Afganistan / ISIS-järjestön Afganistanin haaran (ISKP) vaikutusalueet Afganistanissa, iskut uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan

Afghanistan / Islamic State in Khorasan Province (ISKP) influence and operational capacity in Afghanistan, targeting of religious and ethnic minorities

**Kysymykset**

1. Mitkä ovat ISISin Afganistanin haaran (ISKP) vahvimmat vaikutusalueet Afganistanissa tällä hetkellä?

2. Onko maassa myös muita alueita, joilla ISKP-järjestöllä voidaan katsoa olevan pysyvämpää toimintaa?

3. Millä alueilla ISKP on tehnyt iskuja etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan?

***Questions***

1. In which areas of Afghanistan is ISKP most active at the moment?
*2. Are there also other areas where ISKP has operational capacity?
3. In which areas has ISKP attacked religious and ethnic minorities?*

## Mitkä ovat ISISin Afganistanin haaran (ISKP) vahvimmat vaikutusalueet Afganistanissa tällä hetkellä?

Kansainvälisen ISIS-terroristijärjestön Afganistanin haaran ISKP:n *(Islamic State in Khorasan Province[[1]](#footnote-1) / Da’esh Velayat-e Khorasan*) toiminnasta sekä organisaatiosta saatava tieto on erityisesti kansainvälisen yhteisön Afganistanista vetäytymisen ja Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen ollut puutteellista. Tämä johtuu tiedustelupalveluiden tuottaman tiedon - joka oli aiemmin keskeisessä roolissa ISKP:n toiminnasta raportoinnissa - vähenemisestä kansainvälisten tahojen toiminnan vaikeuduttua Afganistanissa.[[2]](#footnote-2) Eri lähteiden perusteella on kuitenkin selvää, että ISKP on Talibanin valtaannousun jälkeen vähintäänkin säilyttänyt toimintakykynsä, minkä lisäksi ainakin osalla alueista järjestö on kyennyt myös lisäämään toimintaansa.[[3]](#footnote-3)

YK:n turvallisuusneuvosto arvioi toukokuussa 2022 ISKP:n jäsenmääräksi noin 1500-4000 henkilöä. Suurin osa taistelijoista sekä järjestön johtaja Sanaullah Ghafari (alias Shahab al-Muhajir) olivat arvion mukaan sijoittuneet Itä-Afganistaniin Kunarin ja Nangarharin sekä mahdollisesti myös Nuristanin maakuntien syrjäseuduille.[[4]](#footnote-4) ISKP:n toiminta Afganistanissa on kuitenkin siirtynyt yhä enemmän sen alun perin hallitsemilta eristäytyneiltä maaseutualueilta suuriin kaupunkeihin, joihin järjestö on perustanut maan alla toimivia soluja. Siirtymä on seurausta terroristijärjestöön vuosina 2019-2020 kohdistuneesta voimakkaasta sotilaallisesta paineesta, joka esti ISKP:ta enää avoimesti pitämästä alueita hallinnassaan. Vahvimmat ISKP:n toiminnan keskukset ovat Kabulin ja Jalalabadin kaupungit.[[5]](#footnote-5)

International Crisis Groupin näkemyksen mukaan ISKP on kyennyt parhaimmillaan tekemään päivittäisiä hyökkäyksiä Taliban-kohteita vastaan vahvimmilla tukialueillaan Kabulissa, Nangarharissa ja Kunarissa. Varsinkin heti Talibanin valtaannousua seuranneina kuukausina ISKP teki ennätyksellisen paljon pienen mittakaavan hyökkäyksiä Kabulissa ja Jalalabadissa Taliban-kohteita vastaan. Taliban puolestaan käynnisti vuoden 2021 lopussa raa’an ISKP:n vastaisten operaatioiden sarjan, minkä seurauksena ISKP:n tekemät iskut vähenivät etenkin järjestön alkuperäisellä tukialueella Nangarharissa. Talibanin operaatioiden aiheuttama ISKP:n heikkeneminen Nangarharissa on johtanut ISKP:n toiminnan siirtymiseen idässä yhä enemmän Kunariin maakuntaan, mutta myös entistä laajemmalle alueelle. International Crisis Groupin analyysin mukaan järjestö on kyennyt sopeutumaan uuteen tilanteeseen laajentamalla toimintaansa etenkin Pohjois-Afganistanissa sekä pienemmässä mittakaavassa myös etelässä ja lännessä.[[6]](#footnote-6)

YK:n tilastoinnin perusteella Talibanin valtaannousua välittömästi seuranneella ajanjaksolla 19.8.-31.12.2021 ISKP teki ennätykselliset 152 hyökkäystä Afganistanin 16 eri maakunnassa. ISKP kohdisti iskujaan Talibania sekä etenkin kaupungeissa asuvaa shiiaväestöä vastaan. [[7]](#footnote-7) YK:n Afganistan-ohjelma UNAMA tilastoi aikavälillä 19.8.-31.12.2021 yhteensä 1050 siviiliuhria, joista yli 350 oli kuolleita. ISKP oli vastuussa lähes kaikista räjähdeiskujen aiheuttamista 850 siviiliuhrista, joista melkein 300 oli kuolleita. Suurin osa uhreista seurasi siviileihin kohdistetuista sektaarisista terrori-iskuista. ISKP:n ja Talibanin välisissä taisteluissa kertyi lähes 20 siviiliuhria.[[8]](#footnote-8) YK:n tilastoinnin mukaan aikavälillä 1.1.-13.11.2022 ISKP teki 160 hyökkäystä 11 maakunnassa.[[9]](#footnote-9) UNAMA tilastoi aikavälillä 1.1.-13.11.2022 yhteensä 1890 siviiliuhria, joista 518 oli kuolleita ja 1372 haavoittuneita. ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon tekemät hyökkäykset etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan aiheuttivat suurimman osan siviiliuhreista. Tuhoisimpien iskujen kohteena olivat jälleen kaupungeissa asuvat shiiamuslimit.[[10]](#footnote-10)

ACLED-konfliktitietokannan Afganistanin turvallisuusvälikohtauksista koostamien tilastojen perusteella ISKP:n vahvimmat toiminta-alueet Afganistanissa ovat itäiset Nangarharin ja Kunarin maakunnat sekä pääkaupunki Kabul. ACLEDin tilastoinnin mukaan kaikista ISKP:n toimeenpanemista iskuista sekä järjestöä vastaan tehdyistä operaatioista selvä enemmistö on tapahtunut näissä kolmessa maakunnassa. ACLED on tilastoinut Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen aikavälillä 15.8.2021-31.12.2022 Afganistanissa 277 ISKP:n käynnistämää hyökkäystä, joista 137 oli räjähdeiskuja, 111 taisteluita ja 29 muita väkivallantekoja. Lisäksi Taliban-liike on tehnyt 77 ISKP:n vastaista ratsiaa tai muuta operaatiota.[[11]](#footnote-11)

Oheiseen kaavioon on merkitty maakunnittain ja tyypeittäin ISKP:n tekemät iskut sekä Talibanin ISKP:n vastaiset operaatiot Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen. Kaavion on laatinut maatietopalvelun tutkija ACLED-tietojen pohjalta. Kaaviota tulkitessa on huomioitava, että useiden väkivallantekojen kohdalla Afganistanissa tekijä jää tuntemattomaksi, mistä syystä ISKP on voinut olla vastuussa tilastoon merkittyjä useammista teoista.

Myös BBC Persian on laatinut oman tilastonsa ISKP:n toiminnasta Afganistanin eri maakunnissa. BBC Persian on tilastoinut ainakin 260 ISKP:n hyökkäystä Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen. Hyökkäykset ovat jakautuneet seuraavasti Afganistanin eri maakuntiin: Nangarhar 79, Kabul 77, Kunar 43, Kunduz 13, Takhar 12, Logar 8, Balkh 7, Herat 5, Laghman 4, Helmand 3, Parwan 3, Badakhshan 2, Farah 2, Kandahar 1 ja Samangan 1.[[12]](#footnote-12)

***Itä-Afganistan (Nangarhar, Kunar ja Nuristan)***

Nangarharin maakuntaan kuuluva Achinin piirikunta oli ISKP:n toiminnan alkuperäinen keskus, jonka ympäristössä sijaitsevia maaseutualueita järjestö piti hallussaan vuosina 2015-2019. Laajimmillaan ISKP hallitsi samanaikaisesti kahdeksaa Nangarharin eteläosassa Mamandin laaksossa ja sen ympäristössä sijaitsevaa piirikuntaa. Kun ISKP koki sotilaallisen tappion Nangarharissa vuonna 2019, sen toiminta siirtyi naapurimaakuntaan Kunariin, josta tuli ISKP:n toinen keskus Afganistanissa. Samalla jäseniä siirtyi myös Afganistanin eri kaupunkeihin, joissa he muodostivat maan alla toimivia soluja. Vuosina 2015-2019 ISKP teki iskuja useissa eri Afganistanin maakunnissa, mutta Jalalabadissa kertyi Kabulin jälkeen eniten uhreja (yli 1000 kuollutta tai haavoittunutta).[[13]](#footnote-13)

ISKP:n ja Talibanin väliset aseelliset yhteenotot ovat vahvasti keskittyneet Afganistanin itäisiin osiin[[14]](#footnote-14). ISKP on edelleen Talibanin valtaannousun jälkeen toiminut kaikkein aktiivisimmin Nangarharin maakunnassa.[[15]](#footnote-15) ISKP on Nangarharissa tekemillään iskuilla pyrkinyt heikentämään Taliban-hallinnon legitimiteettiä.[[16]](#footnote-16) Vuonna 2021 ISKP teki Yhdysvaltain armeijan terrorismin tutkimukseen keskittyneen instituutin CTC-Sentinelin tilaston mukaan 340 iskua, mikä oli ylivoimaisesti korkeampi määrä kuin järjestö oli aiempina vuosina kyennyt tekemään. Iskuista 127 tapahtui syyskuun 2021 puolivälin jälkeen, ja niistä yli puolet tehtiin Nangarharin maakunnassa.[[17]](#footnote-17) New York Timesin mukaan ISKP teki vuoden 2021 neljän viimeisen kuukauden aikana 119 hyökkäystä Afganistanissa, joista 96 oli suunnattu Talibania vastaan. Taliban vastasi iskuihin raa’alla operaatioiden sarjalla, joka perustui ISKP-yhteyksistä epäiltyjen pidätyksiin ja murhiin Nangarharissa.[[18]](#footnote-18) ISKP:n aktiivisuus Nangarharissa on Talibanin toimien seurauksena vähentynyt vuoden 2022 puolella ja siirtynyt enemmän Kunariin.[[19]](#footnote-19) Afganistan-asiantuntija Giustozzin mukaan ISKP onnistui keväällä 2022 saamaan takaisin hallintaansa Talibanille aiemmin menettämiään maaseutualueita Kunarissa.[[20]](#footnote-20)

ISKP-järjestöön liittyvä väkivalta koostuu Nangarharissa ja Kunarissa jatkuvista pienen mittakaavan hyökkäyksistä Taliban-kohteita tai yksittäisiä siviilejä vastaan sekä Talibanin tekemistä ISKP:n tukijoiden ja heidän perheenjäsentensä tapoista ja pidätyksistä.[[21]](#footnote-21) Taliban-liikkeen ISKP:n vastaiset operaatiot ovat perustuneet mielivaltaisiin pidätyksiin, laittomiin tappoihin sekä ISKP:n jäseniksi tai tukijoiksi epäiltyjen henkilöiden katoamisiin.[[22]](#footnote-22) UNAMA tilastoi aikavälillä 15.8.2021-30.6.2022 yhteensä 59 ISKP:n tukijoiden tai jäsenten murhaa, 22 mielivaltaista pidätystä ja seitsemän kidutusta tai pahoinpitelyä. Enemmistö teoista tapahtui Nangarhariin kuuluvissa Chaparharissa ja Jalalabadissa. Tapauksia oli erityisen paljon loka- ja marraskuussa 2021, jolloin Talibanin ISKP:n vastainen kampanja oli aktiivisimmillaan.[[23]](#footnote-23) Nangarharissa ja Kunarissa löytyi silti vielä yli 100 eri paikkoihin jätettyä ruumista kesällä 2022.[[24]](#footnote-24) ISKP-yhteyksistä syytettyjä henkilöitä vastaan tehdyt ihmisoikeusrikkomukset vähenivät YK:n seurannan mukaan vuoden 2022 loppupuolella alkuvuoteen nähden.[[25]](#footnote-25)

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Nangarharissa 42 ISKP:n hyökkäystä Talibania vastaan, 28 räjähdeiskua, 19 yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistettua väkivallantekoa ja 33 Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota. Kunarissa ISKP teki 27 Talibanin-vastaista hyökkäystä, 19 räjähdeiskua, kolme yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistettua väkivallantekoa ja kuusi Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota. Lisäksi Nuristanissa oli yksi Talibanin ja ISKP:n välinen yhteenotto.[[26]](#footnote-26)

ISKP on Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen ottanut vastuun seuraavista suuren mittakaavan terrori-iskuista Itä-Afganistanissa:

* Kolme siviiliä kuoli ja neljä Talibanin jäsentä haavoittui tienvarsipommin räjähdettyä poliisiaseman vieressä Nangarharin Jalalabadissa 7.11.2021.[[27]](#footnote-27)
* Yksi Talibanin jäsen kuoli ja 5-6 ihmistä haavoittui tienvarsipommin räjähdyksessä Kunarin Asadabadissa 28.8.2022[[28]](#footnote-28).
* Ainakin yhdeksän siviiliä haavoittui ISKP:n tekemässä räjähdeiskussa Jalalabadissa 6.12.2022[[29]](#footnote-29).

Tilaston ulkopuolelle on jäänyt seuraava suuren mittakaavan isku, jonka tekijä on jäänyt tuntemattomaksi:

* Nangarharin Ghanikhelin piirikunnan sairaalanjohtajan autoon asennetun räjähteen lauettua 20.6.2022 kuoli ainakin 32 siviiliä ja haavoittui toiset 32[[30]](#footnote-30).

***Kabul***

Afganistanin pääkaupunki Kabul kuuluu Itä-Afganistanin maaseutualueiden ohella ISKP:n kaikkein aktiivisimpaan toiminta-alueeseen. Kabulissa ISKP on järjestöä tutkineen Borhan Osmanin havaintojen perusteella saanut jäseniä erityisesti nuorista, keskiluokkaisista ja korkeakoulutetuista salafistisen islamin suuntauksen harjoittajista, jotka ovat kotoisin Kabulia ympäröivistä tadzhikkienemmistöisistä Parwanin, Kapisan ja Panjshirin maakunnista. Jäsenet muodostavat Kabulissa sekä muissa kaupungeissa maan alla toimivia soluja.[[31]](#footnote-31) Esimerkiksi ISKP:n nykyinen johtaja Sanaullah Ghafari/ Shahab al-Muhajir on kotoisin Kabulista ja valmistunut insinööriksi Kabulin yliopistosta.[[32]](#footnote-32)

ISKP on Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen aiheuttanut eniten siviiliuhreja Kabulissa tekemissään terrori-iskuissa.[[33]](#footnote-33) Kabulissa kertyi ylivoimaisesti eniten ISKP:n iskujen uhreja jo vuosina 2015-2019 (CTC-Sentinelin mukaan yhteensä lähes 3900 kuollutta tai haavoittunutta). Iskujen kohteina olivat tuolloin erityisesti valtiolliset turvallisuusjoukot sekä Afganistanin shiiavähemmistö.[[34]](#footnote-34)

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Kabulissa 10 ISKP:n hyökkäystä Talibania vastaan, 63 räjähdeiskua, kaksi yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistettua väkivallantekoa ja 15 Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota.[[35]](#footnote-35)

ISKP on Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen ottanut vastuun seuraavista suuren luokan terrori-iskuista Kabulissa:

* Kabulin lentokentällä 26.8.2021 tehty itsemurhaisku, jossa kuoli 183 ihmistä[[36]](#footnote-36).
* Isku sunnimoskeijaan 3.10.2021. Moskeijassa oli käynnissä Talibanin puhemiehen äidin hautajaistilaisuus.[[37]](#footnote-37)
* Sardar Daoud Khan -sotilassairaalaan Kabulin keskustassa Wazir Akbar Khanissa tehty monimuotohyökkäys 2.11.2021. Iskussa kuoli ainakin 25 ihmistä, joiden joukossa oli siviilejä sekä korkea-arvoisia Talibanin jäseniä. Haavoittuneita oli arviolta 24-50.[[38]](#footnote-38)
* Länsi-Kabulissa hazarataustaisia siviilejä kuljettanutta minibussia vastaan 17.11.2021 tehty räjähdeisku, jossa kuoli 1-4 ja haavoittui 2-6[[39]](#footnote-39).
* 30.4.2022 minibussia vastaan tehty räjähdeisku[[40]](#footnote-40).
* Talibaniin kuuluneen Mulla Akhtar Muhammad Mansurin kuoleman muistotilaisuuteen tehty itsemurhaisku Kabulin PD 10 -alueella sijaitsevan hotellin edustalla 22.5.2022. Iskussa kuoli kaksi ja haavoittui yksi.[[41]](#footnote-41)
* Hindujen ja sikhien temppeliin tehty kranaatti-isku Karte Parwanissa 18.6.2022. Hyökkäyksessä kuoli 1-3 siviiliä ja haavoittui seitsemän.[[42]](#footnote-42)
* Iskujen sarja shiiauskoisten hazaroiden ashura-surujuhlan viettoa vastaan Länsi-Kabulissa: 5.8.2022 tapahtunut räjähdys surutilaisuudessa sekä 6.8.2022 tapahtunut räjähdys, joissa kuoli yhteensä ainakin 20 ja haavoittui 110. Lisäksi 7.8.2022 minibussissa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli ainakin kaksi ja haavoittui 22.[[43]](#footnote-43)
* Talibanin jäsentä vastaan madrasassa tehty isku Kabulissa 13.8.2022[[44]](#footnote-44).
* ISKP:n Talibanin autoon asettaman räjähteen lauettua 15.8.2022 kuoli yksi henkilö ja haavoittui yhdeksän. Isku tapahtui Karte Chaharissa ( PD 3).[[45]](#footnote-45)
* Venäjän suurlähetystöä vastaan Darulamanissa (PD 7) 5.9.2022 tehty itsemurhaisku. Hyökkäyksessä kuoli kaksi edustuston diplomaattia sekä 6-10 edustuston eteen viisumeita hakemaan kokoontunutta opiskelijaa ja haavoittui ainakin 10.[[46]](#footnote-46)
* Pakistanin suurlähetystön saattuetta vastaan 2.12.2022 tehty hyökkäys, jossa haavoittui kaksi edustuston työntekijää[[47]](#footnote-47).
* Ulkomaalaisten suosimaan hotelliin tehty hyökkäys 12.12.2022[[48]](#footnote-48).
* Ulkoministeriön rakennuksen edustalla Kabulin keskustan alueella 11.1.2023 tehty itsemurhaisku, joka tappoi ainakin viisi ihmistä ja haavoitti kymmeniä[[49]](#footnote-49).

Lisäksi Kabulissa tilaston ulkopuolelle ovat jääneet seuraavat suuren luokan terrori-iskut, joiden tekijä on jäänyt tunnistamatta:

* Kaksi 10.12.2021 tehtyä hyökkäystä hazarataustaisten shiiojen asuttamalla alueella Kabulissa[[50]](#footnote-50).
* 19.4.2022 Länsi-Kabulissa tapahtuneessa kolmen räjähdyksen sarjassa kuoli ainakin 18 ihmistä ja haavoittui 50. Iskujen kohteina olivat koulu ja yksityinen oppilaitos.[[51]](#footnote-51)
* 29.4.2022 Khalifa Sahib -suufimoskeijassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli 33 ja haavoittui 101[[52]](#footnote-52).
* Hyökkäykset uskonoppineiden kokoukseen Kabulissa 30.6. ja 1.7.2022. ISKP:n lisäksi myös National Resistance Front ilmoittautui iskujen tekijäksi.[[53]](#footnote-53)
* Sikh-omisteisen kaupan lähellä tapahtunut räjähdys 27.7.2022[[54]](#footnote-54).
* Räjähdys Kabulin krikettistadionilla 29.7.2022[[55]](#footnote-55).
* Sunnalaisessa suufimoskeijassa tapahtunut räjähdys Pohjois-Kabulin Khairkhanassa 17.8.2022. Räjähdyksessä kuoli 20 ihmistä ja haavoittui 57.[[56]](#footnote-56)
* Neljä siviiliä tappanut ja 52 haavoittanut räjähdeisku Wazir Akbar Khanin moskeijassa 23.9.2022.[[57]](#footnote-57)
* Länsi-Kabulissa sijaitsevaan koulutuskeskukseen tehty itsemurhaisku 30.9.2022, jossa kertyi 54 kuollutta ja 114 haavoittunutta. Suurin osa kuolleista oli hazarataustaisia tyttöjä ja naisia.[[58]](#footnote-58)
* Yhdeksän ihmistä tappanut ja 30 haavoittanut itsemurhaisku sisäministeriön yhteydessä sijaitsevaan moskeijaan 5.10.2022.[[59]](#footnote-59)
* Minibussissa tapahtunut räjähdeisku Diwan Begissä 8.10.2022, jossa haavoittui 3-5 siviiliä.[[60]](#footnote-60)
* 28.10.2022 Sheikh Mohammad Rohani -moskeijaan PD 5 -alueella tehty itsemurhaisku, joka haavoitti 7-10 siviiliä.[[61]](#footnote-61)

## Onko maassa myös muita alueita, joilla ISKP-järjestöllä voidaan katsoa olevan pysyvämpää toimintaa?

YK:n erityisedustaja Deborah Lyons totesi turvallisuusneuvostolle marraskuussa 2021 esittämässään lausunnossa ISKP:n toiminnan levinneen lähes kaikkiin Afganistanin maakuntiin.[[62]](#footnote-62) YK:n turvallisuusneuvoston mukaan toukokuussa 2022 ISKP:n maanalaisia soluja toimi Pohjois-Afganistanissa Badakhshanin, Faryabin, Jawzjanin, Kunduzin ja Takharin maakunnissa. YK:n arvion mukaan ISKP:n jäsenmäärä on lähtenyt nousuun seurauksena Talibanin sisäisistä kiistoista ja ISKP:n saamasta lisärahoituksesta. Lisäksi Talibanin valtaannousun yhteydessä Afganistanin eri vankiloista vapautui YK:n arvion mukaan useita satoja ISKP:n jäseniä, jotka ovat palanneet järjestön riveihin. ISKP on onnistunut värväämään uusia jäseniä etenkin Pohjois-Afganistanissa asuvien tadzhikkien ja uzbekkien keskuudessa.[[63]](#footnote-63) ISKP:ta tutkineen Ahmadzain mukaan järjestön ydinpiiriin kuuluneita ulkomaalaisia taistelijoita olisi siirtynyt Itä-Afganistanista pohjoiseen jo vuoteen 2020 mennessä.[[64]](#footnote-64)

ISKP saa kannatusta pääasiassa salafilaista islaminsuuntausta tunnustavilta afganistanilaisilta. Salafiyhteisöjä on muodostunut 1980-luvulta lähtien Saudi-Arabian vaikutuksen myötä etenkin Itä-Afganistaniin mutta myös pohjoiseen ja länteen. Etelä-Afganistanissa salafismilla ei ole jalansijaa. [[65]](#footnote-65) Taliban on valtaannousunsa jälkeen kohdistanut Afganistanin salafiyhteisöihin huomattavaa väkivaltaa ISKP:n uhan torjumiseksi.[[66]](#footnote-66)

***Koillis-Afganistan (Kunduz, Takhar, Badakhshan, Baghlan)***

Takharin ja Badakhshanin maakunnissa on kielellisistä ja etniseen taustaan liittyvistä, mutta myös ideologisista ja poliittisista syistä otolliset olosuhteet ISKP:n toiminnan laajenemiselle. Köyhyydestä ja näköalattomuudesta kärsivistä maakunnista on jo vuosikymmenien ajan lähtenyt merkittävissä määrin nuoria miehiä opiskelemaan Pakistanin ääri-islamilaista maailmankatsomusta levittäviin madrasa-oppilaitoksiin, joissa heille tarjotaan ilmainen majoitus ja ylläpito. Madrasoissa omaksuttujen oppien myötä ekstremistinen ajattelu on päässyt juurtumaan alueelle.[[67]](#footnote-67)

ISKP on pyrkinyt vuonna 2022 aiheuttamaan kiistoja Taliban-hallinnon sekä naapurimaa Tadzhikistanin välille ampumalla raketteja rajan yli Takharin maakunnasta. ISKP pyrkii Tadzhikistanin-vastaisilla iskuillaan myös saamaan jäseniä tadzhikkitaustaisista islamisteista sekä erityisesti Talibanin kanssa yhteistyössä toimivista tadzhikeista.[[68]](#footnote-68) ISKP:n onkin raportoitu onnistuneen värväämään riveihinsä tadzhikkeja Kunduzin, Takharin ja Badakhshanin maakunnista.[[69]](#footnote-69)

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Kunduzissa neljä ISKP:n hyökkäystä Talibania vastaan, kuusi räjähdeiskua, kolme yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistettua väkivallantekoa ja neljä Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota. Takharissa oli ACLEDin mukaan 10 ISKP:n Talibanin vastaista hyökkäystä, yksi muu väkivallanteko ja kolme Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota. Lisäksi ISKP on tehnyt kaksi räjähdeiskua Badakhshanissa ja Taliban yhden ISKP:n vastaisen operaation Baghlanissa.[[70]](#footnote-70)

ISKP on ottanut vastuun esimerkiksi seuraavista terroriteoista Koillis-Afganistanissa Talibanin valtaannousun jälkeen:

* Sayedabad -shiiamoskeijassa 8.10.2021 Kunduzin kaupungissa tehty itsemurhaisku, joka tappoi ainakin 80 ihmistä ja haavoitti 150[[71]](#footnote-71).
* ISKP räjäytti Kunduzin kaupungissa sähkötolpan 8.4.2022[[72]](#footnote-72).
* ISKP ampui ensimmäistä kertaa raketteja rajan yli Tadzhikistaniin Takharin Khwaja Gharista 7.5.2022[[73]](#footnote-73).
* 21.4.2022 Kunduzissa lentokentän mekaanikkoja kuljettanutta minibussia vastaan tehdyssä räjähdeiskussa kuoli seitsemän ja haavoittui 12.[[74]](#footnote-74)
* 22.4.2022 Mawlawi Sekander -suufimadrasassa tehdyssä räjähdeiskussa Kunduzissa kuoli ainakin 50 ihmistä ja haavoittui 55.[[75]](#footnote-75)
* ISKP hyökkäsi uudelleen Sekandar-moskeijaan Kunduzissa 7.10.2022[[76]](#footnote-76).
* ISKP teki räjähdeiskun Badakhshanin maakunnan pääkaupungin Faizabadin pääpoliisiaseman edessä 26.12.2022. Räjähdyksessä kuoli Faizabadin poliisipäällikkö sekä kaksi hänen henkivartijaansa ja haavoittui 2-4 muuta Talibanin jäsentä.[[77]](#footnote-77)

***Pohjois-Afganistan (Balkh, Faryab, Jawzjan, Samangan, Sari Pol)***

ISKP on pyrkinyt vuonna 2022 aiheuttamaan kiistoja Taliban-hallinnon sekä naapurimaa Uzbekistanin välille ampumalla raketteja rajan yli Balkhin maakunnasta. ISKP pyrkii Uzbekistanin-vastaisilla iskuillaan myös saamaan jäseniä uzbekkitaustaisista islamisteista sekä erityisesti Talibanin kanssa yhteistyössä toimivista uzbekeista.[[78]](#footnote-78) ISKP:n onkin raportoitu onnistuneen värväämään riveihinsä uzbekkeja Faryabista, Mazari Sharifista, Jawzjanista ja Sari Polista.[[79]](#footnote-79)

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Balkhissa yhden ISKP:n hyökkäyksen Talibania vastaan, neljä räjähdeiskua, yhden yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistetun väkivallanteon ja kolme Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota. Samanganissa ISKP teki yhden räjähdeiskun ja Taliban yhden ISKP:n vastaisen operaation. Lisäksi Faryabissa ISKP on tehnyt yhden hyökkäyksen Talibania vastaan.[[80]](#footnote-80)

Esimerkiksi seuraavat ISKP-järjestöön liittyvät turvallisuusvälikohtaukset on raportoitu Pohjois-Afganistanissa Talibanin valtaannousun jälkeen:

* ISKP ampui ensimmäistä kertaa Balkhin maakunnasta raketteja rajan yli Uzbekistanin Termeziin 18.4.2022[[81]](#footnote-81).
* 21.4.2022 Se Dokan -shiiamoskeijassa Mazari Sharifissa tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli ainakin 26 ihmistä ja haavoittui 41[[82]](#footnote-82).
* 27.4.2022 tapahtunut tuntemattomaksi jääneen tahon tekemä viiden Darayi Sufin hiilikaivokselle matkalle olleen hazaramiehen murha Samanganin maakunnassa[[83]](#footnote-83).
* 11 shiiataustaista siviiliä kuoli ja 19 haavoittui Mazari Sharifin kaupungissa Balkhissa 28.4.2022 minibusseissa tapahtuneissa kahdessa räjähdyksessä. Iskut tapahtuivat Mazari Sharifin hazaraenemmistöisillä PD 3 – ja PD 10 -alueilla.[[84]](#footnote-84)
* ISKP räjäytti Samanganissa sähkötolppia 22.5.2022.[[85]](#footnote-85)
* Kolmea hazarataustaisia siviilejä kuljettanutta minibussia vastaan tehdyt iskut Mazari Sharifissa 25.5.2022. Iskuissa kuoli yhdeksän ja haavoittui 38.[[86]](#footnote-86)
* Mazari Sharifin lentokentän henkilökuntaa kuljettanutta bussia vastaan tehty hyökkäys 12.6.2022. Iskussa kuoli 2-5 siviiliä ja haavoittui 6.[[87]](#footnote-87)
* Sunnalaisessa oppilaitoksessa 30.11.2022 tapahtuneessa räjähdyksessä Samanganin pääkaupungissa Aibakissa kuoli ainakin 17 ihmistä ja haavoittui 26. Enemmistö uhreista oli kouluikäisiä poikia. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi.[[88]](#footnote-88)

***Kabulia ympäröivät maakunnat (Logar, Laghman, Parwan, Ghazni)***

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Logarissa kuusi ISKP:n hyökkäystä Talibania vastaan, yhden räjähdeiskun sekä yhden yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistetun väkivallanteon. Parwanissa ISKP teki neljä räjähdeiskua ja Taliban kolme ISKP:n vastaista operaatiota. Laghmanissa ISKP teki yhden Talibanin vastaisen hyökkäyksen sekä kolme räjähdeiskua ja Taliban yhden ISKP:n vastaisen operaation. Taliban teki ISKP:n vastaisen operaation myös Ghaznissa.[[89]](#footnote-89)

Esimerkiksi seuraavat ISKP-järjestöön liittyvät turvallisuusvälikohtaukset on raportoitu Kabulin ympäristössä Talibanin valtaannousun jälkeen:

* ISKP hyökkäsi Talibanin jäseniä kuljettanutta autoa vastaan Logarin Poli Alamissa 18.4.2022[[90]](#footnote-90).
* Talibanin jäsenet pidättivät ainakin 40 siviiliä epäiltyinä ISKP-yhteyksistä Giron piirikunnassa Ghaznissa 28.5.2022[[91]](#footnote-91).
* ISKP teki 44 siviiliä haavoittaneen räjähdeiskun Talibanin autoa vastaan Laghmanin Mehtarlamissa 10.10.2022[[92]](#footnote-92).

***Länsi-Afganistan (Herat, Farah, Ghor)***

ISKP:n soluja toimii Heratin maakunnassa. ISKP:ta Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen tutkinut Ahmadzai kuvailee Heratia jopa järjestön uudeksi turvapaikaksi Afganistanissa. ISKP:n on Ahmadzain mukaan ollut helppoa saada jalansijaa Heratissa, sillä radikaali ja jihadistinen ajattelu on levinnyt maakunnassa 1980-luvulta lähtien toimineissa salafistisissa madrasa-oppilaitoksissa. Heratissa salafismin suosiota lisää myös Iranin sijainti naapurissa ja siitä kumpuava shiiojen ja sunnien vastakkainasettelu.[[93]](#footnote-93)

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Heratissa kolme ISKP:n hyökkäystä Talibania vastaan, kolme räjähdeiskua, yhden siviilejä vastaan kohdistetun väkivallanteon ja kaksi Talibanin ISKP:n vastaista operaatiota. Farahissa ISKP teki yhden Talibanin vastaisen hyökkäyksen, yhden räjähdeiskun, kaksi siviileihin kohdistettua väkivallantekoa ja Taliban yhden ISKP:n vastaisen operaation. Ghorissa ISKP puolestaan teki yhden hyökkäyksen siviilejä vastaan ja Taliban yhden ISKP:n vastaisen operaation.[[94]](#footnote-94)

Esimerkiksi seuraavat ISKP-järjestöön liittyvät turvallisuusvälikohtaukset on raportoitu Länsi-Afganistanissa Talibanin valtaannousun jälkeen:

* ISKP tappoi taikuudesta syyttämänsä siviilin Farahissa 16.12.2021[[95]](#footnote-95).
* 22.1.2022 Heratin kaupungissa tapahtuneessa minibussin räjähdyksessä kuoli seitsemän ja haavoittui yhdeksän. Kohteena olivat hazarataustaiset shiiat.[[96]](#footnote-96)
* 1.4.2022 Heratin kaupungissa hazaroiden asuinalueella leikkipuistossa tapahtunut räjähdeisku.[[97]](#footnote-97)
* Talibanin jäseniä kuljettanutta bussia vastaan tehty isku Heratissa 4.7.2022[[98]](#footnote-98).
* Heratin Gozargah-moskeijassa 2.9.2022 Talibanin jäseniä vastaan kohdistetussa itsemurhaiskussa kuoli 20 ja haavoittui 22 ihmistä. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi, mutta ISKP:n osallisuutta tekoon on epäilty.[[99]](#footnote-99)
* ISKP:n tekemä hyökkäys bussia vastaan Heratissa 27.10.2022, jossa kuoli tai haavoittui 10 Talibanin jäsentä[[100]](#footnote-100).
* ISKP:n jäsen kuoli hänen kantamansa pommin räjähdettyä ennenaikaisesti Farahin kaupungissa 8.12.2022[[101]](#footnote-101).

*Etelä-Afganistan (Kandahar, Helmand, Zabul)*

ACLED tilastoi Talibanin valtaannousun jälkeen Helmandissa kaksi ISKP:n hyökkäystä Talibania vastaan, yhden räjähdeiskun sekä yhden yksittäisiä siviilejä vastaan kohdistetun väkivallanteon. Kandaharissa ISKP teki yhden Talibanin vastaisen hyökkäyksen, yhden räjähdeiskun sekä kaksi siviilejä vastaan kohdistettua väkivallantekoa. Zabulissa ISKP puolestaan teki yhden Talibanin vastaisen hyökkäyksen ja yhden muun väkivallanteon.[[102]](#footnote-102)

Esimerkiksi seuraavat ISKP-järjestöön liittyvät turvallisuusvälikohtaukset on raportoitu Etelä-Afganistanissa Talibanin valtaannousun jälkeen:

* Kandaharin kaupungin suurimmassa Imambargah Fatimiyah -shiiamoskeijassa 15.10.2021 tehty itsemurhaisku tappoi ainakin 41 ihmistä ja haavoitti 70[[103]](#footnote-103).
* ISKP:n jäsen haavoitti neljää siviiliä shiiamoskeijassa Kandaharissa 26.12.2021[[104]](#footnote-104).
* ISKP:n jäsenet hyökkäsivät Talibanin jäseniä vastaan Zabulin Arghandabissa 18.3.2022[[105]](#footnote-105).

## Millä alueilla ISKP on tehnyt terrori-iskuja uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan?

Oheiseen kaavioon on merkitty maakunnittain ja tyypeittäin ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon tekemät iskut etnisiä tai uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Tilasto kattaa siviileihin kohdistetut terroriteot, mutta ei esimerkiksi yksittäisiä ihmisoikeusaktivisteja vastaan tehtyjä kohdistettuja murhia tai Talibanin eri alueilla tekemiä asukkaiden pakkosiirtoja. Kaavion on laatinut maatietopalvelun tutkija ACLED-tietojen pohjalta.

[[106]](#footnote-106)

Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen Afganistanissa suurimman osan siviiliuhreista ovat aiheuttaneet ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneiden tekijöiden etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä vastaan tekemät terrori-iskut etenkin pääkaupungissa Kabulissa. YK raportoi ajanjaksolla 15.8.2021–31.12.2021 koko Afganistanissa kertyneen yli 1050 siviiliuhria, joista ainakin 350 oli kuolleita. ISKP:n tekemät terrori-iskut aiheuttivat enemmistön siviiliuhreista.[[107]](#footnote-107) 13.11. mennessä vuonna 2022 YK raportoi koko Afganistanissa ainakin 1890 siviiliuhria, joista 518 oli kuolleita. Uhreja kertyi etenkin pääkaupunki Kabulissa tehdyissä suuren mittaluokan terrori-iskuissa.[[108]](#footnote-108) Huhtikuussa 2022 Balkhissa ja Kunduzissa tehdyissä hyökkäyksissä kertyi myös yhteensä yli 100 siviiliuhria.[[109]](#footnote-109)

ISKP on kohdistanut terroritekojaan erityisesti hazaravähemmistöä vastaan hyökkäämällä heidän kouluihinsa, moskeijoihinsa ja julkisiin kulkuvälineisiin.[[110]](#footnote-110) Human Rights Watchin mukaan Talibanin valtaannousun jälkeen ISKP:n uskotaan olleen vastuussa ainakin 16 iskusta hazara-vähemmistöä vastaan. Näissä iskuissa on HRW:n mukaan kuollut tai haavoittunut ainakin 700 ihmistä. HRW pitää todennäköisenä, että hazaroihin kohdistettuja iskuja on tapahtunut raportoitua enemmän myös suurten kaupunkien ulkopuolella, mistä on kuitenkin Talibanin median toimintaan kohdistamien voimakkaiden rajoitusten takia vaikeaa saada luotettavaa tietoa.[[111]](#footnote-111)

Afganistanin hazarat ja shiiat ovat olleet systemaattisten terrori-iskujen kohteina vuodesta 2016 lähtien. AAN:n tilastoinnin mukaan vuosina 2016-2021 Kabulin hazaraenemmistöisillä alueilla ISKP:n tai tuntemattomien tahojen tekemissä 12 suuren mittakaavan terrori-iskussa kuoli noin 550 siviiliä ja haavoittui lähes 1400. Talibanin valtaannousua edeltävällä ajanjaksolla 1.1.-30.6.2021 ISKP:n tekemät iskut aiheuttivat 500 shiiataustaista siviiliuhria, joista 143 oli kuolleita ja 357 haavoittuneita. Lähes puolet uhreista kertyi Kabulin Dashti Barchissa 8.5.2021 Sayed al-Shohada -koulua vastaan tehdyssä iskussa.[[112]](#footnote-112) AAN:n analyysin mukaan Länsi-Kabulin hazarataustaista shiialaista vähemmistöä vastaan kohdistetut terrori-iskut ovat vuodesta 2018 lähtien muuttuneet laajemmiksi ja systemaattisemmiksi kattaen moskeijoiden ja mielenosoitusten lisäksi laaja-alaisesti hazaraväestön suosimia vapaa-ajan viettopaikkoja, kouluja ja muita oppilaitoksia sekä jopa synnytyssairaalan. Iskut ovat analyysin mukaan noudattaneet kahta erilaista kaavaa, joista ensimmäinen nojaa julkisiin liikennevälineisiin tehtäviin magneettipommi-iskuihin ja toinen suuren mittakaavan monimuotohyökkäyksiin paikoissa, joissa väestöä on koolla paljon. [[113]](#footnote-113)

Hazara-asutus keskittyy Kabulissa vahvasti läntisiin kaupunginosiin, jotka sijaitsevat Keski-Afganistanin hazaroiden asuttamiin maakuntiin johtavien kulkureittien varrella. [[114]](#footnote-114) Väkirikkain hazaroiden asuttama alue on PD 13 -poliisipiiriin kuuluva Dashti Barchi, jonka asukasluvuksi on arvioitu 1,6 miljoonaa.[[115]](#footnote-115) Hazaraenemmistöisiä alueita Kabulissa ovat lisäksi Afshar (PD 5), Karte Se (PD 6) ja Poli Sukhta (PD 6), joiden lisäksi hazaroita asuu myös PD 1, PD 3, PD 7, PD 14 PD 16 ja PD 18 -poliisipiireihin kuuluvilla alueilla.[[116]](#footnote-116) Eniten ISKP:n tekemiä iskuja on raportoitu Länsi-Kabulin hazara- ja shiiaenemmistöisessä Dashti Barchin kaupunginosassa. ISKP on tehnyt iskuja muuallakin Kabulissa, mutta niiden kohteena on siviilien sijaan ollut usein Taliban. [[117]](#footnote-117) Qizilbash-taustaisten shiiojen perinteisiä asuinalueita Kabulissa ovat Afshar, Chindawal ja Moradkhana.[[118]](#footnote-118) Näillä alueilla iskuja on tapahtunut selvästi vähemmän verrattuna hazaroiden asuttamiin alueisiin Kabulissa.[[119]](#footnote-119) Moradkhanassa tosin tehtiin shiiojen ashura-kulkuetta vastaa suunnattu tuhoisa itsemurhaisku vuonna 2011, joka oli ensimmäinen shiiavähemmistöä vastaan tehty terroriteko Taliban-hallinnon kaatumisen jälkeen.[[120]](#footnote-120)

ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon hazara-taustaisia shiioja vastaan kohdistamat iskut Kabulissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen:

* 18.9.2021 tuntemattomaksi jääneen tahon tekemä räjähdeisku, joka haavoitti kahta minibussin matkustajaa. Isku tapahtui Dashti Barchin alueella Länsi-Kabulissa.[[121]](#footnote-121)
* 13.11.2021 ISKP:n tekemä räjähdeisku, joka tappoi kuusi minibussissa matkustanutta siviiliä ja haavoitti seitsemää. Kuolleiden joukossa oli toimittaja ja tilastokeskuksen työntekijä. Isku tapahtui Dashti Barchin alueella Länsi-Kabulissa.[[122]](#footnote-122)
* 15.11.2021 ISKP:n tekemä tienvarsipommi-isku, joka haavoitti kahta siviiliä. Isku tapahtui Koti Sangissa Kabulin PD 5 -poliisipiirin laitamilla.[[123]](#footnote-123)
* 17.11.2021 ISKP:n tekemä räjähdeisku, joka tappoi kaksi ja haavoitti kuutta minibussissa matkustanutta hazarataustaista. Isku tapahtui Dashti Barchin alueella Länsi-Kabulissa (PD 13).[[124]](#footnote-124)
* ISKP:n 10.12.2021 tekemät kolme räjähdeiskua, jotka tappoivat kaksi ja haavoittivat kolmea minibusseissa matkustanutta hazarataustaista siviiliä. Kaksi iskua tapahtui Shahid Mazari -shiiamoskeijan edustalla Dashti Barchin alueella Länsi-Kabulissa ja kolmas Poli Sokhtan alueella Länsi-Kabulissa.[[125]](#footnote-125)
* ISKP:n 18.12.2021 tekemä tienvarsipommi-isku, jossa kuoli yksi shiiataustainen siviili ja haavoittui 3-4. Isku tapahtui Kabulin PD 4 -alueella.[[126]](#footnote-126)
* ISKP:n 27.12.2021 tekemä räjähdeisku, jossa bussissa matkustanut hazarataustainen siviili kuoli ja toinen haavoittui. Isku tapahtui Shahrak-e Aryan alueella (PD 10).[[127]](#footnote-127)
* 19.4.2022 tapahtuneessa kolmen räjähdyksen sarjassa kuoli ainakin 18 ihmistä ja haavoittui 50. Iskujen kohteina olivat koulu (Abdul Rahim Shahid high school) ja yksityinen oppilaitos (Mumtaz Tuition Center). Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi. Isku tapahtui Länsi-Kabulin Dashti Barchissa.[[128]](#footnote-128)
* 21.4.2022 ISKP:n tekemä räjähdeisku, jossa haavoittui kaksi lasta. Isku tapahtui PD 5 -poliisipiiriin kuuluvalla Qambar-aukiolla joka on hazarataustaisten shiiojen asuttama alue.[[129]](#footnote-129)
* 30.4.2022 ISKP:n tekemä räjähdeisku tappoi 1-4 shiiataustaista siviiliä ja haavoitti kahdeksaa. Isku tapahtui Dehbori-risteyksessä PD3 ja PD6 alueiden rajalla.[[130]](#footnote-130)
* 13.5.2022 perjantairukouksen aikana tapahtunut tuntemattomaksi jääneen tahon aiheuttama räjähdys Ayub Sabir -moskeijassa haavoitti ainakin kolmea siviiliä. Räjähdys tapahtui PD 5 -poliisipiiriin kuuluvalla Qambarin aukiolla.[[131]](#footnote-131)
* 5.8.2022 ISKP:n tekemässä räjähdeiskussa kuoli kahdeksan siviiliä ja haavoittui 18, joiden joukossa oli naisia ja lapsia. Isku tapahtui shiiaenemmistöisellä Sar Karizin alueella.[[132]](#footnote-132)
* 6.8.2022 ISKP:n tekemässä räjähdeiskussa kuoli kaksi siviiliä ja haavoittui 22-30. Isku tapahtui shiia-enemmistöisellä Poli Sokhtan alueella.[[133]](#footnote-133)
* 7.8.2022 ISKP:n tekemässä räjähdeiskussa kuoli ainakin viisi bussissa matkustanutta shiiataustaista siviiliä. Isku tapahtui Chindawolin tai Poli Asmayin alueella. (PD 1).[[134]](#footnote-134)
* 13.8.2022 väestörekisteritoimiston edessä tehty räjähdeisku, joka tappoi kolme ja haavoitti neljää. Isku tapahtui Länsi-Kabulin Dashti Barchissa.[[135]](#footnote-135)
* ISKP:n pyörään asettaman pommin räjähdyksessä 10.9.2022 haavoittui 3-16 siviiliä. Isku tapahtui Länsi-Kabulin Dashti Barchissa.[[136]](#footnote-136)
* Tuntemattomaksi jääneen tekijän 30.9.2022 Kaaj-koulutuskeskuksessa tekemä itsemurhaisku, joka tappoi 54 ja haavoitti 114. Suurin osa uhreista oli hazara-taustaisia tyttöjä ja naisia. Isku tapahtui Länsi-Kabulin Dashti Barchissa.[[137]](#footnote-137)
* 3.10.2022 tapahtunut tuntemattomaksi jääneen tekijän räjähdeisku hazara-enemmistöisessä Poli Sokhtassa (PD 6). Uhrien määrästä ei ole tietoa.[[138]](#footnote-138)

Kabulissa on tehty iskuja myös sunni – ja suufimoskeijoita vastaan

* 6.4.2022 Poli Khishtin moskeijaan (PD 1) tehdyssä kranaatti-iskussa kuoli 6-13 siviiliä. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi.[[139]](#footnote-139)
* 29.4.2022 Khalifa Sahib -suufimoskeijassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli 33 ja haavoittui 101. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi.[[140]](#footnote-140)
* 25.5.2022 Zakariya-moskeijassa tapahtuneessa räjähdyksessä Kabulissa (PD 4) kuoli 5-19 siviiliä ja haavoittui 18-27[[141]](#footnote-141).
* Sunnalaisessa suufimoskeijassa tapahtuneessa räjähdyksessä Pohjois-Kabulin tadzhikkienemmistöisellä Khairkhanan (PD 17) alueella 17.8.2022 kuoli 20 ihmistä ja haavoittui 57.[[142]](#footnote-142)
* Tuntemattomaksi jääneen tekijän räjähdeisku Kabulin PD 5 -alueella sijaitsevaan Sheikh Mohammad Rouhani -suufimoskeijaan 28.10.2022. Iskussa haavoittui 7-10 perjantairukouksiin osallistunutta siviiliä.[[143]](#footnote-143)

Lisäksi Kabulissa ja Jalalabadissa on tehty terrori-iskuja sikhivähemmistöä vastaan

* Tuntemattomaksi jääneen tahon hyökkäys sikh-temppeliin 5.10.2021, jossa tuhottiin omaisuutta ja pahoinpideltiin uskonnon harjoittajia. Hyökkäys tapahtui Kabulin Karte Parwanissa.[[144]](#footnote-144)
* Hindujen ja sikhien temppeliin tehty kranaatti-isku Kabulin Karte Parwanissa 18.6.2022. Hyökkäyksessä kuoli 1-3 siviiliä ja haavoittui seitsemän.[[145]](#footnote-145)
* Sikh-omisteisen kaupan lähellä tapahtunut räjähdys Kabulin Karte Parwanissa 27.7.2022. Räjähdys ei aiheuttanut kuolonuhreja.[[146]](#footnote-146)
* ISKP:n 3.12.2022 tekemä räjähdeisku sikh-temppelin lähellä Jalalabadissa, jossa haavoittui kuusi ihmistä.[[147]](#footnote-147)

ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon hazarataustaisia shiioja vastaan kohdistamat iskut Kunduzissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen:

* ISKP teki iskun shiiamoskeijaan Sayedabadin asuinalueella Kunduzissa 8.10.2021. Iskussa kuoli 150 ihmistä ja haavoittui 200 perjantairukouksiin osallistunutta siviiliä. Enemmistö uhreista oli hazarataustaisia shiioja.[[148]](#footnote-148) Sayedabad on shiiojen asuttama alue Kunduzin kaupungissa.[[149]](#footnote-149)
* ISKP:n jäsenet sieppasivat ja tappoivat shiiataustaisen siviilin Kunduzin kaupungissa 3.2.2022.[[150]](#footnote-150)
* Useita siviilejä haavoittui Kunduzin kaupungissa shiiojen asuinalueella Rostaqabadissa (PD 4) 27.4.2022 tehdyssä räjähdeiskussa. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi.[[151]](#footnote-151)
* ISKP ampui Kunduzin kaupungissa shiiojen asuinalueella Rostaqabadissa (PD 4) kolme shiiataustaista siviiliä kuoliaiksi 19.5.2022[[152]](#footnote-152).
* ISKP teki magneettipommi-iskun edeltävänä päivänä tapahtuneen ammuskelun uhrien hautajaistilaisuuteen Kunduzin kaupungissa PD 5 -alueella 20.5.2022. Iskussa haavoittui 3-5 shiiataustaista siviiliä.[[153]](#footnote-153)

Kunduzissa on tehty iskuja myös sunni- ja suufimoskeijoita vastaan:

* 22.4.2022 Imam Sahibissa sijaitsevassa Mawlawi Sekander -suufimadrasassa tehdyssä räjähdeiskussa kuoli ainakin 50 ihmistä ja haavoittui 55. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi.[[154]](#footnote-154)
* 17.6.2022 Imam Sahibissa sijaitsevassa moskeijassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi siviili ja haavoittui 6-30. Iskun tekijä jäi tuntemattomaksi.[[155]](#footnote-155).
* 7.10.2022 Sekandar-moskeijassa Imam Sahibin piirikunnassa tapahtunut räjähdys, josta ISKP otti vastuun[[156]](#footnote-156).

Heratin kaupungissa asuvat shiiat ovat olleet toistuvien hyökkäysten kohteena vuodesta 2016 lähtien. Hyökkäyksiä on tehty useissa Heratin kaupunginosissa sekä sen ympäristössä. Heratin kaupungin ja sen lähialueiden shiiataustainen väestö on ollut kasvussa vuodesta 2001 lähtien seurauksena Iranissa asuneiden paluumuutosta ja Keski-Afganistanista suuntautuneesta maan sisäisesti siirtymään joutumisesta. Uudet shiiataustaiset asukkaat, jotka ovat etniseltä taustaltaan yleensä hazaroita, ovat sijoittuneet Heratin kaupungin ympäristöön muodostuneille uusille epävirallisille asuinalueille (dariksi *shahrak*). Heratin kaupungissa asuu lisäksi alkuperäinen shiiavähemmistö, jotka ovat etniseltä taustaltaan persialaisia (farsiwan).[[157]](#footnote-157) Erään arvion mukaan shiiat muodostivat 1990-luvulla alle 30 prosenttia Heratin kaupungin väestöstä, mutta 2000-luvulla shiiojen määrä kaupungissa nousi noin 40 prosenttiin väestöstä hazaroiden muuttoliikkeen seurauksena. Väkirikkain hazaroiden asuinalue on Jibrail, joka sijaitsee Heratin kaupungin länsipuolella.[[158]](#footnote-158) Hazaroiden asuinalueita on lisäksi muodostunut Heratin kaupungin kaakkoisosiin.[[159]](#footnote-159)

ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon hazarataustaisia shiioja vastaan kohdistamat iskut Heratissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen:

* Seitsemän hazarataustaista siviiliä kuoli ja yhdeksän haavoittui ISKP:n minibussiin asettaman magneettipommin räjähdyksessä 22.1.2022. Isku tapahtui hazara-taustaisten shiiojen Hajji Abbas -asuinalueella Heratin kaupungin PD 12 -poliisipiirissä.[[160]](#footnote-160)
* 4-10 ihmistä kuoli ja 4-40 haavoittui ISKP:n asettamien kahden pommin räjähdettyä leikkikentällä 1.4.2022. Räjähdys tapahtui hazarataustaisten shiiojen Jibrail-asuinalueella Heratin kaupungin laitamilla.[[161]](#footnote-161)

ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon hazarataustaisia shiioja vastaan kohdistamat iskut Mazari Sharifissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen:

* Mazari Sharifissa ISKP teki itsemurhaiskun yhteen Afganistanin suurimmista shiiamoskeijoista (Seh Dokan) 21.4.2022. Iskussa kuoli 31 ihmistä ja haavoittui 87. Moskeija on pysynyt suljettuna iskusta lähtien.[[162]](#footnote-162)
* Viisi bussissa matkustanutta hazaraa murhattiin Kishindan piirikunnassa Balkhissa 26.4.2022.[[163]](#footnote-163)
* 28.4.2022 ISKP teki Mazari Sharifin PD 3 – ja PD 10 -alueilla kaksi räjähdeiskua hazara-taustaisia matkustajia kuljettaneisiin minibusseihin. Iskussa kuoli 11 siviiliä ja haavoittui 13-17.[[164]](#footnote-164) Iskut tapahtuivat hazaroiden asuinalueilla Imam Ali -pyhäpaikan lähellä (PD 3) ja Sajjadiyan alueella (PD 10).[[165]](#footnote-165)
* 25.5.2022 ISKP teki Mazari Sharifin PD 5 – ja PD 10 -alueilla kolme räjähdeiskua hazara-taustaisia matkustajia kuljettaneisiin minibusseihin. Iskussa kuoli 9-26 siviiliä ja haavoittui 15-40.[[166]](#footnote-166)

Kandaharin kaupungin shiiaväestö on keskittynyt vanhaan keskusta-alueeseen kuuluvalle PD 1 (dariksi *nahiya 1*) alueelle ja siellä erityisesti Topkhanaan. Kandaharin shiiat ovat qizilbash- ja hazara-taustaisia.[[167]](#footnote-167) ISKP on kohdistanut Kandaharissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen seuraavat hyökkäykset shiioja vastaan:

* ISKP teki iskun Imambargah Fatima al-Zahra -shiiamoskeijaan Kandaharin kaupungin PD 1 -alueella 15.10.2021. Iskussa kuoli ainakin 63 ja haavoittui 83. Kyseessä on Kandaharin kaupungin suurin shiiamoskeija.[[168]](#footnote-168)
* ISKP:n jäsen puukotti Kandaharin kaupungin PD 1 -alueella sijaitsevassa Imam Ali -shiiamoskeijassa imaamia sekä paikalla olleita rukoilijoita 25.12.2021[[169]](#footnote-169).

ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon hazarataustaisia shiioja vastaan kohdistamat iskut Ghorissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen:

* ISKP sieppasi ja tappoi kaksi hazarataustaista siviiliä Ghorin maakunnassa 25.9.2021[[170]](#footnote-170).
* ISKP:n epäiltiin tappaneen kolme hazarataustaista siviiliä 28.9.2021 Ghorin maakunnassa[[171]](#footnote-171).

ISKP:n tai tuntemattomaksi jääneen tahon shiioja vastaan kohdistamat iskut Logarissa Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen:

* ISKP:n jäsenet ampuivat kuoliaaksi neljä saman perheen jäsentä heidän omistamassaan leipomossa Poli Alamin kaupungissa. Uhrit olivat taustaltaan shiioja.[[172]](#footnote-172)
* Kaksi ihmistä kuoli Poli Alamin Sayidan Qala -asuinalueella shiiamoskeijan lähellä tapahtuneessa räjähdyksessä 4.11.2021. Kukaan ei ilmoittautunut iskun tekijäksi.[[173]](#footnote-173)

Shiioja vastaan kohdistetut väkivallanteot muualla Afganistanissa:

* ISKP:n taistelijat murhasivat shiiataustaisen siviilin 19.2.2022 Helmandissa Nad Alin piirikunnassa[[174]](#footnote-174).
* Tuntemattomat tekijät ampuivat shiialaisen uskonoppineen kuoliaaksi Farahin kaupungissa 11.12.2021[[175]](#footnote-175).
* 27.4.2022 tapahtunut tuntemattomaksi jääneen tahon tekemä viiden Darayi Sufin hiilikaivokselle matkalle olleen hazaramiehen murha Samanganin maakunnassa.[[176]](#footnote-176)
* Tuntemattomat tekijät ampuivat kuoliaaksi shiiataustaisen uskonoppineen Baghlaniin kuuluvassa Tala wa Barfakin piirikunnassa 20.12.2021[[177]](#footnote-177).

## Lähteet

AAN (Afghanistan Analysts Network)

7.12.2011. *Ashura Attacks (3): A new type of violence in Afghanistan.* <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/ashura-attacks-3-a-new-type-of-violence-in-afghanistan/> (käyty 18.1.2023).

3.2.2019. *Speculation Abounding: Trying to make sense of the attacks against Shias in Herat city.* <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/speculation-abounding-trying-to-make-sense-of-the-attacks-against-shias-in-herat-city/>(käyty 2.1.2023).

2.3.2019. *Kabul Unpacked: A Geographical Guide to a Metropolis in the Making.* <https://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/2019/03/Kabul-Police-Districts.pdf> (käyty 3.1.2022).

17.1.2022. *A Community Under Attack: How successive governments failed west Kabul and the Hazaras who live there.* <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/a-community-under-attack-how-successive-governments-failed-west-kabul-and-the-hazaras-who-live-there/> (käyty 19.1.2023).

ACLED (Armed Conflict Location and Event Database) 2023. *Data Export Tool, välikohtaukset ajalta 15.8.2021–31.12.2022*. <https://acleddata.com/data-export-tool/> (käyty 12.1.2023).

Ahmadzai, Atal 10/2022. *IS-Khorasan: Organizational Structure, Ideological Convergence with the Taliban, and Future Prospects. Perspectives on Terrorism, Volume 16, Issue 5. ISSN 2334-3745.* <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2022/issue-5/atal-ahmadzai.pdf> (käyty 18.1.2023).

BBC (British Broadcasting Corporation) 12.1.2023. *Afghanistan: Deadly suicide bombing outside foreign ministry.* <https://www.bbc.com/news/world-asia-64239443>(käyty 19.1.2023).

BBC Persian 10.1.2023. *رودخانه‌ای پر از جسد؛ چهره مرگ‌بار داعش در حاکمیت طالبان (“Joki täynnä ruumiita: ISKP:n tappavat kasvot Taliban-hallinnon aikana”).* <https://www.bbc.com/persian/articles/cer00ve1j4ko>(käyty 23.1.2023).

CTC-Sentinel (Combating Terrorism Center at West Point) 01/2022. *The Islamic State Threat in Taliban Afghanistan: Tracing the Resurgence of Islamic State Khorasan. Volume 15, Issue 1, s. 33-45.* <https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2022/01/CTC-SENTINEL-012022.pdf>(käyty 23.1.2023).

Diplomat, The 11.11.2022. *Islamic State-Khorasan’s Transition Into a Transregional Threat.* <https://thediplomat.com/2022/11/islamic-state-khorasans-transition-into-a-transregional-threat/> (käyty 18.1.2023).

EUAA (European Union Agency for Asylum) 2022. *Afghanistan: Targeting of individuals.* <https://euaa.europa.eu/publications/afghanistan-targeting-individuals> (käyty 5.1.2023).

Hasht e Subh 14.10.2022. *Suicide Attacks on Hazara Community Escalate Alarmingly As Taliban Rejects ISKP Threat in Afghanistan*. <https://8am.media/eng/suicide-attacks-on-hazara-community-escalate-alarmingly-as-taliban-rejects-iskp-threat-in-afghanistan/>(käyty 16.1.2023).

HRW (Human Rights Watch)

25.10.2021. *Surge in Islamic State Attacks on Shia.*  <https://www.hrw.org/news/2021/10/25/afghanistan-surge-islamic-state-attacks-shia> (käyty 18.1.2023).

7.7.2022. *Afghanistan: Taliban Execute, ‘Disappear’ Alleged Militants.* <https://www.hrw.org/news/2022/07/07/afghanistan-taliban-execute-disappear-alleged-militants>(käyty 18.1.2023).

6.9.2022. *Afghanistan: ISIS Group Targets Religious Minorities.* <https://www.hrw.org/news/2022/09/06/afghanistan-isis-group-targets-religious-minorities> (käyty 29.12.2022).

ICG (International Crisis Group) 12.8.2022. *Afghanistan’s Security Challenges under the Taliban.* <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistans-security-challenges-under-taliban> (käyty 2.1.2023).

ISW (Institute for the Study of War) 1.6.2022. *Islamic State – Khorasan Province Expands Attacks Beyond Afghanistan.* <https://www.understandingwar.org/backgrounder/islamic-state-khorasan-province-expands-attacks-beyond-afghanistan>(käyty 17.1.2023).

Migri 2019. *Afghanistan: Fact-Finding Mission to Kabul in April 2019.* <https://migri.fi/documents/5202425/5914056/Afghanistan_FFM_Returnees_MIG-1914851.pdf/ebbe969e-aea8-768d-c10b-37fad4b2bbd2/Afghanistan_FFM_Returnees_MIG-1914851.pdf>(käyty 16.1.2023).

NYT (New York Times) 1.5.2022. *With Spate of Attacks, ISIS Begins Bloody New Chapter in Afghanistan.* <https://www.nytimes.com/2022/05/01/world/asia/afghanistan-isis-attacks.html>(käyty 5.1.2023).

Radio Azadi 8.10.2021. *طالبان: در یک انفجار در کندز ۴۶ تن کشته شدند (”Taliban: 46 kuollut räjähdyksessä Kunduzissa”.* <https://da.azadiradio.com/a/31499697.html>(käyty 19.1.2023).

RFE/RL (Radio Free Europe / Radio Liberty) 11.5.2022. *IS-K Ramps Up War Against The Taliban By Attacking Central Asian Neighbors.*  <https://www.rferl.org/a/islamic-state-khorasan-taliban-central-asia-attacks/31844898.html> (käyty 16.1.2023).

RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) 28.3.2022. *How Much of a Threat is the Islamic State in Khorasan?* <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/how-much-threat-islamic-state-khorasan>(käyty 18.1.2023).

TLO (The Liaison Office) 2009. *District Assessment: Kandahar-city, Kandahar Province.* <https://docplayer.net/67931534-District-assessment-kandahar-city-kandahar-province.html>(käyty 19.1.2023).

UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan)

17.11.2021. *SRSG LYONS BRIEFING TO THE UNSC ON THE SITUATION IN AFGHANISTAN.* <https://unama.unmissions.org/srsg-lyons-briefing-unsc-situation-afghanistan-4> (käyty 16.1.2023).

07/2022. *HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN.* <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_human_rights_in_afghanistan_report_-_june_2022_english.pdf>(käyty 28.12.2022).

UNGA/SC (United Nations General Assembly, Security Council)

2.2.2022. *The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security*. <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_january_2022.pdf> (käyty 5.1.2023).

15.6.2022. *The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security*. <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/220615_sg_report_on_afghanistan_s.2022.485.pdf>  (käyty 28.12.2022).

26.9.2022. *The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security*. <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/220914_sg_report_on_afghanistan_s.2022.485.pdf> (käyty 28.12.2022).

16.12.2022. *The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security*. <https://unama.unmissions.org/sites/default/files/221207_sg_report_on_afghanistan_s.2022.916.pdf> (käyty 28.12.2022).

UNOHCHR (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights) 9.9.2022. *A/HRC/51/6: Situation of human rights in Afghanistan – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan.* <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc516-situation-human-rights-afghanistan-report-special-rapporteur> (käyty 28.12.2022).

UNSC (United Nations Security Council) 26.5.2022. *Thirteenth Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to resolution 2611 (2021) concerning the Taliban and other associated individuals and entities constituting a threat to the peace and stability and security of Afghanistan*. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/333/77/PDF/N2233377.pdf?OpenElement>(käyty 5.1.2023).

USIP (United States Institute of Peace)

03/2015. *Political and Economic Dynamics of Herat.* <https://www.usip.org/sites/default/files/PW107-Political-and-Economic-Dynamics-of-Herat.pdf> (käyty 3.1.2023).

06/2020. *Bourgeois Jihad: Why Young, Middle-Class Afghans Join the Islamic State.* <https://www.usip.org/publications/2020/06/bourgeois-jihad-why-young-middle-class-afghans-join-islamic-state> (käyty 9.1.2023).

**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. *Khorasan Province* on viittaus historialliseen maantieteelliseen alueeseen, joka kattoi nykyiset Afganistanin ja Keski-Aasian sekä osia Iranista ja Intiasta. Järjestöstä käytetään ISKP:n lisäksi myös seuraavia lyhenteitä: ISIL-K, ISIL-KP, ISIS-K, IS-KP, IS-K, ISK, Daesh, Da’esh ja Daesh-K. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmadzai 10/2022, s. 2; The Diplomat 11.11.2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmadzai 10/2022; ICG 12.8.2022, s. 8-9; UNSC 26.5.2022, s. 17–19; UNAMA 17.11.2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. UNSC 26.5.2022, s. 17–19. [↑](#footnote-ref-4)
5. ICG 12.8.2022, s. 8–9. [↑](#footnote-ref-5)
6. ICG 12.8.2022, s. 8–9. [↑](#footnote-ref-6)
7. UNGA/SC 2.2.2022, s. 4–5. [↑](#footnote-ref-7)
8. UNGA/SC 2.2.2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. UNGA/SC 15.6.2022, s. 4–5; UNGA/SC 26.9.2022, s. 4–5; UNGA/SC 16.12.2022, s. 4–5. [↑](#footnote-ref-9)
10. UNGA/SC 15.6.2022, s. 7; UNGA/SC 26.9.2022, s. 8; UNGA/SC 16.12.2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. BBC Persian 10.1.2023. [↑](#footnote-ref-12)
13. CTC-Sentinel 01/2022, s. 34–35. [↑](#footnote-ref-13)
14. UNAMA 07/2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-14)
15. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. CTC-Sentinel 01/2022, s. 34-35. [↑](#footnote-ref-16)
17. CTC-Sentinel 01/2022, s. 34-35. [↑](#footnote-ref-17)
18. NYT 1.5.2022. [↑](#footnote-ref-18)
19. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-19)
20. RUSI 28.3.2022. [↑](#footnote-ref-20)
21. ICG 2022. [↑](#footnote-ref-21)
22. UNOHCHR 9.9.2022, s. 9. [↑](#footnote-ref-22)
23. UNAMA 07/2022, s. 15. [↑](#footnote-ref-23)
24. HRW 7.7.2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. UNGA/SC 16.12.2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-25)
26. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-26)
27. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-27)
28. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-28)
29. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-29)
30. UNOHCHR 9.9.2022, s. 8–9. [↑](#footnote-ref-30)
31. USIP 06/2020, s. 11-14. [↑](#footnote-ref-31)
32. CTC-Sentinel 01/2022, s. 36. [↑](#footnote-ref-32)
33. UNAMA 07/2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-33)
34. CTC-Sentinel 01/2022, s. 34–35. [↑](#footnote-ref-34)
35. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-35)
36. UNOHCHR 9.9.2022, s. 2. [↑](#footnote-ref-36)
37. UNGA/SC 2.2.2022, s. 5; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-37)
38. UNGA/SC 2.2.2022, s. 5; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-38)
39. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-39)
40. UNGA/SC 15.6.2022, s. 5. [↑](#footnote-ref-40)
41. UNGA/SC 26.9.2022, s. 4–5; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-41)
42. UNGA/SC 26.9.2022, s. 4–5; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-42)
43. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-43)
44. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-44)
45. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-45)
46. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-46)
47. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-47)
48. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-48)
49. BBC 12.1.2023. [↑](#footnote-ref-49)
50. UNGA/SC 2.2.2022, s. 5. [↑](#footnote-ref-50)
51. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-51)
52. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-52)
53. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-53)
54. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-54)
55. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-55)
56. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-56)
57. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-57)
58. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-58)
59. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-59)
60. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-60)
61. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-61)
62. UNAMA 17.11.2021. [↑](#footnote-ref-62)
63. UNSC 26.5.2022, s. 17-19. [↑](#footnote-ref-63)
64. Ahmadzai 10/2022, s. 5. [↑](#footnote-ref-64)
65. UNSC 26.5.2022, s. 17-19. [↑](#footnote-ref-65)
66. UNSC 26.5.2022, s. 17–19. [↑](#footnote-ref-66)
67. Ahmadzai 10/2022, s. 12. [↑](#footnote-ref-67)
68. ISW 1.6.2022; RFE/RL 11.5.2022. [↑](#footnote-ref-68)
69. Ahmadzai 10/2022, s. 12; EUAA 2022, s. 190-191. [↑](#footnote-ref-69)
70. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-70)
71. UNAMA 07/2022 s. 11. [↑](#footnote-ref-71)
72. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-72)
73. ISW 1.6.2022. [↑](#footnote-ref-73)
74. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-74)
75. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-75)
76. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-76)
77. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-77)
78. ISW 1.6.2022; RFE/RL 11.5.2022. [↑](#footnote-ref-78)
79. Ahmadzai 10/2022, s. 12; EUAA 2022, s. 190-191. [↑](#footnote-ref-79)
80. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-80)
81. ISW 1.6.2022. [↑](#footnote-ref-81)
82. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-82)
83. HRW 6.9.2022. [↑](#footnote-ref-83)
84. UNAMA 07/2022, s. 11; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-84)
85. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-85)
86. UNGA/SC 26.9.2022, s. 4–5. [↑](#footnote-ref-86)
87. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-87)
88. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-88)
89. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-89)
90. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-90)
91. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-91)
92. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-92)
93. Ahmadzai 10/2022, s. 12. [↑](#footnote-ref-93)
94. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-94)
95. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-95)
96. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-96)
97. UNGA/SC 15.6.2022, s. 5. [↑](#footnote-ref-97)
98. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-98)
99. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-99)
100. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-100)
101. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-101)
102. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-102)
103. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-103)
104. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-104)
105. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-105)
106. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-106)
107. UNGA/SC 2.2.2022. [↑](#footnote-ref-107)
108. UNGA/SC 15.6.2022, 16.9.2022, 16.12.2022. [↑](#footnote-ref-108)
109. UNOHCHR 9.9.2022, s. 8–9. [↑](#footnote-ref-109)
110. UNOHCHR 9.9.2022, s. 8–9; HRW 6.9.2022. [↑](#footnote-ref-110)
111. HRW 6.9.2022. [↑](#footnote-ref-111)
112. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-112)
113. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-113)
114. Migri 2019, s. 23. [↑](#footnote-ref-114)
115. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-115)
116. AAN 2.3.2019. [↑](#footnote-ref-116)
117. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-117)
118. AAN 2.3.2019. [↑](#footnote-ref-118)
119. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-119)
120. AAN 17.11.2011. [↑](#footnote-ref-120)
121. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-121)
122. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-122)
123. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-123)
124. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-124)
125. AAN 17.1.2022; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-125)
126. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-126)
127. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-127)
128. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-128)
129. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-129)
130. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-130)
131. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-131)
132. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-132)
133. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-133)
134. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-134)
135. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-135)
136. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-136)
137. UNGA/SC 16.12.2022, s. 7. [↑](#footnote-ref-137)
138. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-138)
139. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-139)
140. UNAMA 07/2022, s. 11. [↑](#footnote-ref-140)
141. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-141)
142. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-142)
143. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-143)
144. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-144)
145. UNGA/SC 26.9.2022, s. 4–5; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-145)
146. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-146)
147. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-147)
148. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-148)
149. Radio Azadi 8.10.2021. [↑](#footnote-ref-149)
150. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-150)
151. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-151)
152. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-152)
153. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-153)
154. UNAMA 07/2022, s. 11; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-154)
155. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-155)
156. UNGA/SC 16.12.2022, s. 4-5; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-156)
157. AAN 3.2.2019. [↑](#footnote-ref-157)
158. USIP 03/2015, s. 8. [↑](#footnote-ref-158)
159. USIP 03/2015, s. 11-12. [↑](#footnote-ref-159)
160. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-160)
161. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-161)
162. HRW 6.9.2022. [↑](#footnote-ref-162)
163. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-163)
164. HRW 6.9.2022; ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-164)
165. Hasht e Subh 14.10.2022. [↑](#footnote-ref-165)
166. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-166)
167. TLO 2009, s. 5, 58-59. [↑](#footnote-ref-167)
168. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-168)
169. AAN 17.1.2022. [↑](#footnote-ref-169)
170. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-170)
171. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-171)
172. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-172)
173. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-173)
174. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-174)
175. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-175)
176. HRW 6.9.2022. [↑](#footnote-ref-176)
177. ACLED 2023. [↑](#footnote-ref-177)