutta. Erilaiset tarttuvat taudit ovat yleisiä hökkelikylien asukkaiden keskuudessa.[[123]](#footnote-123)

Vuonna 2011 julkaistun selvityksen mukaan Nairobin hökkelikylät ovat ylikansoitettuja ja turvattomia, rikollisuus korkealla tasolla ja niissä esiintyy paljon perhe- ja seksuaalista väkivaltaa. Rikollisuus uhkaa paikallisen väestön ohella sisäisesti siirtymään joutuneita. Nairobissa sijaitsevissa hökkelikylissä asuvien ihmisten yleisin kuolinsyy on selvityksen mukaan joutuminen murhan uhriksi. Alkeellisilla asuinalueilla esiintyy myös paljon etnistä väkivaltaa. Varsinkin vaalien yhteydessä etnisten ryhmien välillä vallinneet perinteiset jännitteet voivat kärjistyä väkivallaksi.[[124]](#footnote-124) Sisäisesti siirtymään joutuneisiin kohdistuu myös syrjintää.[[125]](#footnote-125)

Vaikka monilla maalta pääkaupunkiin muuttaneilla sisäisesti siirtymään joutuneilla mahdollisuudet työnsaantiin ovat paremmat kuin kotiseudulla[[126]](#footnote-126), on työttömyys ja köyhyys yleistä erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa.[[127]](#footnote-127) Ansaintamahdollisuudet ovat rajalliset. Valtaosa ihmisistä työskentelee epävirallisella sektorilla, missä tulotaso on alhainen ja kilpailu työtilaisuuksista on kova. Tilanne sisäisesti siirtymään joutuneilla on tässä suhteessa sama kuin paikallisella väestöllä ja Nairobiin taloudellisista syistä muuttaneilla: pysyvän työn varmistaminen on erittäin haasteellista. Ilman sosiaalista verkostoa töiden löytäminen on vielä vaikeampaa. Epävarmuus työn saamisesta ja vakaasta ansiotulosta on henkisesti raskasta.[[128]](#footnote-128) Monet turvautuvat prostituutioon elättääkseen perheensä ja mahdollistaakseen lasten koulutuksen.[[129]](#footnote-129) Moniin matalapalkka-alan töihin liittyy erilaisia terveysvaaroja, vammautumisriskejä ja hyväksikäytetyksi joutumisen uhkaa. Erityisesti kotiapulaisena ja tehtaissa työskenteleviin naisiin kohdistuu seksuaalisen hyväksikäytön uhka. Kieltäytyminen työnantajan tai esimiehen ehdottamasta seksuaalisesta kanssakäymisestä johtaa yleensä työpaikan menetykseen.[[130]](#footnote-130)

Erilaisten päihteiden käyttö on hökkelikylissä yleistä vuonna 2011 julkaistun selvityksen mukaan. Palvelut ovat vähäisiä, eikä oikeussuojaa ole tarjoilla oikeudenloukkauksia vastaan.[[131]](#footnote-131) Rikoksiin syyllistyneet jäävät usein tuomitsematta. Poliisi ja oikeuslaitos ovat korruptoituneita ja tuomioistuinten toimintaan vaikuttaa etninen nepotismi. Rikoksesta raportoivat pelkäävät kostoa rikoksen tekijöiden taholta, eikä poliisi kykene suojelemaan heitä tai todistajia. Oikeussuojan hakemista rajoittaa lisäksi siihen liittyvät kustannukset. Poliisin resurssit ovat yleisesti ottaen riittämättömät vastaamaan hökkelikylissä esiintyvään rikollisuuteen.[[132]](#footnote-132) Vain harvat seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet naiset raportoivat viranomaisille tai hakevat terveydenhoitoa väkivallan seurauksena, koska he pelkäävät leimautumista.[[133]](#footnote-133) Oikeusturvan ja viranomaissuojelun puutteiden vuoksi asukkaat välttävät turvallisuuden vaarantavia riskejä ja rajoittavat esimerkiksi liikkumista alueella öiseen aikaan. Asukkaat ovat myös joutuneet hankkimaan ”turvapalveluita” paikallisilta järjestyksenvalvojina toimivilta rikollisryhmiltä.[[134]](#footnote-134)

Hökkelikylissä asumiseen sisältyy jatkuva riski tulla häädetyksi. Useimmiten lyhyellä varoitusajalla tehtyjen häätöjen taustalla ovat vuokramaksujen viiveet ja niiden korottamisen aiheuttamat kiistat, tai vuokratun asunnon myynti toiselle omistajalle.[[135]](#footnote-135) Freedom House -järjestön mukaan eräässä nairobilaisessa hökkelikylässä karkotettiin vuonna 2021 40 000 ihmistä, koska alueelle oltiin rakentamassa uusi valtatie.[[136]](#footnote-136)

Amnesty International -ihmisoikeusjärjestön vuonna 2010 julkaiseman raportin mukaan Nairobiin muualta saapuneiden naisten elinolosuhteet ovat hankalat ja elämä on päivittäistä taistelua elossa selviämiseksi ja perheen elättämiseksi.[[137]](#footnote-137) Amnestyn mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä Nairobissa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan vaara koskee alueesta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta kaikkia naisia. Luottamus Kenian turvallisuusviranomaisten haluun ja mahdollisuuksiin turvata ja tarjota oikeussuojaa väkivallan uhreille on Nairobin hökkelikylissä asuvien naisten keskuudessa heikko. Amnesty International -järjestön haastattelemien naisten mukaan he mieluummin kärsivät kokemansa väkivallan hiljaisuudessa, kuin raportoisivat siitä viranomaisille tai edes omalle lähiyhteisölle, koska heidän mukaansa viranomaiset tai lähiyhteisö eivät pitäisi heihin kohdistettua väkivaltaa rikoksena. Ja vaikka pitäisivätkin, niin se ei kuitenkaan johtaisi viranomaisten taholta asianmukaisiin toimenpiteisiin. Näin erityisesti perheväkivaltaa koskevissa tapauksissa. Raiskausten osalta raportointi on leimautumisen pelon vuoksi vähäistä. Väkivallasta raportointi voisi lisäksi johtaa kostoon väkivallan tekijän taholta. Epävirallisilla asuinalueilla ja köyhien asuttamissa hökkelikylissä on vain vähän poliiseja. Turvattomuuden tunne Nairobin hökkelikylissä asuvien keskuudessa on yleistä.[[138]](#footnote-138)

Kenian sisällä sisäisesti siirtymään joutuneiden haavoittava asema käy ilmi Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) -järjestön tammikuussa 2020 julkaisemasta haastattelututkimuksesta. Sen mukaan kenialaisten mahdollisuus asianmukaiseen toimeentuloon, asuntoon, turvallisuuteen, terveydenhuoltoon ja koulutukseen on yleisesti ottaen haaste kaikille kenialaisille. IDMC:n Nakurun alueella haastattelemien sisäisesti siirtymään joutuneiden osalta elinolosuhteet olivat kuitenkin selvästi huonommat verrattuna heidät vastaanottaneisiin yhteisöihin, jotka eivät ole koskaan joutuneet lähtemään kodeistaan. Sisäisesti siirtymään joutuneiden tulotaso putosi siirtymisen seurauksena keskimäärin 80 % ja heillä oli suuria vaikeuksia vakauttaa oma talous siirtymistä edeltävälle tasolle. IDMC:n Nakurun alueella haastattelemista sisäisesti siirtymään joutuneista lähes kaikki kertoivat menettäneensä tulojensa ohella koko omaisuutensa ja yli kolmannes oli työttömänä keskimäärin vajaa neljä kuukautta vailla mitään tuloja.[[139]](#footnote-139) Sisäisesti siirtymään joutuneista valtaosa kertoi asumisen laadun heikentyneen ja asunnon koon pienentyneen sisäisen siirtymisen myötä. Heille osoitetuista ja tilapäisiksi tarkoitetuista asunnoista oli tullut pysyviä, niissä on huono sanitaatio, eivätkä ne tarjoa asianmukaista suojaa säiden vaihteluilta.[[140]](#footnote-140)

Sisäisesti siirtymään joutuneiden pudonnut tulotaso rajoittaa IDMC:n selvityksen mukaan lasten koulukäyntiä. Vaikka ensiasteen opetus Keniassa onkin ilmaista, joutuvat oppilaat ja heidän perheensä maksamaan koulupuvuista ja koulussa käytetyistä materiaaleista, mihin sisäisesti siirtymään joutuneilla ei välttämättä ole varaa. IDMC:n haastatteluiden mukaan jotkut sisäisesti siirtymään joutuneiden lapset kärsivät myös leimautumisesta muiden lasten taholta.[[141]](#footnote-141)

Nakurun alueelle asettuneiden sisäisesti siirtymään joutuneiden heikot taloudelliset resurssit heijastuvat puutteellisten asumisolosuhteiden ja riittämättömän ravinnon välityksellä myös heidän terveydentilaansa. Kolme neljäsosaa IDMC:n haastattelemista sisäisesti siirtymään joutuneista kertoi, että heidän terveydentilansa oli heikentynyt kotialueelta muuton jälkeen. Terveydentilaan vaikutti kielteisesti paitsi aliravitsemus ja heikot asuinolosuhteet, myös sisäisen siirtymisen aiheuttama stressi sekä siihen liittyvät henkiset ja fyysiset ongelmat. Terveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta rajoittivat pitkät etäisyydet ja sen aiheuttamat kustannukset. Varsinkin kroonisesti sairailla on selvityksen mukaan vaikeuksia maksaa tarvittavista lääkkeistä.[[142]](#footnote-142)

Nakurun alueelle asettuneiden sisäisesti siirtymään joutuneiden tilanteesta ja olosuhteista ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä koskien sisäisesti siirtymään joutuneiden tilannetta Nairobissa. Edellä esiintuotujen lähteiden perusteella on kuitenkin ilmeistä, että sosiaalisten verkostojen katkeaminen, asumisolosuhteiden kurjistuminen, työpaikan menettäminen ja elinkeinomahdollisuuksien vaikeutuminen sekä siihen liittyvä taloudellisen tilanteen kurjistuminen tekevät sisäisesti siirtymään joutuneiden perheistä haavoittuvia riippumatta heidän asuinpaikastaan. Tämä koskee myös naisia ja naisten johtamia sisäisesti siirtymään joutuneiden perheitä. Onyangon ja Elliotin vuonna 2022 julkaiseman selvityksen mukaan sisäisesti siirtyneiden perheiden johdossa olevilla naisilla on yleisesti ottaen rajalliset toimeentulomahdollisuudet, minkä seurauksena köyhyys on yleistä. Tarjolla olevat alhaisemman tulotason työt eivät riitä kattamaan riittävällä tavalla ruoka- koulutus- ja muista välttämättömistä menoista aiheutuvia kuluja. Köyhyys voi johtaa perheissä lapsiavioliittoihin ja seksityöhön, mikä lisää riskiä HIV-tartunnalle ja muille sukupuolitaudeille.[[143]](#footnote-143) Nairobissa sisäisesti siirtymään joutuneet perheet kohtaavat lisäksi samoja elämiseen liittyviä haasteita kuin muut köyhät kaupunkilaiset.[[144]](#footnote-144)

Mixed Migration Centre -tutkimuslaitoksen mukaan Nairobiin saapuviin verkostoa vailla olevien yksinäisiin naisiin kohdistuu seksuaalisen hyväksikäytön uhka, joita ilmenee etenkin työnhakemisen yhteydessä tuntemattoman työnantajan taholta. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu on kuitenkin osa laajempaa ilmiötä, joka koskee kaikkia nairobilaisia naisia. Kaupunkilaisnaiset pyrkivät seksuaalisen väkivallan riskin vuoksi välttelemään liikkumista julkisilla paikoilla.[[145]](#footnote-145)

## Minkälaisia ongelmia henkilöllisyysasiakirjojen puute voi aiheuttaa sisäisesti siirtyneille Nairobissa?

Maan sisäisistä siirtymistä raportoivan IDMC-järjestön mukaan erilaisten asiakirjojen puute aiheuttaa sisäisesti siirtymään joutuneille toistuvasti erilaisia ongelmia. Järjestön Nakurun alueella heinäkuussa 2019 haastattelemista 165 sisäisesti siirtymään joutuneesta lähes kolme neljäsosaa ilmoitti kadottaneensa sisäisen siirtymisen yhteydessä henkilökohtaisia asiakirjoja. Useimmiten haastatellut ilmoittivat kadottaneensa henkilöllisyys- ja syntymätodistukset, vuokrasopimukset ja kauppakirjat. Haastateltujen mukaan asiakirjojen katoaminen vaikeuttaa heidän päivittäistä elämäänsä. Kadonneiden asiakirjojen seurauksena he ovat kyvyttömiä käyttämään kaikkia oikeuksiaan. Heitä voi uhata myös häätö ja omaisuuden menettäminen. Asiakirjojen katoamisesta aiheutuvien vaikeuksien johdosta haastatellut ovat pyrkineet saamaan korvaavia asiakirjoja, jotka kuitenkin useimmiten maksavat. Selvityksen mukaan haastatellut olivat käyttäneet keskimäärin 58 US$ asiakirjojen uusimiseen.[[146]](#footnote-146)

Itä-Afrikkaa tutkivan Keren Weitzbergin huhtikuussa 2020 julkaiseman artikkelin mukaan henkilöllisyystodistus on Keniassa välttämätön monien poliittisten ja taloudellisten oikeuksien hyödyntämiseksi. Esimerkiksi pankkitilin avaaminen, työllistyminen viralliselle sektorille, pääsy julkishallinnon rakennuksiin ja yksityisen sektorin liiketiloihin sisään tai puhelimen sim-kortin rekisteröinti eivät onnistu ilman henkilöllisyystodistusta.[[147]](#footnote-147) Ilman rekisteröityä sim-korttia ei puolestaan ole mahdollista hyödyntää puhelimen välityksellä siirrettävää mobiilirahaa.[[148]](#footnote-148)

Mixed Migration Centre (MMC) -tutkimuslaitoksen vuonna 2020 julkaiseman selvityksen mukaan henkilöllisyyden varmistavien asiakirjojen puute voi johtaa pidätykseen. Viranomaiset voivat asiakirjojen tarkistuksen yhteydessä kiristää tai vaatia asiakirjoja vailla olevilta lahjusrahaa.[[149]](#footnote-149)

MMC:n selvityksen mukaan henkilöllisyyden varmistavat asiakirjat ovat tärkeitä työllistymisen kannalta, koska työnantajat pelkäävät joutuvansa vaikeuksiin viranomaisten kanssa. Asiakirjojen puute rajoittaa työnsaannin ohella myös mahdollisuuksia erilaisten palveluiden saamiseksi.[[150]](#footnote-150)

## Millainen on avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten asema Keniassa (lainsäädäntö, yhteiskunnalliset asenteet)? Vaikuttaako asemaan se, että toinen vanhemmista ei ole Kenian kansalainen tai että lapsi on syntynyt ulkomailla?

CIA World Factbook -julkaisun mukaan Kenian kansalaisuus määräytyy vanhempien mukaan. Vähintään toisen vanhemman tulee olla Kenian kansalainen. Myös kaksoiskansalaisuus on mahdollinen.[[151]](#footnote-151)

Keniassa vuonna 2022 voimaan tulleessa ja lapsen oikeuksia ja asemaa käsittelevässä uudessa lastensuojelulaissa (The Children Act 2022) ei ole mainittu poikkeamia sen suhteen, onko lapsi syntynyt avioliitossa vai sen ulkopuolella. Lain mukaan lapsella on mm. oikeus vanhempiin ja heiltä saatavaan hoitoon ja suojaan[[152]](#footnote-152) sekä lähtökohtaisesti oikeus asua heidän kanssaan.[[153]](#footnote-153) Toisaalta taas lapsen molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen velvollisuus ja oikeus huolehtia lapsesta riippumatta siitä, onko lapsi syntynyt avioliitossa vai sen ulkopuolella.[[154]](#footnote-154) Mikäli vanhemmat eivät ole naimisissa, he voivat laatia lapsen etu huomioiden sopimuksen, missä he sopivat huoltajuutta ja lapsen kasvatusta koskevista keskinäisistä vastuista.[[155]](#footnote-155) Avioliitossa ja sen ulkopuolella syntyneiden lasten tasa-arvoisuuden takaavasta lainsäädännöstä huolimatta lasten mahdollisuudessa periä isänsä on erään lähteen mukaan eroavaisuuksia. Lähteen mukaan lapsi voi periä isänsä vain, mikäli hän on syntynyt avioliitossa.[[156]](#footnote-156)

Uusi lastensuojelulaki poikkeaa sitä edeltävästä laista, jonka mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltovastuu oli täysin äidillä. Lapsen isällä ei sen sijaan ollut mitään vanhemmuuteen liittyvää vastuuta, ellei hän vapaaehtoisesti sitä halunnut omaksua.[[157]](#footnote-157)

Uudessa laissa ei ole mainittu poikkeuksia lapsen oikeudelliseen asemaan riippuen siitä, onko avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi syntynyt ulkomailla tai mikäli toinen vanhemmista ei ole Kenian kansalainen.

Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut saatavilla tietoja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten ja vanhempien tilanteesta vuonna 2022 voimaan tulleen lastensuojelulain jälkeen.

Käytettävissä olevissa lähteissä löytyi yksittäisiä viitteitä siitä, että avioliiton ulkopuolella syntyviin lapsiin on kohdistunut leimautumista, häirintää ja syrjintää.[[158]](#footnote-158) Maaseudulla lapsen saamiseen ennen virallista avioliittoa suhtaudutaan kielteisesti perheen ja ympäröivän yhteisön taholta. Sen vuoksi monet vanhemmat naitattavat nuoria – jossain tapauksissa 14-vuotiaita tyttäriään heidän saatuaan lapsen avioliiton ulkopuolella.[[159]](#footnote-159)

Vuonna 2017 julkaistun artikkelin mukaan avioliiton ulkopuolisen raskauden aiheuttama mahdollinen leimautuminen vaihtelee eri etnisten ryhmien keskuudessa.[[160]](#footnote-160) Lähteessä ei ollut mainintaa millä tavoin ja minkä ryhmien keskuudessa mahdollinen leimautuminen ilmenee.

Vuonna 1993 Nairobin yliopiston sosiologian laitoksella tarkastetun maisteritutkielman mukaan asenteet esiaviollista seksiä, lapsen saamista avioliiton ulkopuolella ja naimattomien naisten äitiyttä kohtaan ovat muuttuneet modernisaation ja arvojen muuttumisen seurauksena aiempaa sallivammaksi kenialaisessa yhteiskunnassa. Tutkielman mukaan esiaviollisen seksin ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten aiheuttama leimautuminen on lähes kadonnut ja yksinäisten naisten äitiydestä on tullut hyväksytty vaihtoehtoinen perhemalli, mikä on rohkaissut naisia ryhtymään yksinhuoltajiksi.[[161]](#footnote-161)

*The increasing prevalence in mother-only-families in the Kenyan society can be attributed to changing social norms about pre-marital sexuality, out-of-wedlock births and the acceptability of single motherhood for never-married women. Indeed the social controls that depressed such behaviour have been loosened by the impact of fast spreading modern ways of life****. The social stigma previously associated with pre-marital sexuality and out-of-wedlock births have all but disappeared in most segments of society and single motherhood has become an acceptable alternative family type.*** *The fading away of the traditional society stigma attached to single motherhood has encouraged women to become single mothers without being bothered by members of the society.[[162]](#footnote-162)*

## Onko avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin tai heidän vanhempiinsa kohdistunut Keniassa oikeudenloukkauksia? Jos kyllä, millaisia ja keiden toimesta? Onko oikeudenloukkausten tapahtuessa vanhemmilla saatavilla viranomaissuojelua?

Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut tietoja avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin tai heidän vanhempiinsa kohdistuneista oikeudenloukkauksista viime vuosien ajalta.

Kenian rikostutkimuskeskuksen (National Crime Research Centre) vuonna 2014 julkaisemassa sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevässä raportissa kerrotaan brutaalista käytännöstä, joka kohdistuu avioliiton ulkopuolella syntyneisiin poikalapsiin ja jota harjoittavat jotkut maan läntisessä maakunnassa asuvat yhteisöt. Käytäntö perustuu uskomukseen, jonka mukaan avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi voi viedä avioliitossa syntyneiden lasten siunaukset ja onnen. Avioliitossa syntyneiden perheen lasten menestyksen ja hengen turvaamiseksi avioliiton ulkopuolella syntyneet poikalapset on uskomuksen mukaan surmattava. Raportissa on siteerattu läntisessä maakunnassa toimivan kansalaisjärjestön edustajaa, joka kertoi todistaneensa tapausta, missä isäpuoli oli astunut avioliiton ulkopuolella syntyneen poikalapsen rinnan päälle aiheuttaen pojan kuoleman. Lähteen mukaan isäpuoli asetettiin oikeudelliseen edesvastuuseen teosta.[[163]](#footnote-163)

*“One of the most serious types of GBV in this region and which is a violation of human rights but not serious considered as such by some communities is the killing of boy children born out of wedlock. This is based on cultural beliefs that if some taboos are not performed, legitimate children in the family would die or the illegitimate children would take the “luck/blessings” of the legitimate children. I recently handled a case where a boy child was intentionally stepped on the chest by a stepfather. The ribs broke and when we took him to hospital, he died later. The stepfather was arrested and prosecuted”[[164]](#footnote-164)*

Tarkempia tietoja kyseisen käytännön yleisyydestä ja minkä ryhmien keskuudessa sitä harjoitetaan tai on harjoitettu, ei ollut saatavilla käytettävissä olevista lähteistä. Käytettävissä olevissa lähteissä ei ollut myöskään tietoja muista mahdollisista ja vastaavan kaltaisista avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

YK:n lastenoikeuksien komitean vuonna 2016 julkaisemassa raportissa komitea ilmaisee huolensa tiettyihin lapsiryhmiin kohdistuneesta syrjinnästä. Syrjintää kohdistuu erityisesti tyttöihin, vammaisiin ja HIV-tartunnan saaneisiin lapsiin, pakolaislapsiin, alkuperäisyhteisöjen lapsiin, katulapsiin, nubialaisiin lapsiin sekä marginalisoitujen ja haavoittuvassa (”disadvantaged”) asemassa olevien perheiden lapsiin. Raportissa ei eritellä tarkemmin mitä kyseiset marginalisoidut ja haavoittuvat perheet ovat.[[165]](#footnote-165)

Yhdysvaltain ulkoministeriön vuotta 2022 käsittelevän ihmisoikeusraportin mukaan Kenian lainsäädäntö kieltää lapsiin kohdistuneen väkivallan, kuten lapsiavioliitot, sukuelinten silpomisen, sekä fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan. Lapsiin kohdistuva väkivalta on kuitenkin raportin mukaan yleistä erityisesti köyhien ja maaseudun yhteisöjen keskuudessa. Maan työministeriön tekemän selvityksen mukaan lähes puolet kenialaisista tytöistä ja yli puolet pojista olivat kokeneet lapsuusaikana väkivaltaa.[[166]](#footnote-166)

## Lähteet

AI (Amnesty International) 7.7.2010. *Kenya: Insecurity and indignity: Women’s experiences in the slums of Nairobi, Kenya*. AFR 32/002/2010. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr32/002/2010/en/> (käyty 19.4.2023).

CIA World Factbook 2023. *Kenya.* <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kenya/> (käyty 26.4.2023).

Clark, Shelley; Madhavan, Sangeetha; Cotton, Cassandra; Beguy, Donatien; Kabiru, Caroline 28.4.2017. “Who Helps Single Mothers in Nairobi? The Role of Kin Support”. *J Marriage Fam*. 2017 Aug;79(4). Sivut 1186 –1204. Saatavilla: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5824430/#R17> (käyty 25.4.2023).

Freedom House 2023. *Freedom in the World 2023 - Kenya, 2023*. <https://freedomhouse.org/country/kenya/freedom-world/2023> (käyty 14.4.2023).

Harari, Mariaflavia 01/2018. *Women's Inheritance Rights and Bargaining Power: Evidence from Kenya*. <https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/11/Harari_Inheritance_Kenya.pdf> (käyty 26.4.2023).

HRW (Human Rights Watch)

21.9.2021. *“I Had Nowhere to Go.” Violence Against Women and Girls During the Covid-19 Pandemic in Kenya*. <https://www.hrw.org/report/2021/09/21/i-had-nowhere-go/violence-against-women-and-girls-during-covid-19-pandemic-kenya> (käyty 14.4.2023).

25.6.2020a. *Interview: The Case for an Equal Split in Kenya*. <https://www.hrw.org/news/2020/06/25/interview-case-equal-split-kenya> (käyty 29.3.2023).

25.6.2020b. *"Once You Get Out, You Lose Everything": Women and Matrimonial Property Rights in Kenya.* <https://www.hrw.org/report/2020/06/25/once-you-get-out-you-lose-everything/women-and-matrimonial-property-rights-kenya> (käyty 29.3.2023).

Hyun, Mia; Okolo, Wendy; Munene, Aurelia. 17.3.2020. *USAID/Kenya Gender Analysis Report.* <https://banyanglobal.com/wp-content/uploads/2020/05/USAID-Kenya-Final-Gender-Analysis-Report.pdf> (käyty 17.3.2020).

ICJ (International Commission of Jurists – Kenyan Section) 3.4.2021. *Gains and challenges in promoting women’s rights in Kenya*. <https://icj-kenya.org/news/gains-and-challenges-in-promoting-womens-rights-in-kenya/> (käyty 6.4.2023).

IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre)

04/2022. *Global Report on Internal Displacement 2022: Children and youth in internal displacemen.* <https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2022_LR.pdf> (käyty 17.4.2023).

01/2020. *The ripple effect: economic impacts of internal displacement. Thematic Series.* <https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/202001-cost-of-displacement-africa-case-studies.pdf> (käyty 17.4.2023).

IRB (Immigration and Refugee Board of Canada)

6.7.2021. *Kenya: Situation and treatment of single women and of women who head their own households, including their ability to live on their own and access housing, income, health care, and support services, particularly in Nairobi (2019–June 2021)* *[KEN200668.E]*. <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458383&pls=1> (käyty 27.3.2023).

29.1.2014. *Kenya: Treatment of single or divorced women who are living alone, including access to housing and employment in Nairobi; availability of social services offered by government and civil society (2013-January 2014) KEN104757.E*. <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=455105&pls=1> (käyty 12.4.2023).

IRC (International Rescue Committee) 10/2022. The Cost of Living Crisis for Urban Displaced People in East Africa: The Role of Inclusive Social Protection. <https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-10/FINAL%20IRC%20Cost%20of%20Living%20Final%20Brief.pdf> (käyty 18.4.2023).

Kariuki, Jane Wambui 06/2022. “The Role of Patriarchy, Women’s Participation in Electing a Woman into Top Political Leadership of Kenya.” Julkaisussa: *The International Journal of Humanities & Social Studies* Vol 10, Issue 6, sivut 62–65. <https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/170687/116299> (käyty 14.4.2023).

Kenya

2022. *The Children Act.* [https://www.judiciary.go.ke/download/the-children-act-2022/?\_ga=2.51314732.420233368.1659089827-1706494702.1659089826#](https://www.judiciary.go.ke/download/the-children-act-2022/?_ga=2.51314732.420233368.1659089827-1706494702.1659089826) (käyty 21.4.2023).

2014. *The Marriage Act*. <http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/TheMarriage_Act2014.pdf> (käyty 28.3.2023).

2013. *The Matrimonial Property Act.* <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97351/115471/F-540095358/KEN97351.pdf> (käyty 28.3.2023).

2012. *The Land Registration Act.* <http://www.kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/Land_Registration_Act___No_3_of_2012_.pdf> (käyty 30.3.2023).

2010. *The Constitution.* <https://www.museums.or.ke/wp-content/uploads/2020/04/ConstitutionofKenya-2010.pdf#:~:text=Const2010%20Constitution%20of%20Kenya%2C%202010%20%5BRev.%202012%5D%20%5BIssue,and%20fundamental%20freedoms%20and%20the%20rule%20of%20law> (käyty 28.3.2023).

2001. *The Children Act, 2001 (No.8 of 2001)*. <http://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/2016/04/Kenya-Childrens-Act-2001.pdf> (käyty 24.4.2023).

1972 (revised edition 2012). *Law of Succession Act.* <http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/LawofSuccessionAct_Cap160.pdf> (käyty 29.3.2023).

Kenya News Agency 18.6.2022. *Increase In Divorce, A Major Threat To Children*. <https://www.kenyanews.go.ke/increasing-divorce-continue-to-affect-child-development/> (käyty 11.4.2023).

Kenyan Woman 7.6.2021. *Kenya’s land laws fail to promote gender parity*. <https://kw.awcfs.org/article/kenyas-land-laws-fail-to-promote-gender-parity/> (käyty 29.3.2023).

KNBS (Kenya National Bureau of Statistics)

5.5.2022a. *2019 KPHC – Analytical Report on Gender Dimensions Vol XIV*. <https://www.knbs.or.ke/download/2019-kphc-analytical-report-on-gender-dimensions-vol-xiv/> (käyty 27.3.2023).

5.5.2022b. *2019 KPHC – Analytical Report on Household and Family Dynamics Vol.XI*. <https://www.knbs.or.ke/download/2019-kphc-monograph-on-household-and-family-dynamics-vol-xi/> (käyty 27.3.2023).

4.11.2019. *2019 Kenya Population and Housing Census Results*. <https://www.knbs.or.ke/2019-kenya-population-and-housing-census-results/> (käyty 27.3.2023).

KNBS (Kenya National Bureau of Statistics); UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women); UNICEF (United Nations Children's Fund) 07/2020. *Women’s Empowerment in Kenya, Developing a Measure.* <https://www.genderinkenya.org/wp-content/uploads/2020/08/WEI-REPORT-10.08.2020.pdf> (käyty 28.3.2023).

Library of Congress 27.5.2016. *Kenya: Law on Registration of Out-of-Wedlock Children Ruled Unconstitutional*. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2016-05-27/kenya-law-on-registration-of-out-of-wedlock-children-ruled-unconstitutional/> (käyty 24.4.2023).

Meda, Stephanie Giada 2013. “Single Mothers of Nairobi: Rural-Urban Migration and the Transformation of Gender Roles and Family Relations in Kenya.” *Urban People Vol 15. Nro 2, 2013.* <https://urbanpeople.cuni.cz/LMENG-42-version1-lm_898_version1_meda.pdf> (käyty 24.4.2023).

Metcalfe, Victoria; Pavanello, Sara; Mishra, Prafulla 09/2011. *Sanctuary in the city? Urban displacement and vulnerability in Nairobi*. Humanitarian Policy Group. <https://www.files.ethz.ch/isn/132887/5943.pdf> (käyty 19.4.2023).

MMC (Mixed Migration Centre) 2020. *Urban Mixed Migration – Nairobi case study*. <https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/11/148_urban_case_study_Nairobi.pdf> (käyty 25.4.2023).

Muketha, Dorcas Kanana 31.3.2012. “Discrimination Against Single Women Based on Gender-Constructed Cultural Norms”. Julkaisussa: *International Journal of Current Research Vol. 4, Issue, 03, pp.184-189, March, 2012.* <https://www.journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/1664.pdf> (käyty 12.4.2023).

Nation

21.4.2023. *In Islam, only a legal marriage confers the right to inheritance*. <https://nation.africa/kenya/news/gender/in-islam-only-a-legal-marriage-confers-the-right-to-inheritance-4207414> (käyty 25.4.2023).

4.9.2022. *Women in their 40s speak about the highs and lows of being single*. <https://nation.africa/kenya/life-and-style/saturday-magazine/women-in-their-40s-speak-about-the-highs-and-lows-of-being-single--3935578> (Käyty 13.4.2023).

18.8.2022. *The life and times of single mums of Gabbra community*. <https://nation.africa/kenya/news/gender/the-life-and-times-of-single-mums-of-gabbra-community-3918714> (käyty 25.4.2023).

3.6.2022. *Gender wars: How single parenting is changing the face of family*. <https://nation.africa/kenya/news/how-single-parenting-is-changing-the-face-of-family-3836566> (käyty 6.4.2023).

20.5.2021. *Kenya: Land Ownership - Why Women in Kenya Still Need More Help Despite Progress in Recent Years*. <https://nation.africa/kenya/brand-book/land-ownership-case-of-women-in-kenya-3407340> (käyty 29.3.2023).

22.2.2021. *Women’s rights to property upon divorce must be legally protected*. <https://nation.africa/kenya/news/women-s-rights-to-property-upon-divorce-must-be-legally-protected-3299672> (käyty 30.3.2023).

18.6.2019. *Missing in action: Why Kenya is in the grip of a fatherhood crisis*. <https://nation.africa/kenya/newsplex/missing-in-action-why-kenya-is-in-the-grip-of-a-fatherhood-crisis-177862> (käyty 27.4.2023).

NCPD (National Council for Population and Development) 12.10.2021. *Internal Migration and Development Planning in Kenya. Advisory 5*. <https://ncpd.go.ke/wp-content/uploads/2021/10/Advisory-Paper-5-Internal-Migration-and-Development-Planning-in-Kenya.pdf> (käyty 18.4.2023).

NCRC (National Crime Research Centre) 2014. *Gender Based Violence Kenya.* NCRC Research Report No. 2. <https://www.crimeresearch.go.ke/wp-content/uploads/2022/04/Gender-Based-Violence-in-Kenya-1.pdf> (käyty 27.4.2023).

Nieglick, Erica 3.2.2006. *Kenya: Discrimination against children born out of wedlock.* <https://archive.crin.org/en/library/news-archive/kenya-discrimination-against-children-born-out-wedlock.html> (käyty 24.4.2023).

NGEC (National Gender and Equality Commission) 2016. *Gender-Based Violence on Kenya: The Economic Burden on Survivors.* <https://www.ngeckenya.org/Downloads/GBV%20Costing%20Study.pdf> (käyty 17.4.2023).

Nyanchwani, Silas 25.8.2017. *Knowing your place*. <https://www.theelephant.info/reflections/2017/08/25/knowing-your-place/> (käyty 24.4.2023).

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2019. *Social Institution & Gender Index: Kenya*. <https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/KE.pdf> (käyty 6.4.2023).

Onyango, E.O.; Elliot, S.J. 2022. “Traversing the geographies of displacement, livelihoods, and embodied health and wellbeing of senior women in Kenya”. *Wellbeing, Space and Society Vol 3, 2022.* <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2666558122000392?token=34B1E87C80ADE69C1382E3023E3D4B2437E12B80447F23144562C3D0E070F419230F3A06F2D5B2EF110C8DCDE6D6394F&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230417104732> (käyty 17.4.2023).

People Daily 4.9.2020. *Why single women outshine male peers in buying homes*. <https://www.pd.co.ke/business/why-single-women-outshine-male-peers-in-buying-homes-50726/> (käyty 11.4.2023).

Radeny, Smamson Onyango 1993. *The Effects of Single Mothrehood on Child Welfare and Development: A Case Study in Kibera Diviion – Nairobi.* A Thesis submitted in partial fulfilment for the degree of master of art department of sociology (University of Nairobi). <http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/19565/Radeny_The%20Effects%20Of%20Single%20Motherhood%20On%20Child%20Welfare%20And%20Development%20A%20Case%20Study%20In%20Kibera%20Division%20-%20Nairobi.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (käyty 25.4.2023).

Scroope, Chara 2019. *Kenyan Culture: Family.* <https://culturalatlas.sbs.com.au/kenyan-culture/kenyan-culture-family> (käyty 5.4.2023).

The Standard

6.1.2022. *Reasons more Kenyan women are choosing to be on ‘top’*. <https://www.standardmedia.co.ke/evewoman/living/article/2001433603/reasons-more-kenyan-women-are-choosing-to-be-on-top> (käyty 6.4.2023).

25.4.2019. *Why Eastland landlords want married women tenants only*. <https://www.standardmedia.co.ke/entertainment/county-nairobi/article/2001322654/why-eastland-landlords-want-married-women-tenants-only> (käyty 11.4.2023).

7.2.2017. *Why Kenyan single mothers with daughters are hot cakes*. <https://www.standardmedia.co.ke/entertainment/county-riftvalley/article/2001228533/why-kenyan-single-mothers-with-daughters-are-hot-cakes> (käyty 25.4.2023).

The Star 7.9.2021. *Upkeep for children born out of wedlock to be mandatory*. <https://www.the-star.co.ke/news/2021-09-06-upkeep-for-children-born-out-of-wedlock-to-be-mandatory/> (käyty 24.4.2023).

Today News Africa 25.6.2020. *On paper, Kenyan women are equal to men. In reality, married, divorced, separated and widowed women can hardly claim property the law entitles them*. <https://todaynewsafrica.com/on-paper-kenyan-women-are-equal-to-men-in-reality-married-divorced-separated-and-widowed-women-can-hardly-claim-property-the-law-entitles-them/> (käyty 6.4.2023).

UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) 21.3.2016. *Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of Kenya\*.* CRC/C/KEN/CO/3-5. <https://www.ecoi.net/en/file/local/1148890/1930_1461318893_g1605560.pdf> (käyty 27.4.2023).

UNFPA (United Nations Population Fund) 24.12.2020. *Ending violence requires open discussions about stereotypes and norms*. <https://kenya.unfpa.org/en/news/ending-violence-requires-open-discussions-about-stereotypes-and-norms> (käyty 5.4.2023).

UNICEF (United Nations Children’s Fund) 2017. *Situation Analysis of Children and Women in Kenya, 2017.* <https://www.unicef.org/kenya/media/136/file/SITAN-report-2017-pdf.pdf> (käyty 24.4.2023).

USAID (United States Agency for International Development) 2022. *Kenya: Gender Equality & Female Empowerment*. <https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/Gender_Fact_Sheet_for_Kenya.pdf> (käyty 11.4.2023).

USDOS (United States Department of State) 22.3.2023. *2022 Country Report on Human Rights Practices: Kenya.* <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/kenya> (käyty 27.3.2023).

Weitzberg, Keren 13.4.2020*. ‘In Kenya, you cannot go anywhere without an ID. I don’t have one’.*  <https://mg.co.za/article/2020-04-13-in-kenya-you-cannot-go-anywhere-without-an-id-i-dont-have-one/> (käyty 21.4.2023).

The World Bank

3.4.2023. *Women in Kenya Enjoy Only 81% of the Legal Rights of Men*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/03/29/women-in-afe-kenya-enjoy-only-81-of-the-legal-rights-of-men> (käyty 6.4.2023).

2021. *Women, Business and the Law 2021*. <https://wbl.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/documents/2021/02/2021.11.16_WBL_Country%20Summary_Kenya.pdf> (käyty 11.4.2023).

World Population Review 2023. *Nairobi population 2023.* <https://worldpopulationreview.com/world-cities/nairobi-population> (käyty 25.4.2023).

Xu, Yuanwei; Delius, Antonia; Pape, Utz 03/2022. *Gender Differences in Household Coping Strategies for COVID-19 in Kenya.* World Bank Group. Poverty and Equity Global Practice. Policy Research Working Paper 9959. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/861451646668280669/pdf/Gender-Differences-in-Household-Coping-Strategies-for-COVID-19-in-Kenya.pdf> (käyty 6.4.2023).

Young, Laura 2012. *Challenges at the intersection of gender and ethnic identity in Kenya*. Minority Rights Group International Report. <https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-1164-Challenges-at-the-intersection-of-gender-and-ethnic-identity-in-Kenya.pdf> (käyty 26.4.2023).

**Tietoja vastauksesta**

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 document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the basis of carefully selected sources of information. All sources used are referenced. All information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to a residence permit, refugee status, or asylum. If a certain event, person or organization is not mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the document does not necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political or judicial statement whatsoever.

1. KNBS 4.11.2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. CIA World Factbook 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Young 2012, s. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Young 2012, s. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kenya 1972 (revised edition 2012), artikla 2, kappale 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Harari 01/2018, s. 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kenya 2010, Constitution. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kenya 2010, artikla 27 kappaleet 3–4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kenya 2010, artikla 40, kappaleet 1–2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kenya 2010, artikla 60 kappale 1e. [↑](#footnote-ref-10)
11. Female Genital Mutilation/Cutting. [↑](#footnote-ref-11)
12. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kenya 2010, artikla 26 kappale 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kenya 2010, artikla 45 kappale 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kenya 2014: The Marriage Act. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kenya 2014, artikla 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kenya 2014, osat V, VI ja VII ja artiklat 68–72. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kenya 2014, artikla 77. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kenya 2013: The Matrimonial Property Act. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kenya 2013, artikla 4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kenya 2013, artikla 6. [↑](#footnote-ref-21)
22. Kenia 2013, artiklat 2, 6 ja 7; HRW 25.6.2020a. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kenya 2012: Land Registration Act. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kenya 2012, artikla 28. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kenya 2012, artikla 93 kappale 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kenya 2012, artikla 93 kappale 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kenya 1972 (revised edition 2012): Law of Succession Act. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kenya 1972 (revised edition 2012), artikla 35 kappale 1 ja 36 kappale 1; World Bank 2021. [↑](#footnote-ref-28)
29. Kenya 1972 (revised edition 2012), artikla 35 kappale 1 ja 36 kappale 1. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kenya 1972 (revised edition 2012), artikla 2, kappale 3. [↑](#footnote-ref-30)
31. Scroope 2018; Nation 3.6.2022; The Standard 6.1.2022. [↑](#footnote-ref-31)
32. UNFPA 24.12.2020; Nation 3.6.2022. [↑](#footnote-ref-32)
33. The Standard 6.1.2022; Nation 3.6.2022; Kenya News Agency 18.6.2022. [↑](#footnote-ref-33)
34. The Standard 6.1.2022; Radeny 1993, s. 27. [↑](#footnote-ref-34)
35. The Standard 7.2.2017. [↑](#footnote-ref-35)
36. Scroope 2018. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nation 3.6.2022. [↑](#footnote-ref-37)
38. IRB 29.1.2014. [↑](#footnote-ref-38)
39. The Standard 6.1.2022. [↑](#footnote-ref-39)
40. Nation 3.6.2022. [↑](#footnote-ref-40)
41. The Standard 6.1.2022. [↑](#footnote-ref-41)
42. KNBS 5.5.2022a, s. 57–59. [↑](#footnote-ref-42)
43. KNBS 4.11.2019. [↑](#footnote-ref-43)
44. KNBS 5.5.2022b s. 52. [↑](#footnote-ref-44)
45. Xu et al. 03/2022, s. 4. [↑](#footnote-ref-45)
46. Muketha 31.3.2012, s. 184, 186 ja s. 188. Asenteita kuvastaa myös Nation-uutissivuston artikkeli syyskuulta 2022, jonka mukaan avioliitto toimii usein naiseuden mittana ja naimaton nainen saadaan tuntemaan itsensä epätäydelliseksi: ”*Often, marriage is the validating metric for women. And anybody who is living outside of marriage or in advance of it is made to feel somehow incomplete.*” (Nation 4.9.2022.) [↑](#footnote-ref-46)
47. Muketha 31.3.2012, s. 188. [↑](#footnote-ref-47)
48. Meda 2013, s. 300–301; Muketha 31.3.2012, s. 186. [↑](#footnote-ref-48)
49. Muketha 31.3.2012, s. 186. [↑](#footnote-ref-49)
50. Muketha 31.3.2012, s. 186. [↑](#footnote-ref-50)
51. Muketha 31.3.2012, s. 187; Nation 4.9.2022. [↑](#footnote-ref-51)
52. ICJ 3.4.2021. [↑](#footnote-ref-52)
53. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-53)
54. The World Bank 29.3.2023. [↑](#footnote-ref-54)
55. Today News Africa 25.6.2020. [↑](#footnote-ref-55)
56. HRW 25.6.2020b. [↑](#footnote-ref-56)
57. IRB 6.7.2021. [↑](#footnote-ref-57)
58. Kenyan Woman 7.6.2021. [↑](#footnote-ref-58)
59. Nation 20.5.2021. [↑](#footnote-ref-59)
60. Nation 20.5.2021; IRB 6.7.2021; OECD 2019, s. 13. [↑](#footnote-ref-60)
61. HRW 25.6.2020b. [↑](#footnote-ref-61)
62. HRW 25.6.2020a. [↑](#footnote-ref-62)
63. HRW 25.6.2020a. [↑](#footnote-ref-63)
64. HRW 25.6.2020b. [↑](#footnote-ref-64)
65. Nation 20.5.2021. [↑](#footnote-ref-65)
66. Nation 22.2.2021; HRW 25.6.2020b. [↑](#footnote-ref-66)
67. HRW 25.6.2020b. [↑](#footnote-ref-67)
68. HRW 25.6.2020b. [↑](#footnote-ref-68)
69. Nation 22.2.2021. [↑](#footnote-ref-69)
70. HRW 25.6.2020a. [↑](#footnote-ref-70)
71. Lähteen mukaan varakansleri on erikoistunut seksuaali-, lisääntymis- ja äitiysterveyteen. (IRB 6.7.2021.) [↑](#footnote-ref-71)
72. IRB 6.7.2021. [↑](#footnote-ref-72)
73. People Daily 4.9.2020. [↑](#footnote-ref-73)
74. The Standard 25.4.2019. [↑](#footnote-ref-74)
75. Federation of Woman Lawyers. [↑](#footnote-ref-75)
76. IRB 6.7.2021. [↑](#footnote-ref-76)
77. MMC 2020, s. 8. [↑](#footnote-ref-77)
78. KNBS, UN Women & UNICEF 07/2020, s. 16. [↑](#footnote-ref-78)
79. Women's Empowerment Index. [↑](#footnote-ref-79)
80. KNBS, UN Women & UNICEF 07/2020. [↑](#footnote-ref-80)
81. KNBS, UN Women & UNICEF 07/2020, s. IV, s. 12–13. [↑](#footnote-ref-81)
82. KNBS, UN Women & UNICEF 07/2020, s. 13, s. 16. [↑](#footnote-ref-82)
83. USAID 2022. [↑](#footnote-ref-83)
84. Kariuki 06/2022, s. 63–64; Scroope 2018; Nation 3.6.2022; The Standard 6.1.2022; Hyun et al. 17.3.2020, s. 20. [↑](#footnote-ref-84)
85. UNFPA 24.12.2020. [↑](#footnote-ref-85)
86. Kariuki 06/2022, s. 63–64. [↑](#footnote-ref-86)
87. UNFPA 24.12.2020. [↑](#footnote-ref-87)
88. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-88)
89. Female Genital Mutilation/Cutting. [↑](#footnote-ref-89)
90. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-90)
91. Freedom House 2023. [↑](#footnote-ref-91)
92. HRW 21.9.2021. [↑](#footnote-ref-92)
93. NGEC 2016, s. 38. [↑](#footnote-ref-93)
94. OECD 2019, s. 8. [↑](#footnote-ref-94)
95. Meda 2013, s. 291. [↑](#footnote-ref-95)
96. Meda 2013, s. 291, s. 303–304. [↑](#footnote-ref-96)
97. Meda 2013, s. 297–298. [↑](#footnote-ref-97)
98. Nation 18.6.2019. [↑](#footnote-ref-98)
99. Hyun et al. 17.3.2020, s. 20. [↑](#footnote-ref-99)
100. IRB 6.7.2021. [↑](#footnote-ref-100)
101. IRB 29.1.2014; MMC 2020, s. 8. [↑](#footnote-ref-101)
102. United States Agency for International Development. [↑](#footnote-ref-102)
103. USAID 2022. [↑](#footnote-ref-103)
104. IRB 6.7.2021. [↑](#footnote-ref-104)
105. Hyun et al. 17.3.2020, s. 33. [↑](#footnote-ref-105)
106. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-106)
107. Kenya 2010, artikla 39. [↑](#footnote-ref-107)
108. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-108)
109. Freedom House 2023. [↑](#footnote-ref-109)
110. IDMC 04/2022. s. 162. [↑](#footnote-ref-110)
111. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-111)
112. Metcalfe et al. 09/2011. [↑](#footnote-ref-112)
113. AI 7.7.2010. [↑](#footnote-ref-113)
114. IDMC 01/2020. [↑](#footnote-ref-114)
115. Metcalfe et al. 09/2011; AI 7.7.2010; IDMC 01/2020. [↑](#footnote-ref-115)
116. NCPD 12.10.2021, s. 12–13; AI 7.7.2010, s. 8. [↑](#footnote-ref-116)
117. Metcalfe et al. 09/2011, s. 6. [↑](#footnote-ref-117)
118. World Population Review 2023. [↑](#footnote-ref-118)
119. NCPD 12.10.2021, s. 12–13 ja s. 15. [↑](#footnote-ref-119)
120. NCPD 12.10.2021, s. 17. [↑](#footnote-ref-120)
121. Metcalfe et al. 09/2011, s. 17. [↑](#footnote-ref-121)
122. Metcalfe et al. 09/2011, s. 19. [↑](#footnote-ref-122)
123. Metcalfe et al. 09/2011, s. 22. [↑](#footnote-ref-123)
124. Metcalfe et al. 09/2011, s. 6 ja s. 13–14. [↑](#footnote-ref-124)
125. Metcalfe et al. 09/2011, s. 1. [↑](#footnote-ref-125)
126. Metcalfe et al. 09/2011, s. 17. [↑](#footnote-ref-126)
127. Metcalfe et al. 09/2011, s. 13–14 ja s. 17. [↑](#footnote-ref-127)
128. Metcalfe et al. 09/2011, s. 17–18; MMC 2020, s. 18. [↑](#footnote-ref-128)
129. Metcalfe et al. 09/2011, s. 14. [↑](#footnote-ref-129)
130. Metcalfe et al. 09/2011, s. 14, s. 17–18. [↑](#footnote-ref-130)
131. Metcalfe et al. 09/2011, s. 13–16. [↑](#footnote-ref-131)
132. Metcalfe et al. 09/2011, s. 15–16. [↑](#footnote-ref-132)
133. Metcalfe et al. 09/2011, s. 14. [↑](#footnote-ref-133)
134. Metcalfe et al. 09/2011, s. 16. [↑](#footnote-ref-134)
135. Metcalfe et al. 09/2011, s. 15. [↑](#footnote-ref-135)
136. Freedom House 2023. [↑](#footnote-ref-136)
137. AI 7.7.2010, s. 8. [↑](#footnote-ref-137)
138. AI 7.7.2010, s. 10–11. [↑](#footnote-ref-138)
139. IDMC 01/2020, s. 23–24. [↑](#footnote-ref-139)
140. IDMC 01/2020, s. 27. [↑](#footnote-ref-140)
141. IDMC 01/2020, s. 27–28. [↑](#footnote-ref-141)
142. IDMC 01/2020, s. 28–29. [↑](#footnote-ref-142)
143. Onyango et al. 2022, s. 3–4. [↑](#footnote-ref-143)
144. Metcalfe et al. 09/2011, s. 1. [↑](#footnote-ref-144)
145. MMC 2020, s. 19. [↑](#footnote-ref-145)
146. IDMC 01/2020, s. 26. [↑](#footnote-ref-146)
147. Weitzberg 13.4.2020. [↑](#footnote-ref-147)
148. IRC 10/2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-148)
149. MMC 2020, s. 19. [↑](#footnote-ref-149)
150. MMC 2020, s. 19. [↑](#footnote-ref-150)
151. CIA World Factbook 2023. [↑](#footnote-ref-151)
152. The Children Act 2022, artikla 11 kappale 1. [↑](#footnote-ref-152)
153. The Children Act 2022, artikla 11 kappale 2. [↑](#footnote-ref-153)
154. The Children Act 2022, artikla 32 kappale 1: *“[…] the parents of a child shall have parental responsibility over the child on an equal basis, and neither the father nor the mother of the child shall have a superior right or claim against the other in exercise of such parental responsibility* ***whether or not the child is born within or outside wedlock****.”* [↑](#footnote-ref-154)
155. The Children Act 2022, artikla 33 kappale 1. [↑](#footnote-ref-155)
156. Nation 21.4.2023. [↑](#footnote-ref-156)
157. Kenya 2001, artikla 24 kappale 3; Neiglick 3.2.2006; The Star 7.9.2021. [↑](#footnote-ref-157)
158. Nyanchwani 25.8.2017; Nation 18.8.2022. [↑](#footnote-ref-158)
159. UNICEF 2017, s. 96. [↑](#footnote-ref-159)
160. Clark et al. 28.4.2017, s. 5. [↑](#footnote-ref-160)
161. Radeny 1993, s. 27. [↑](#footnote-ref-161)
162. Radeny 1993, s. 27. [↑](#footnote-ref-162)
163. NCRC 2014, s. 50. [↑](#footnote-ref-163)
164. NCRC 2014, s. 50. [↑](#footnote-ref-164)
165. UNCRC 21.3.2016, s. 5. [↑](#footnote-ref-165)
166. USDOS 22.3.2023. [↑](#footnote-ref-166)