FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013
Suriye İç Savaşının Hatay İlline Etkileri
FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013
SÜRYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ
İÇİNDEKİLER

- SUNUŞ ......................................................................................................................... 5
- EDITÖRDEN................................................................................................................... 7
- KÜRESELLEŞME VE SAVAŞLAR - İÇ ÇATIŞMALAR...................................................... 9
- SAVAŞ VE SAĞLIK: SURIYE'DEKİ İÇ SAVAŞIN SURIYE VE HATAY'DAKİ SAĞLIK
  SONUÇLARI: BARIŞIN OLMA_DXİ YERDE SAĞLIK OLMAZ!........................................urence 50
- SURIYE İÇ SAVAŞININ TÜRKİYE VE HATAY'A ETKİSİ................................................ 64
- SINIRDA KÜLTÜR: TÜRKİYE-SURIYE SINIRINDA HATAY'IN
  'ÇOKKÜLTÜRLÜ'LÜGÜNÜN KOŞULLARI ........................................................................... 78
- SURIYE İÇ SAVAŞININ HATAY İLİNE ETKİLERİ ARAŞTIRMASI ............................. 103
Dr. Füsun Sayek’i anmanın en iyi yolunun onun adına üretimler gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz. Her yıl bu üretimlerimizi kitaplaştırıyoruz. Dr. Füsun Sayek’i en iyi tanımlayabilecek özelliklerinden biri savaş karşıtlığıdır. Yanı başımızda Suriye’de sürmekte olan iç savaş, bunun Türkiye’ye yansıması, Dr. Sayek’in savaş karşıtı mücadele geçmişini ile birleşince konuyla ilgili bir çalışma yapmak ve elinizdeki raporu hazırlamak önemli bir gereklik haline geldi. Konu başlığı “Suriye İç Savaşı’nın Hatay İline Etkileri” olarak belirlendi.

Antakya bölgesinde yürütüğümüz bir alan çalışması ile Suriye iç savaşının Hatay iline etkilerini üzerinden ülkemizde, bölgemizde, dünyada barışı gündemde tutmayı ve savunmayı, Hatay ilinde çalışan meslektaşlarımızın “yurttaş ve hekim” olarak süreçten etkilenme düzeylerini saptamayı hedefledik.


Saglık hizmetlerine erişimde yaşanan güçlükler yanında hekimlerin yaşadıklarına dair görüşleri, savaşın kadınlara ve çocuklara etkilerine dair değerlendirmeler yapıldı. Suriye’den göç edenlerin durumlarına, kamplara, sürmekte olan savaşa ve çatışmanın durması için yapılması gerekenlere dair değerlendirmeler soruldu. Hükümetin Ortadoğu politikalarına ilişkin görüşler alındı.

Veriler titizlikle işlenerek elinizdeki çalışma ortaya çıktı.

Tarihi bir dönemde hekim örgütü adına değerli bir çalışma, bir anlamda yaşananlar ve tanıklıklar üzerinden düşülmüş bir kayıttır.

Araştırma planlanmasında ve yapılmasında yoğun emek veren Dr. Haluk Başçıl, HürriyetUGHUROGLU, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Hande Bak, Deniz Menteşoğlu ve Sinan Turunça’ya ne kadar teşekkür etsek yetersizdir.

Yine Dr. Haluk Başçıl, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, Prof. Dr. Hasan Dilan ve Antropolog Fulya Doğrul, yazılarını çalışma ayrıca katkı sundular. Destekleri çok değerlidir.

Bu çalışmanın savaşsz, sömürüşüz, insanların acı çekmeyip geçenekte sağlıklı olabildikleri bir dünya hedefine katkı olması en önemli dileğimizdir. Bu hedefi canlı tutmak kulskusuz Dr.Füsün Sayek’i hatırlamanın/hatırlatmanın en değerli yoldur.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi


Umarım başarmışızdır…

Dr. Haluk Başçıl
KÜRESELLEŞME VE SAVAŞLAR - İÇ ÇATIŞMALAR

Dr. Haluk Başçıl
Eylül 2013

Antiemperyalist ve antifaşist mücadele hayatını yitiren arkadaşlarına, tüm sevgime…

Fiziksel ve ruhsal travma ile insanın sağlığını bozan, sakat bırakıcı, acıkh ve yoksulluğa yol açan özellikleriyle savaş, toplum sağlığını da bozuyor. İçinde yasadığımız yüzyılda, Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesi ve ‘Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte ülkeler arasındaki savaşlardan daha çok iç savaşların arttığı, yaygınlaştırıldığı bir dönemde geçiliyor.

Ülkemizde tarihi bir geçaksi olan Kürt sorunundan kaynaklanan son 30 yıldır süren iç çatışmanın yanı sıra; Irak ve Güney komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaş ülkemizi yakından etkiliyor.


Günümüz dünyası


İnsanlığın evrensel barışa, demokrasiye, insan hakları ve özgürlüklerle ulaşacağı söylemleri eşliğinde dünyannın birçok yerinde savaş ve çatışmalar artarken, teröriste karşı mücadele adı altında bir baştan bir başta tüm dünyada demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir süreç yaşanntır. Bu süreç, doğru olarak karştırılarak geliştirenilir. Hayat, planlara uygun olarak düz bir hatta ilerlemiyor. Biçilen kalıba
Bu yazında ‘Yeni Dünya Düzeni’nin fikir babası ve aynı zamanda hayata geçirici gücü olan ABD’de çeşitli kesimlerin (neo konservatistler, gelenekçiler, liberal, reformistler, gerçekçiler, konstrüktivistler olarak tanımlanan stratejistlerin, Think tanklarla bağlantılı düşünce şekillendirici grupların, politika yapıcıların, akademisyenlerin vb) bakış açıları, dünya tahayyülüleri kısaca ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Küreselleşme

ABD Soğuk Savaş’ı boyunca yürüttüğü politikalarla amaca ulaşmışsa da Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında da bir belirsizliğin içine de girmişti.


Soğuk Savaş sonrası, Baba Bush’un iktidarı döneminde tarihsel bir döneme son vermek isteyen Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonucunda ABD, içine girdiği belirsizlikten çıkmak ve ittifak ettiği gelişmiş kapitalist ülkeleri de yanın çekmek için güçlerini ve kapsayıcı ve bütünlüğüne dayalı bir strateji geliştirmeye çalıştı.

Baba Bush, Clinton’in başkanlık dönemlerinden sonra, siyasi ve iş çevrelerinin seçkin kesiminin gayri resmi ideolojisi olarak anılan küreselleşme anlayışı ile, dünya ekonomilerini ve ulus devletlerinin yeniden biçimlendirmesi gündemde geldi. ABD’nin siyasi ve iş çevrelerinin seçkin kesiminin gayri resmi ideolojisi olarak anılan küreselleşme anlayışı ile, dünya ekonomilerini ve ulus devletlerinin yeniden biçimlendirmesi gündemde geldi. 

ABD’nin siyasi ve iş çevrelerinin seçkin kesiminin gayri resmi ideolojisi olarak anılan küreselleşme anlayışı ile, dünya ekonomilerini ve ulus devletlerinin yeniden biçimlendirmesi gündemde geldi.

Joseph S. Nye, "ABD dört küreselleşme biçiminin dördünde de merkezi bir konuma sahiptir: ekonomik (dünyanın en büyük sermaye piyasası ABD’dir), askeri (ABD askeri anlama dünyının her tarafına uzanabilen tek ülkedir), toplumsal (ABD popüler kültürün kalıdır) ve çevresel (ABD dünyanın çevresel kirlenmesine en çok katkıda bulunan ülkesidir). Merkezinde yer almaktan beraberinde hegemonyayı getirir".

Tarih sonu tezinin sahibi Francis Fukuyama, "Amerikalı küresle ekonomiden esaslı bir şekilde yararlanılır ve gerçekle ona hükümdir, küreselleşmenin taşıdığı ‘Amerikan mali etiği’ bu yüzden‘bu yüzden’.

Fransız Dışişleri Bakanı Hubert Verdine, "ABD küreselleşme denizinde rahat yüzen ve bu denizin sürülerin tek hâkimi olan çok büyük bir balık. Amerikalılar birçok zorunlu durumda bulunarak dünyada dressleriyle: ekonomi ölçütleri büyük olduğu için; küreselleşmenin onların dillinde gerçekleştği için; küreselleşme yeni liberal ekonomi ilkeleleri çerçevesinde düzenlendiği için; yasal, mali ve teknik uygulamaları empoze ettiği için ve bireyciliğin savunucuları için‘

İran Cumhurbaşkanı,“Belli güçlerin bizi kabul etmeye zorladığı o tüm dünya kültürlere yok sayan yeni Dünya düzeni ve küreselleşme, bir çeşit yeni sömürgecilige benziyor’.

ABD tek süper güç olarak oluşturduğu hegemonya ve ‘küreselleşmenin’ evrensel süreçinin ekonomik boyutunu oluşturan politikalar ulus-devletleri kendi kutsal hakûmeyi de kopardığı bir süreç yaşanıyor. Sermayenin ve toplumun farklı bölgelerindeki birleşimin gerekçeli diplomasisi ortadan kaldırılarak, küresel bir topluluk kurulmuş ve ortaya çıkmıştır.

ABD’nin bu politikalarının geri planında 3 Yüz yıldan fazla geçiş olunca ve devletlerin (territorial ve egemenlik) haklarını kısıtlamak için yeni normları oluşturması önemlidir. Bu nedenle de ulus devletlerin tarihi sahne-
sine çıkısı ve gelişimin incelenmesinde Vestfalya anlaşmasını büyük önem atf
ediyor. Ulus devletlerin küreselleşme politikalarının amaçlarına uygun hale getirilmesi, yeniden formatlanması için ihtiyaç duyulan tarihsel yaklaşımda Vestfalya
önemli bir yer tutuyor. ABD’deki çeşitli vakıflar, düşünce kuruluşları, akademis-
yenler, politikacılardan ve Ulus devletlerin ve ulusların ortaya çıkan nedenleri ve gelişimi, temel özelliklerinin anal-

ものです Vestfalya süreci birçok yönüyle ele alınıyor.

Ulus devleti küreselleşmeye aksatacak, engeller çıkaracak tüm özelliklerinden ann-
dırma yaklaşımda, ulus devletin tarihsel gelişimi içinde ortaya çıkan tüm olum-
suzluklar; savaşlar, katliamlar, asimilasyon politikaları vb. üzerinden küreselleş-
eyle uygun yeni bir tarih anlayışı oluşturuluyor. Yeni Dünya Düzeni’ne uygun bir gelecek kurulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla günümüz dünyasının tasvirinde, tasvir edenlerin temel çıkış noktası ise Mỗide edilen resim de değişiyor.

1. Tarihe Bakış: Vestfalya Anlaşması ve Ulus Devletin Doğuşu-Gelişimi

Ortaçağ’da Protestan (ya da Katolik) inanca sahip bir hükümdarın
egenden genişletmek için, bir başka inanca sahip hükümdar tarafından yönetilen Kato-
lik (ya da Protestan) yandaşlarını isyana teşvik eder, dini ayrınlıklar bir krallığın
icerden çökertilmesinde gerekçe olarak kullanılırdı. Hem hükümdarlar ve hem de
halklar arasında dini ayrınlıklar üzerinden düşmanlıklar körüklenir, savaşlar yapılı-
di. Din temelli katliamların sayısıyla, inançsal kılıncılık ve katliamların bölünme
dan dolayı yok olma eğiliminde olan Katolik ve Protestan halklarının düzelmesi için
Vestfalya Anlaşması’na ihtiyaç duyuldu ve Henry Kissinger, anlaşımda büyük rol

Büyük savaştan son bulan Grotius: “Tüm Hıristiyan dünyasında, barbar ırkların bile utanç
duyabileceği savaşa ilişkin bir dizginlerden boşalmışlık gözledim. İnsanların
önemsiz nedenlerle ya da hiçbir neden olmadan silaha sarıldığını gördüm ve sila-

Kissinger, Vietnam işgalinde de önemli rol aldı. ABD’nin Kamboçya’yı bombalamasını destekledi. 60’ların sonu ile 70’lerin baş-

Kissinger, bugün ABD’yi yöneten Neo-

Con’lar ile de içli dışlıdır.

Üçüncü dünya ülkelerinde, Türkiye dâhil, yapılmış birçok askeri darbede onun parmak izini olduğu iddia ediliy-

Papa 16’ncı Benedikt’e danışmanlık yaptığı da söyleniyor.
kâşartmalarnı engellemeye çalışıyordu. Dinin devletin yurt içinde çökertmesi için bir bahane olmaktan çıkmasıyla, yurt içindeki sükketin ve böylece daha sevecen bir hükümetin geri geleceği beklenmişti.”


Bu devletlerin bir diğer özelliğinin de toplumdaki dinsel eğilimlerin siyasal yapının dışında tutularak dini ve etnik hoşgörü, cinsiyet eşitiği yanında insanın bireysel ve kolektif değerleri temelinde laiklik olduğu belirtir. ABC Princeton Üniversitesinde akademik çalışmalarını yürüten Richard A. Falk, Vestfalya merkezli düşüncenin tutarsızlıklar ve çelişkiler içerdığını söyler.

“…uluslar arası otoritenin devlet merkezli, egemenlik yönelikli, belirli bir toprak parçası ile sınırlı (ülkesel) çerçevesini belirten, hem de tarihin gelgitleriyle kimlik deşifre edilen egemen sivil devletaktörler biyomlendirdi ve yönetilen, hiperşir ve içinde bulunduğu mundo düzeni tanımaktan bir başka belirtmek olarak kullanıldıklarına dikkat çekiyor.” Vestfalya terimini, ulkesel aralıksal bir eşiklik mantığı/egemenlik bir eşitsizlik mantığına birleştirmeyi.”

Siyasal bir örgütlenme olarak egemen devletlerin ve oluşturdukları devletler sisteminin hukuksal planında eşitiği ve başka devletlerin iç işlerine karışmaması doktrini, Vestfalya anlayışının 300 yıl boyunca ortaya koyduğu norm olarak kabul edilir. Bu süreçte tüm ülkelerde ulus, millet, yurtseverlik, vatandaşlık vb kavramlarının gelişip yaygınlaşmasına ve 300 yıl boyunca hâkim düşünce olarak varlığını sürdürdiği vurgulanır. Bu süreçte tüm devletlerin kendi kaderini belirten, hem de tarihin gelgitleriyle kimlik deşifre edilen egemen sivil devletaktörler biyomlendirdi ve yönetilen, hiperşir ve içinde bulunduğu mondo düzeni tanımaktan bir başka belirtmek olarak kullanıldıklarına dikkat çekiyor.” Vestfalya terimini, ulkesel aralıksal bir eşiklik mantığı/egemenlik bir eşitsizlik mantığına birleştirmeyi.”

Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa sömürge imparatorluklarının çökmesi ile birlikte; dünyanın bir yarısı devletin kendisi hakkına, sömürge halklarının kendi kaderlerini belirten etme hakkını ve ulus devleti oluşturmalarında milliyetçik düşüncesi etrafında örgütlenen gruplar, bağımsızlık savaşları Vestfalya modeline uygun bağımsız devletlerini oluştururlar. Sömürgecik sistemindeki ve oluşumunda devlet, millet handatında ülkelerin küçük kabileri, farklı etnik ve dini topluluklar bir araya getirilir, sömürgecilik kavramının kusursuz olduğu devlet açıklımdan da (sınır çizgilerinden, bütçe, polis, devlet bürokrasisinden de) yararlanır.


cilerin oluşturduğu sınırlar içinde kurmalarının nedenleri de (dolayısıyla da devlet sınırlarının yeniden belirlenmesi) bir başka konu başlığıdır.

Milliyetçiliğin toplum üzerindeki gücü birçok açıdan değerlendirilir:

- Sömürgecilik sonrasında iktidarın toplumun ekonomik ve sosyal bekleytlerini karşılayamaması vb nedenlerle ortaya çıkan tepkileri önlemek, toplumu kontrol altında tutmak için de milliyetçi düşüncenin kullanılması.

- ABD’nin dost gördüğü hükümetleri demokratik olup olmadığına bakmak zorunda olmasına rağmen (komünizm karşıtı olması nedeniyle) desteklerken dost olmayanları (komünizm yanlılarını) devirirken de popülist politikalarla birlikte milliyetçi düşünceden yararlanılması. 17

- Sovyetler Birliği ve sosyalist düşünce etkin olduğu dönemde, iki süper güç arasındaki etkinlik mücadelesinde oluşan dengenin yeniden milliyetçiliğin üstün devletlerde zayıf yönetimleri ve bölünmüş toplumları bir arada tutması. 18

Küreselleşme politikası savunucularının Vestfalya anlaşmasını öne çıkarmaları, bir çıkış noktası olarak ele almaları, ulus devletlerin küreselleşmeye uygun olarak yeniden biçimlendirilmesine ve ‘post- Vestfalya’ çerçevesinde yeniden tanımlanmasına hizmet ediyor.

Joseph S. Nye; “Devletler varlığını sürdürecektir, ama dünya politikasının bağlamı değişmektedir. …ama aynı zamanda, pek çok kişi hızlı değişime bölücü etnik, dinsel ve milliyetçi tepkiler göstermektedir. …küreselleşme aynı zamanda hem ekonomik entegrasyona hem de siyasi parçalanmaya neden olmaktadır.” 19

Bu yeniden biçimlendirme politikaları karşısında milliyetçi ideoloji küreselleşmeye yönelik bir tehdit olarak görülüyor ve birçok yönüyle değerlendiriliriyor.

2. Küreselleşme: Geleceğin ‘İnşası’, ‘Post Vestfalyal’ Dönem

Bush döneminde ABD yönetiminde ağırlıklı olarak yer alan ve yeni conlar olarak adlandırılan ve büyük Amerikan şirketleriyle yakın ilişkide olan çok sayıda dünyanın küreselleşmesi uygunsuz olarak değerlendirilen ve ‘post- Vestfalya’ çerçevesinde yeniden tanımlanmasına hizmet ediyor. 20

Ulusal egemenliği modası geçmiş bir kavram olarak nitelendirilir. ABD’nin demokrasisi, insan hakları, Amerikan yaşam tarzını diğer ülkelere benimsetmek için yarpan bireyleri her şeyi yapması gerektiği ileri sürürlere. 20

ABD’nin ülkelerinin büyük çoğunu kabul ettirdiği ve küreselleşmeye adını verdiği bu politikaların 2 ayağı vardır. Birisi tüm ülkelere için geçerli (yeni liberalizm olarak da adlandırılan standart bir ekonomik-sosyal program, diğeri ise ‘Yeni Devlet ve Toplum İnşası’ olarak tariflenen sosyal mühendislik). 21

2.1. Küreselleşmenin Ekonomik Politikaları

sosyal program tüm ülkelere uygulamaya konur. ABD Hazine Bakanlığı’nın desteklediği, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun dış ekonomik yardıma ihtiyaç duyan tüm ülkelerle dayattığı ve kabullendirdiği bu programla ülke ekonomileri küreselleşme politikalarına uygun olarak yeniden biçimlendirilir.

Yeni-Liberalizm adı verilen bu program, kısaça; liberalleşme, özelleştirme, iktisadi kısıtlamaların en aza indirilmesi, sosyal politikalardan geriye dönüş, kamu nitelikli mal ve hizmet harcama arazilerin azaltılması, serbest sermaye akışının desteklenmesi, örgütlü iş gücü üzerinde sıkı denetim, vergi indirimleri ve sınırsız para hareketliliği, vb. içeriyordu


Aynı ekonomik-sosyal programı savunmak zorunda bırakılan siyasi partiler arası farklılıklar ortadan kaldı. Birbirine benzeri hale getirildiler. Ülkede/dünyada yaşanan sorunların ve çözümlerinin tartışılması yerine imajların ve üslubun öne çıkığı süreçleri sonunda oluşturulmuş parlamento ve siyasi partiler güven kaybına uğradı. Meşruyetler sorgulanır hale geldi. 16

Tüm bu gelişmeler halk ile Ulus devleti ve küresel güçler arasındaki gerilimleri arttırdı, toplumda yerel dinamiklerarasındaki çatışmaları besledi. Toplumun çözülmesine zemin oluşturdu. Çeşitli etnik, dini, milliyetçi hareketler, ulus devleti parçalandı, kendi kaderini belirleme doğrultusunda harekete geçti. 24


Amin Maalouf, “Doğu’dan Uzakta” romanında güzel bir şekilde anlatır.

“Burada tüm halklar sahip yurttaşı olarak görüleceksin, baskıya, ayrımcılığa, hak etmediğin mahrumiyete maruz kalırsanız. Ülken ve yöneticileri sana bunları sağlama zorunda, yoksa sen onlara hiçbir şey borçlu olmazsın. Ne toprağa bağlılık, ne bayrağa saygı. Başın dik yaşayabildiğin ülkeye her şeyi verirsin; ama başın yerde yaşamak zorunda kaldığın ülkeye hiçbir şey veremezsin. İster doğduğu ülke, ister seni kabul eden ülke söz konusu olsun. Yüce gönlüklü yüce gönlüklü, umursamazlık umursamazlığı ve aşağılama da aşağılama道士する。Özgür varlıkların anayasası büyülerdir ve ben de başka bir anayasayı tanımiyorum.”

Amin Maalouf, “Doğu’dan Uzakta” romanında güzel bir şekilde anlatır. 21

Yeni Devlet ve Toplum İnşası: ‘Sosyal Mühendislik’

Dünyanın tek süper gücü ABD, egemenliğini ve Amerikan yaşam tarzını tüm ülkeler evrensel bir yaşam tarzi olarak sunarak ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ ile egemenliğini uzun süre sürdürmenin planlanıına girişti.

Kissinger " Dünya'yı kendi felsefemize getirmek için biraz daha zamanla ihtiyaç var. Küreselleşme kazanacaktır. Bakın terör sınır tanımrıyor. Ekonomide öyle, krizde! Tarihin bu döneminde tüm ülkeler kendi çıkarlarını uluslararası çıkarlarla aynı yörende sokmaya çalışmalıdır!"

Çok sayıda düşünce kuruluşu, grup ve vakıfnın önemli siyasi analizcileri, eylem ideologları, akademisyenleri, hep birlikte “ABD'ye meydan okuyabilecek ülkeler hangerleridir ve bu ülkeler nasıl bir tehdit oluşturma bilirler"e kafa yordular. Strateji ve politikalar belirlediler. ABD, çıkları doğrultusunda tehdit-gülenlik, önleyici eylem/önleyici savaş, terörizm, demokrasi, insan hakları, müdahale ve egemenlik, ulusların kaderini sağlayan hakkı vb kavramları ve Birleşmiş Milletlerin işlevini ve rolünü yeniden tarif etmeye girişti.

ADB' de kitle katliamı yapabileceğini, terör eylemine girişebileceğini söylemlerle, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örgütün, bir diktatörün ya da bir devletin kitle imha silahı edinmesini, bir örg..."25

Önleyici savaş doktrini (askeri müdahaleyi) aynı zamanda insan haklarının sağlanması, demokrasinin gelişilmesiyle ilgili bir diktatörün kitle katliamına ve demokrasi posterini ortadan kaldırmasına, işlerine müdahale etmeyi etkileşimi geliştirdiler. Öngörüleri, kime, ne zaman, nasıl uygulanacağı herhangi bir şarta bağlı olarak, ABD Ulusal Güvenlik Stratejisinde yer almasını sağladılar.


Francis Fukuyama: ‘Neo-Conlarm Sonu Yol Ayrımındaki Amerika’ kitabında kendisinin de bir süre içinde yeraldığı neo-conları ve politikalarını şiddetle eleştirir.

dilbilimsel ve kültürel bir birim olarak on dokuzuncu yüzyl uluslararası birim biçiminde değildir. Yeni bin yılın eşliğinde ‘büyük güçlerden’ yalnızca Avrupa demokrasi-leri ve Japonya bu tanımı uygundur. Çin ve Rusya, ulusal ve kültürel çekirdeği çok etnikli özelliklerle birleşir. ...Dünyanın geri kalısında, karşılık etnik bileşime sahip devletler yönenden konumdadır ve bunların çoğunun oluşturduğu birlikler, on dokuzuncu ve erken yirminci yüzyılda uluslararası ve kendi kendini belirleme doktrinleri temelinde dayanarak özenli ve bağımsızlık arayan etnik gruplar taranından tehdit edilmektedir."

"Birleşik Devletler’le (Çin’in) karşı karşıya gelmesine yol açabilecek şey, Komünizm değil ancak uluslararası polis olabilir ve buda kültürel egemenlik konusunda değil, Tayvan konusunda olabilir."

"Eğer Çin bütünlüğünü korursa, büyük bir güç haline gelenler muhtemeldir ve bu şekilde Birleşik Devletler’e meydan okumak için çok büyük bir kapasitesi olacaktır."


1992 yılında ABD küreselleşme politikalarını jeopolitik çerçeve oluşturmak için hazırladığı yeni “Savunma Planlanması Rehberi”nde yer alan:

- ABD’nin Soğuk Savaş sonrası politik ve askeri stratejisinin bir numaralı hedefi, rakip bir süper güçün ortaya çıkmasını önlemesi için gerekirse tek-taraflı olarak ABD’nin harekete geçmesi, hatta öne çıkıcı saldırlar düzenemesine yer verilir. ABD’nin tanınmış stratejistlerinden Zbigniew Brzezinski, “Büyük Satranç Tahtası: Jeostratejik Zorunluluklarda Amerikan Üstünlüğü” kitabı, ABD’ye rakip olabilecek tüm ülkeleri idriliyor, buna yönelik öneriler geliştiriyor.

- Amerika Birleşik Devletleri, gerekirse, tek taraflı olarak hareket etmeye hazır olmalıdır.

ana başlıklar altında bir yol haritası çizilir.

Küreselleşme adı altında kendi politikalarını hayatin somut ve kaçınılmaz gerçekleştği olarak tanımlayarız her tarafa yaymaya ve egemen kılmağa girilir. Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla dünyada barış ortamına yol açacağı, demokrasi ve insan haklarını geliştireceği propagandasi geliştiririlir. Dünyada demokrasi, insan haklarının geliştirilmesi doğrultusunda devletlerin iç politikalarına müdahale edilmesi, gerekli durumlarda ABD’nin gücünü ahlaki amaçlar doğrultusunda kullanması, ciddi güvenlik sorunlarının çözümünde yetersiz kalan uluslararası hukuk ve kurumların yeniden düzenlenmesi için etkin bir ugraşma girişilir. Başkan Clinton döneminde kapsamlı bir şekilde formüle edilir.

Bill Clinton, “Birleri masum civillerin peşinden gelip ırklardan, etnik kökenlerinden veya dinlerinden dolayı onları kitler halinde öldürmeye çalışsa, İster A-
Bu çerçeve Amerikan orduzu önce Somali’ye, sonra Haiti’ye, Bosna’ya ve Sırbistan’a müdahale eder. Bu müdahalelerden 3’ü Clinton döneminde gerçekleştirilir. Henry Kissinger, Clinton yönetiminden bu askeri müdahaleleriyle insan haklarının ve insani değerlerin güç kullanarak da olsa savunulmasının ABD ulusal çıkarlarının genel ilkesi olarak ilan edilmesiyle ABD’nin yeni bir etnik dış politika oluşturduğunu söyler.

Ülkelerde fiilen gücü elinde bulunduran iktidarın ulusal egemenliğin ve meşruiyetin tek sahibi olarak görüleceği yaklaşımı önemli ölçüde benimsenir. Devletlerin ulusal egemenlik meşruiyetinin, bir ülkede fiilen gücü elinde bulundurulana otomatik olarak devredilmesi, artık kabul gören bir yaklaşım olmaktan çıkar. ABD’nin insan haklarının ve insani değerlerin üzerine oturduğu etnik dış politika anlayışında, diğer ülkelerin de bu yaklaşım benimsedikleri ve onlara hizmet etme politikaları izlemektedir.


Yeni konservatiflerin önde gelenlerinden birisi olusturun Robert Kagan ise, Oğul Bush’un izlediği politikanın önceden hazırlanılarak 11 Eylül sonrasında hayata geçirilmesi olarak değerlendirilir.


ABD oligarşisinin ideolojik ve stratejik hedefleri doğrultusunda Yeni Dünya Düzeni oluşturma planları Yeni Dünya Düzeni oluşturma planları (müdahalelerin “biçimine” ilişkin politika yapıcılar arasında bazı farklılaşmalarla rağmen) hızla uygulamaya konur. Aşırı tüm bu düşüncelerin ulaştığı nokta toplum mühendisliği doğrultusunda ‘ulus/devlet inşası’ ile ülkelerin yeniden biçimlendirilmesidir.

### 2.2.1 Askeri Güç Kullanımıla Ülkelerin Biçimlendirilmesi

Sömürgecilige karşı verilen ulusal Kurtuluş mücadeleyi döneminde ABD ile SSCB karşı karşılık bir çatışmadan ya da bölgesel bir savaştan kaçındılar. Uluslar arası düzende hukukun üstünlüğü ve devletlerin iç işlerine karışmama, egemenlik haklarına saygı vb. temelinde bir denge ve istikrar sağlandı. Devletlerin egemenlik haklarının çiğnemesinin kabul görmemi bir uluslararası hukuk ve değerler sistemini oluşturuldu. SSCB’nin tarih sahebesinde çekiktirilme birlikte, başta Rusya olmak
SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ

üzere onunla birlikte davranan ülkeler ekonomik, sosyal ve politik sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu ortamda ABD, bir dönem SSCB etkinlik alanı içinde yer alan ve yeni ortaya çıkan bağımsız devletlere yönelik küreselleşme stratejine uygun yeni politikalar geliştirdi.

Soğuk Savaş döneminde bir takım ülkeler; insanlık felaketine yol açtıkları, kitlesel göç dalgalarına sebep oldukları ve komşularıyla savaşa girişikleri, gelişmiş ülkelerle ciddi zarar verebilen ulusal teröristlerin barındığıları ve insan haklarını ihlal ettikleri gerekçeleriyle zayif ya da başarsız devletler olarak tasnif edilir. Bu ülkeler hedef haline gelir.


‘Zayıf ya da başarsız devletlere’ yönelik müdahale ilk önceleri insanlık meselesi ya da insani bir sorun olarak tariflenirken 11 Eylül saldırısı ile birlikte birden bire ciddi bir güvenlik anlayışıyla ele alınmaya başladı. Bush yönetiminde Afganistan’a uluslararası müdahale edildi. Bush yönetiminde Afganistan’a uluslararası müdahale edildi. ABD’nin uluslararası kuruluşları (BM) devre dışı bırakarak tek başına Irak’a askeri müdahale bulunurken 1990’lardan itibaren askeri müdahale sıklığı 2,5 yılda bire çıkaktı. ABD’nin uluslararası kuruluşları (BM) devre dışı bırakarak tek başına Irak’a askeri müdahale bulunurken 1990’lardan itibaren askeri müdahale sıklığı 2,5 yılda bire çıkaktı. ABD’nin uluslararası kuruluşları (BM) devre dışı bırakarak tek başına Irak’a askeri müdahale bulunurken 1990’lardan itibaren askeri müdahale sıklığı 2,5 yılda bire çıkaktı. ABD’nin uluslararası kuruluşları (BM) devre dışı bırakarak tek başına Irak’a askeri müdahale bulunurken 1990’lardan itibaren askeri müdahale sıklığı 2,5 yılda bire çıkaktı. ABD’nin uluslararası kuruluşları (BM) devre dışı bırakarak tek başına Irak’a askeri müdahale bulunurken 1990’lardan itibaren askeri müdahale sıklığı 2,5 yılda bire çıkaktı.


2.2.2. ‘Yumuşak Güç’ Kullanımıyla Ülkelerin Biçimlendirilmesi


Bu ülkelerde demokrasiyi destekleme projesinin temel karakteri şu şekilde ortaya konur:  
- ‘Öncelikle ilk adımın söz konusu toplumdan gelmesi şarttır.
- Eski rejime karşı koymak isteyen güçler, birleşmiş gruplar olmadıkça rejim değişikliği gerçekleşmez.
- Diş finansörler ve örgütleyiciler, bu örgütlerin güçlenirilmesine yardım etmesi için çok önemlidir, ama örgütlerin güçlerini kendi toplumlardan almalara şarttır.
- Diş finansörler, öfke ve harekete geçmenin kaynağı haline gelen suikast veya hileli bir seçim gibi belirli olaylarla kavuşturulan alan demokrasiye geçişlerin zamanlamasına kendi başlarına karar veremezler.

Yumuşak Güç yöntemiyle:
• İktidardan bağımsız (yani batı entelijasının denetimi altındaki) bir medya ile kitelerin harekete geçirilmesi,
• İnşasına katkı sağlanan sivil toplum örgütlerinin seçim sonuçlarının protesto edilmesi için sokak gösterileri ve doğrudan eylemlerin organize etmesi,
• Güçlü finansal ve örgütsel dış destek ile muhalefetin cesaretlendirilmesi, iktidardan hareket alanlarının daraltılması ile adı geçen ülkelerdeki rejim değişiklikleri sağlanır.


Bu 3 ülkede de durum benzer bir şekilde özetlenir. ‘...ahlaksız veya yarı otoriter bir lider, hile karıştırılan ya da tahrif edilen bir seçim düzenlemiş; seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla gösteriler patlak vermiş; halk eski lideri karşı harekete geçmiş, sonunda da şiddet içermeyen, demokratik rejim değişikliği gerçekleşmiştir’. 

Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki iktidar değişiklerinin, tartışmalı seçimlerin ardından meydana geldiği ve yukarıda saran koşullar olmadıkça asla gerçekleşmeyeceğini söylenir. ABD’nin Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki ‘demokratik hareketlere’ verdiği destekle bu ülkelerin egemenlikleri de çığnemiş oldular. ABD bu ülkelerdeki iktidar değişikliğini uluslararası egemenliklerin ihlal ederek, iç işlerine karışarak ‘düşük dozanın yüksek doza’ ulaşan yöntemleri devreye sokarak sağlıyor. Bu zorlama yöntemleri, bir devlete yönelik demeçlerle başlayan ve Radyo, TV yayınları, ekonomik yardım, askeri danışmanlar, muhalefete destek, abluka, sınırlı askeri eylem ve sonunda da askeri işgale kadar uzanıyor.


2.2.3. İç Çatışmalarla Ülkelerin Biçimlendirilmesi

ABD’deki farklı düşünce grupları ‘soğuk savaş sonrası uygulamaya konulan küreselleşme politikalarının uluslararası devletlerin yaklaşı 300 yıldır oluşturduğu ulus üst kimliği zayıflaması’ görüşünden hemfikir, hem de farklı düşünürler. Ulus devletlerin iç işlerine müdahalede Amerikan halkının ve dünya kamuoyunun rızasinın sağlanması ve mü dahahaleye meşruiyet oluşturulmadı, duruma göre ABD bu farklı düşünce gruplarından birisinin ya da birkaçının yaklaşımını öne çıkıyor. 

2.2.3. İç Çatışmalarla Ülkelerin Biçimlendirilmesi

ABD’deki farklı düşünce grupları ‘soğuk savaş sonrası uygulamaya konulan küreselleşme politikalarının uluslararası devletlerin yaklaşık 300 yıldır oluşturduğu ulus üst kimliği zayıflaması’ görüşünden hemfikir, hem de farklı düşünürler. Ulus devletlerin iç işlerine müdahalede Amerikan halkın ve dünya kamuoyunun rızasinın sağlanması ve mü dahahaleye meşruiyet oluşturulmadı, duruma göre ABD bu farklı düşünce gruplarından birisinin ya da birkaçının yaklaşımını öne çıkıyor. 

2.2.3. İç Çatışmalarla Ülkelerin Biçimlendirilmesi

ABD’deki farklı düşünce grupları ‘soğuk savaş sonrası uygulamaya konulan küreselleşme politikalarının uluslararası devletlerin yaklaşık 300 yıldır oluşturduğu ulus üst kimliği zayıflaması’ görüşünden hemfikir, hem de farklı düşünürler. Ulus devletlerin iç işlerine müdahalede Amerikan halkın ve dünya kamuoyunun rızasinın sağlanması ve mü dahahaleye meşruiyet oluşturulmadı, duruma göre ABD bu farklı düşünce gruplarından birisinin ya da birkaçının yaklaşımını öne çıkıyor. 

2.2.3. İç Çatışmalarla Ülkelerin Biçimlendirilmesi

ABD’deki farklı düşünce grupları ‘soğuk savaş sonrası uygulamaya konulan küreselleşme politikalarının uluslararası devletlerin yaklaşık 300 yıldır oluşturduğu ulus üst kimliği zayıflaması’ görüşünden hemfikir, hem de farklı düşünürler. Ulus devletlerin iç işlerine müdahalede Amerikan halkın ve dünya kamuoyunun rızasinın sağlanması ve mü dahahaleye meşruiyet oluşturulmadı, duruma göre ABD bu farklı düşünce gruplarından birisinin ya da birkaçının yaklaşımını öne çıkıyor. 

2.2.3. İç Çatışmalarla Ülkelerin Biçimlendirilmesi

ABD’deki farklı düşünce grupları ‘soğuk savaş sonrası uygulamaya konulan küreselleşme politikalarının uluslararası devletlerin yaklaşık 300 yıldır oluşturduğu ulus üst kimlicity zayıflaması’ görüşünden hemfikir, hem de farklı düşünürler. Ulus devletlerin iç işlerine müdahalede Amerikan halkın ve dünya kamuoyunun rızasinın sağlanması ve mü dahahaleye meşruiyet oluşturulmadı, duruma göre ABD bu farklı düşünce gruplarından birisinin ya da birkaçının yaklaşımını öne çıkıyor.
lannın harekete geçirdiği etnik ve dini kimlikler aynı zamanda, küreselleşme politikalarına tabi kilinarak yeniden biçimlendiriyor, formülle ediyor.

Küreselleşme politikalarının yol açtığı devam etmekte olan tartışmaların da durumunu etkiliyor. Küreselleşme politikalarının yol açtığı çatışma dinamiklerine ilişkin yeni başlıkların bir bütünlük içinde anlayabileceği, koyan çok sayıda çalışma bulunuyor. 2.2.3.1. Ulus Devlet içinde Eşitsizliklerin Artması

Küreselleşmenin yeni liberal ekonomi programı hem ülke içinde hem de ülkeler arasında var olan eşitsizlikleri daha da artırmayı hedefliyor. Eşitsizlikler ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunuyor. Bu çalışmaların elde edilen verilerden bazıları sıralanacak olursa:

- Dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayan insanların ilk %20’inin gelir düzeyiyle en yoksul ülke ülkelerinde insanların ilk %20’sinin gelir düzeyi arasındaki oran, 1960’da 10, 1997’de 19’a yükselmiştir. 48
- Küreselleşme, faktör Güney ile zengin Kuzey arasındaki mesafeyi daha da açmış, son 30 yılda az gelişmiş ülkelerin sayısı 25’den 49’a çıkmış, dünyadaki kısım genel düzeyinde nüfusun 5 yıl öncesinde göre 1 milyardan 1 milyar 200 milyona çıkmıştır. 49
- The Economists’de 2001 yılında yayınlanan bir çalışmada: ‘Ülkeler eşit olarak kabul edildiğiinde (nüfuslarına göre değerlendirilmişde) ve gelir, satın alma gücü karşılaştırmalarına göre ölçüldüğünde, dünyadaki gelir dağılımına ilişkin eşitsizliğin son yirmi üç yıldırda çok arttığını’ belirtiyor. 50

Küreselleşme politikaları yalnızca ülkeler arasındaki eşitsizlikleri arttırmıyor. Aynı zamanda ülke içindeki gelir dağılımını da bozarak, eşitsizlikleri tüm alanlarda çoğaltıyor. Ülke içindeki sınıflar, bölgeler, cinsiyetler hatta etnik yapılar arasında giderek büyüyor gelir ve yetenek uçurumlarını küreselleşme politikalarının teşvik ettiği, ekonomik büyümeyle rağmen en az gelişmiş ülkelerin sayısı arttığı verilerle ortaya koyuluyor. Yapılan çalışmalar insanların büyük bir kısmının temel ihtiyaçlarını daño ve sosyal haklarını elde tutmada da zorlandıklarını gösteriyor.


İktidara gelen hükümetlerin özellikle artması; insanların sağlık, eğitim, barınma, enerji vb temel ihtiyaçlarını daño ve sosyal haklarını elde tutmada da zorlandıklarını gösteriyor. Bu hizmet alanlarının ticarileştirilmişliği ve sürekli artan fiyatları, geniş toplum kesimlerinin bu temel hizmetlere ulaşımını daha da zoro kıllıyor. Ticaretleştirilen sağlık, eğitim vb hizmetlerin niteliğini düşmelidir. Insanların bu kimsinin temel ihtiyaçlarını daño ve sosyal haklarını elde tutmada da zorlandıkları gösteriyor.
hoşnutsuzlukları artırıyor. Tüm bu gelişmeler, mali kriz ve ekonomik durgunluk gibi istikrarsızlık dönemlerinde, ortak bir toplumsal ülkenin olduğu koşullarda ülke içinde etnik, dini, kültürel çatışma dinamiklerini de güçlendiriyor.


2.2.3.2. Ulusal, Etnik/Dini Kimliklerin Hareketlenmesi


H. Kissinger, “… politik sorumluluğun bir birimi olarak kalan ulus-devlet, dünyanın birçok bölgesinde görünen çelişen iki eğilim esasına göre, etnik bileşenlerin parçalanması veya kendilerini daha büyük bölgesel gruplarda eritmesi esaslarına göre yeniden yapılandırılmaktadır.52

Brend Scowcroft “… Uluslar arası ortamda tarihte ilk defa bu denli hızlı bir değişim yaşadık, geniş küreselleşme başlığı altına giren temel bir değişimin sonucu. Öncelikle ulus devletin statüsüne ve insanların nasıl hizmet verdiği, vatandaşları için genel sorumluluklarla ve hizmetleri daha büyük bölgesel gruplarda eritmesi esaslarına göre yeni bir yapı oluşturulmalıdır.”

Z. Brzezinski “… sorun ulusal egemenliğin yeniden tanımlanması. Aynı zamanda insannın bu konuyu düşünmeyi bir önceki dönellere bırakmadığı konusunda dikkat çekmek gerekıyor. Çünkü egemenlik, benzersiz sekilde güvenli ve izole ortamlarda bir arada yaşamış ve egemenliği kendi kimliği ile eser gören demokratik halk arasında reaksiyona yol açabileceği tahkim konuluyor. Bu kümeler sorunlarla uğraşan ve egemenlik bir düşünür herkesi için egemenliği feda etmeye erken konuşmaya başlarak, büyük ihtimalle her


hangi bir çözüme engel olarak **ulusçu bir reaksiyonun doğmasına** neden olur**


Ortak kimliklerin zayıflaması insanların sahip oldukları – aile, köy, etnik grup, vb.-) alt kimlikleri harekete geçiriyor. Günümüzde 200 civarında ulusal devletin bünyesinde yaklaşık 10 bin etnik yapı ve dil grubunun bulunduğu söyleniyor. Sadece 2 ülkede yurttaşların eğimi bir çoğunluğu tekn etnik özellikleri içeren: Japonya’da yaşayanların %98,5'i etnik Japon’dan, Kuzey ve Güney Kore’den yaşayanlar daha yüksek bir oranda etnik Korelden oluşuyor. Geride kalan ülkelerin hemen hepsi çok etnikli bir toplumsal yapıya sahiptir. **

Etnik bakımdan homojen olmayan bu devletlerdeki etnik, mikro milliyetçi ve farklı inançlara sahip topluluklar hareketlendiren dinamiklerin güçlenmesi ulusal devletlerin senetinde sarsıyor. Post Vestfalyan yaklaşımla etnik yapı ve dine bağlı olarak devletlerin yeniden biçimlendirilmesi, bu toplulukların zenginliklerin paylaşımına dönük sınırlarda değişim istemi - diğer bir devişle kaderini tayin hakkı var da kendine ait bir devlet kurma talebi - ulusal devlet yapısında olduğu kadar uluslararası düzeyde önemli değişikliklere yol açabilecektir. **

2.2.2.3. İç Çatışmalar ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Ulusların kaderini tayin talebi, bir halkın kendi siyasal geleceği karar verme hakkı olarak tanımlanır. En yaygın ifadesiyle de kendi devletini kurma arzusudur. Kaderini tayin hakkı önemli bir ilkedir. Ancak ulusların kaderlerini tayin hakkında ne **

2.2.2.3. İç Çatışmalar ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Ulusların kaderini tayin talebi, bir halkın kendi siyasal geleceği karar verme hakkı olarak taşınır. En yaygın ifadesiyle de kendi devletini kurma arzusudur. Kaderini tayin hakkı önemlidir. Ancak ulusların kaderlerini tayin hakkında ne **

Tarihin farklı dönemlerinde güçlü devletler kendi ihtiyaçlar temelinde bu konuya farklı şekilde yaklaşmıştır. 1930’larda Hitler bu ilkeyi ‘zayıf devletleri’ (Çekoslovakya ve Polonya’yı) köşkertmek için kullanır. **


FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013
Soğuk Savaş sonrasında, küreselleşme politikalarının harekete geçirdiği bir dizi ayrıntılı milletçilik etnik hareketlerin uluslararası ulusal yetenekleri yeniden canlandırdığı ve yerel ozellikler için de yeni baskılar yaratmış bir süreçte küreselleşme politikalarının etkilerini ortaya çıkaran etnik temeldeki çatışma -önlenemediği durumlarda, devletin çokluğunu belirtiliyor.

Joseph S. Nye, “Devletler varlığını sürdürecektir, ama dünya politikasının bağlamı değişmektedir. ...ama aynı zamanda, pek çok kişi hızlı değişim, bölücü etnik, dinsel ve milliyetçilik tepkileri göstermektedir. ...küreselleşmenin neden olmaktadır” 63

Artan etnik ve dini temeldeki çatışmalar, ulus devlet içinde (çoş farklı siyasi görüşler arasında) ve uluslararası toplumda (BM, ABD-AB ve diğer devletlerarasında) önemli bir tartışma alanını oluşturmaktadır. ABD’nin küreselleşme politikalarının temelinde ele alınan bu konular, coğrafya, ekonomik entegrasyon ve siyasi parçalanmaya neden olan etnik çatışmaların önlenemediği durumlarda, devletin çöküşe geçtiği belirtiliyor.


Örneğin 1994’teki bir soykırının yaşandığı Ruanda’da, halk aynı dili konuşuyorlar ve aynı herkesin derisinin rengi aynıdır, ama büyük bir çoğunluk tarafından genellikle göç etmiş Tutsiler ile sayıca daha kalabalık olan Twa arasında farklılıklar vardır. Karşılaştıkları koniler ve toplumsal değişim zamanında aynıdır. Ama bunlar sömürge yönetimini sırasında bir takım müdahalelerle tekrarlaştırılmıştır. 750.000 Tutsi’nin öldüğü 1994 soykırımında, itidal çağrısında bulunan ya da Tutsi olarak görülen pek çok Hutu da katledildi.” 64


“Eski Yugoslavya’da etnik çatışmalar, eski kimliklerin ve mitlerin en güçlü yerler olduğu kursal bölgeler ile pek çok kişinin karma ekillikler yaptığı ve kendisini Sırp,


Küreselleşme politikalarının yaygın kazandığı son 20–25 yılda ortaya çıkan 116 çatışmadan 89’ü iç çatışma (iç savaş) 20’si yabancı müdahaleli iç çatışma iken sadece 7’si de devletler arasındaki. Bu çatışmaların 80’in üzerinde devletin yanı sıra, iki bölgesinde örgüt ve 200’un üzerinde hükümet dışarı tarafından şu ya da bu şekilde...
mubahil olduğu biliniyor. Savaşan taraflar bu iç çatışmalarda, kendilerini kısım
dil, din ya da benzeri kültürel özelliklerle tanımladılar. Bu anlamıyla da, bunlar
Etnik ya da cemaatler arası savaşırdı.71

1945 'de dünyada yaklaşık 50 devlet vardı. 2. Dünya Savaşı sonrası (1946 -1979
yılları arasında) Dünyanın her yerinde ulusal Kurtuluş mücadelesinin yükselmesi,
sömürgecilik bağımsızlıklarını elde etmeleriyle BM’ye üye devlet sayısı 101’e çıktı.
Ulusal Kurtuluş savaşlarının ivmesi 1980- 1989 yılları arasındakı 10 yıllık
dönemde yeni kurulan devlet sayısı 7’dir. Sovyetler Birliği’nin çözüldüğü sonrasında,
1990 -2006 arasında yaklaşık 15 yılda yeni oluşan devlet sayısı ise 38’dir. Dolayısı
yle 21. yy.ın başında BM’ye üye devlet sayısı, başlangıçta üye sayısının 4 katına
çıkarak 200’e ulaştı. İçinde yaşadığımız yüzyılda ulusların kaderlerini tayin
doğrultusunda iç savaşların yoğunlaştığı ve ayrı devlet kurma taleplerinin yükseleceği,
developerlerin sayısıyla da giderek artacağı düşünülüyor.

ABD’nin savunma belgelerinde ‘Kuzey Afrika’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan
Güney Asya’ya kadar yayılmış bir dizi zayıf ve başarısız devlet’ lemin yoğun çatışma
patansiyeli olduğu giderilmiştir. Sadece Kuzey Afrika’da olmayıp tüm Afrika
yasadığımızda iç çatışmaların tarihindeki en uç noktaya çık.

H. Kissinger, “Soğuk savaşın sona ermesiyle, Afrika üzerindeki güç reka
beti de büyük oranda kaybolmuştur. Daha da ötesi, Afrika’nın sömürgecilik
hâkimiyet mirası, ona patlayıcı bir potansiyel, etnik çatışma, ciddi oranda
az gelişmişlik ve sağlık sorunlarının insani niteliklerden uzaklaştırılması
sonlarını getirir. Bölgenin kabileleri ve etnik grupların sömürgecilik yöneti
mini koylalastırmak için sınırlar çizmiş ve bu sınırlar, farklı dil ve kabi
leri daha ıleride bağımsız devletler olarak ortaya çıkarık idari alt bölüm
lerde bir araya getirmiştir. Bundan dolayı Afrika uluslararası çatışmalarına
yapılan vahşi iç savaşların yanı sıra, insan viyadanını zorlayan sağlık
hastalıkları ortaya çıkmıştır.” 72

Moritanya, Gambiya, Gine-Bissau, Nijer, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Brazzaville Kongo’su (Kongo Cumhuriyeti), Cibuti, Raunda, Fildişi Sahili, Sudan,
Yeni Bağımsızlığa kavuşan Güney Sudan, Eritre, Somali, Yemen, Sahra altı
ülkeleri, Çad, Sierra Leone ve Burundi vb ülkelerde iç savaşlar da milyonlarca kişi
hayatını kaybeder. Milyonlarca insan canlarını kaybeden bu iç savaşlar için
sömürgecilik mirasınınרות olan, gerçek küresel bir politik, ekono
mik ve sosyal programın uygulanması ve ahlaki konuları birleştirdiği tek ki
tadır.” 73

Yeni Dünya Düzeni’ni kurma doğrultusunda ABD resmi dokümanlarında tanım-
lanılan bölgelerdeki iç çatışmalar, ABD’nin politik stratejilerinden bağımsız olmayıp,
sadece bu devletlerin zayıflığına indirgenemek. Afrika kitasında ve Güney Batı
Asya’da (Orta Doğu’da) yaşanan savaşların, iç çatışmalarının yol açtığı katliamlar,
göçler; ABD’nin küreselleşme politikaları ile doğrudan ilgilidir. Aynı zamanda da sömürgecilikten miras kalan yapay devlet sınırlarının ‘doğal sınırlara (?)’ dönüş-türülmüşdür.


Afrika’da iç çatışmaların yoğun olarak yaşantığı bazı ülkelerin rakamlarına yakından bakılrsa:

- **Somali:** 10 milyon nüfusuya ülkenin henüz henüz el değmemiş uranyum, demir, kalay, bakır, jips ve doğal gaz yataklarının yanı sıra petrol açısından da zengin olduğu söylenir. 1991’de başlayan iç savaş günümüzde de devam etmektedir. Çatışmaların şiddetine göre de iç ve dış göle yer deştiren insan sayıları değişiklik göstermektedir. 2010’da 1.463.800 insan BM’in güvenliğini ve gözetimi altında daha güvenli bir bölgeye göç eder. 2011 yılında çatışmaların şiddetlendikleri ve yaşandığı kuraklık nedeniyle yalnızca 300.000 Somali daha evlerini terk ederek komşu ülkelere (Kenya’ya, Etiyopya’ya vb. ne) sığınır. 2012’de de devam eden kuraklık ve ülkenin iç kısmında yaşanan çatışmaların 75.000 Somali’nin komşu ülkelere göç etmesine neden olur. Son 8 yılda 763.000 insan, yanı nüfusun %8’i başka ülkelere kaçmak zorunda kalır.

- **Fildişi Sahili:** 23,2 milyon nüfusun % 38,6’sı Müslüman, % 32,8’i Hristiyan, % 11,9’u yerel dinlere mensuptur. Bunların yanında etnik olarak da çokluk bir yapıda olup, ağırlığı % 42,1 ile Akanlar oluşturur. Ülkenin petrol ve altın rezervlerinin oldukça zengin olduğu söylenir. 2002 seçimleri sonrası iktidar çatışmasına giren ülkede oluşan iç savaş iç ve dış göçe neden olur. 2010’da 514.500 insan BM’in güvenliğini ve gözetimi altında ülke içinde daha güvenli bölgeye göç eder. 2011 yılında devam eden iç çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200.000 kişi Liberya’ya, küçük bir grup da Gine ve Gana’ya sığınır. Bu sığınmacıların 135.200’ü yılsonuna doğru ülkelere kaçaarak korunur.

- **Eritre:** 5,6 milyon olduğu tahmin edilen nüfusun %80’i 2 büyük etnik gruptan oluşuyor. Diğer etnik yapılarla birlikte heterojen bir toplum yapısına sahiptir. Coğuluğu Müslümanlar oluşturur. 1998 yılında Etiyopya ve Eritre arasındaki sınır anlaşması sonucu bir iç savaş iç ve dış göçe neden olur. 2010’da 127.500 kişi Güney Sudan’a, 76.800 kişi Eritre’ye, 30.200 Etiyopya’ya ve 15.300 kişi de İsrail’e sığınır.

- **Sudan:** Dilsel ve kültürel farklılıklar bakımından 8’i temel olmak üzere 56 etnik ve 560 kabileden, farklı dinlerden (bunlar arasında % 76 Hristiyan, % 21’anemist geri kalan %3’ü de Müslüman’dan) oluşan 42 milyonlu bir ülkedir. Sudan’ın kuzeysi ile güneyindeki etnik yapılar ve kabileler arasındaki çatışmalar yaklaşık yıllar yüzündir sürüyor. Sudan, 1999 yılında petrol ihracatı etmeye başlar. Afrika’nın petrol ihracatında 3. ülkesi konumuna gelir. Ülkenin güneyinde açılan yeni petrol kuyulan, yeni petrol işletme hakları kuzey ve güney arasında var olan çatışmaları daha da alevlendirir.

2010’da iç savaş BM gözetimini ve güvenliğini altındaki iç göçe katılanların sayısı 1.548.000’dir. 2011 yılında Güney Sudan’ın bağımsızlığını ilan ettiği iç savaş yaklaşık 400.000 insanın komşu ülkelerine gitmesine yol açmıştır; Sudan, Kenya, Etiyopya, Yemen, Djibuti’ye sağlanır.

Güney Sudan, 2011’de bağımsızlığını ilan ettiğinde, çatışmaları sona erdirmez. 2012’de devam eden çatışmalarda, BM rakamlarına göre 2,3 milyon insan iç göce, 140.000 insanın komşu ülkelerle işaret ettiği zorunlu göçü yapar. Günümüzde yaklaşık 1,5 milyon insanın mülteci kapmlarında yaşadığı.

Yeni petrol rezervlerinin işletme haklarının önemli bir kısmının Çin’e ve Malezya’ya verilmesi, Batıya, özellikle Fransa’ya düşen payın azlığı çatışmaları şiddetlendiren bir faktör olarak değerlendiriliyor.

- **Raunda:** 7,9 milyon nüfuslu iki etnik gruptan oluşur: %84’ü Hutu, %15’i Tutsi’dir. 1990–93 yılları arasındaki iç savaş Devlet Başkanı olan Habyarimana’nın 1994’te bir suikast sonucu öldürülmesiyle soykırma dönüsür. Hutu etnik grubunun yolsuzluğuyla Tutsilerce gerçekleştirildiğini gösteren katliamın olmasıyla Hutu’lar da dâhil olmak üzere 800.000 insanın evlerini terk eder. Yaklaşık 2 milyon insanın evlerini terk etmesi sonucunda komşu ülkelerle işaret.

- **Burindi:** 9,8 milyon nüfuslu %85’i Hutu, %14’ü Tutsi olan ülkede 48 etnik topluluğunun yaşadığı anormasyonlar ve 1993 yılında Tutsi’ler ile Hutu’lar arasındaki 3 yıl süren iç savaşın yaklaşık 250-300 bin insanın yaşamını yittüğü anormasyonlar 1996’da Tutsi ordusunun Hutu asilerine karşı iktidarını kaybettiğini gösterir. Yaklaşık 500.000 insanın evlerini terk etmesi sonucunda 300.000 insanın Tanzanya’ya kaçanın 1998’de yapılan anlaşma ile olayın ortaya çıktığı son durumun sonucunda 2003 yılının haklarını(kindakileri, %100’ü Hutu, %90’ı Tutsi ile yeniden başlar. Sayısal olarak 2003 yılında yaklaşık 157.200 insanın komşu ülkelerle işaret ettiği anormasyonlar sonucunda komşu ülkelerde yaşanan anormasyonlar.

ulaşırken 3,4 milyon insan da göçle daha güvenli bölgelere kaçaş. Ölümlein %10’u şiddete bağlıdırken geri kalan ölümün nedenleri, enerji kaynaklarından (açlık, bulaşıcı hastalıklar, gebeliğin ve gebelik sonrası bakım vb) kaynaklandırıldığı detaylı bir şekilde ortaya konuyor. Ayrıca bu ölümün 2,1 milyon’unun, 2002 yılında savaşın resmi olarak son bulmasından sonra meydana geldiği bildiriliyor. 


2012 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinde ortaya çıkan yeni şiddet dalgası, 1 milyon kişinin ülke içinde yer değiştirmesi ve binlercesinin de komşu ülkelere sığınmasına yol açıyor. 

• **Sierra Leone:** 18 etnik topluluktan oluşan ülkenin 5,5 milyon nüfusun %70’i Müslüman’dır. 1995–1998 yılları arasında yaşanan iç savaşa yaklaşık 50.000 insan ölüyor, 700.000 insan evlerini terk ederek ülke içinde güvenli bölgelere sığınır. 450.000 insan da mülteci olarak komşu ülkelere geç etmek zorunda kalır. Ülke nüfusunun yaklaşık %70’unun iç savaştan etkilenmiştir.

• **Orta Afrika Cumhuriyeti:** Yaklaşık 60 yerel dilin olduğu 6 milyon nüfusu ülkede 2005–2008 arasındaki iç çatışmalarında, 10.000 insan öldürülmüş, binlerce ev yıkılır. 291.000 kişi de evlerini terk ederek komşu ülkelerine sığınır. 2010’da, BM gözetimini ve güvenliğini altında 197.500 insan güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalıyor. Henüz işletilmeyen petrol ve doğal gaz yatakları yanı sıra uranyum, elmas ve altın yatakları olduğu söylenmektedir. 


Büyük devletler ve onların şirketlerinin, Afrika’da ‘zayıf ve güçsüz’ devletlerin’ sahip olduğu petrol doğal gaz gibi enerji kaynaklarını, elmas, altın, uranyum, kobalt, koltan vb değerli maden yataklarını ele geçirmesi, hegemonya mücadeledeyle çök etik ve inançlı topluluklardan oluşan bu ülkelerde, iç çatışmaların kesintisiz devam etmesi genel kabul görüşü. Ülkenin içinde etnik topluluklar arasında çıkan iç savaşlarla, komşu ülkelere birbirileşte çatıştırmalarıyla kitanın yeralı zenginlikleri
el değiştiriyor, yeniden paylaşılıyor. Farklı etnik ve dini inanca sahip Afrika halkları iç savaşlar, ülkeler arası çatışmalar ile kırılıyor, yerinden yurdandan ediliyor. İktidarlar yıkılıyor, iktidarlar kuruluyor, sınırlar değişiyor. BM’nin Uluslararası Barış ve Güvenlik belgesinde bu durum açıkça ortaya konur.

‘Güvenlik Konseyi tarafından 2001 yılı Nisan ayında kurulan uzman paneli, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde meydana gelen çatışmaların asıl nedeninin yabancı orduların ülkenin zengin maden kaynaklarına girmesini rapor etti. Söz konusu rapora göre özellikle yabancı ülke orduları silah alabilmek için Kongo’daki büyük maden kaynaklarına (elmas, bakır, kobalt, altın ve koltan – cep telefonları ve dizüstü bilgisayarda kullanılan bir tür maden) – ele geçirmeye çalışıyor, yabancı şirketler bu madenlere ulaşabilmek için söz konusu ordulara silah sağlıyor ya da silah almalarına yardımcı oluyor. BM’nin ayrıca kıymetli taş, kereste ve uranyum rezervleri bulunuyor.77

BM’ye göre Afrika kıtası dışında da, Dünyanın birçok yerinde süren savaşlar, çatışmalar, katliamlar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan insanların sayısı, 2012 sonunda 42,5 milyon'dur. Ülke dışına gitmek, bir başka ülke deyişmek zorunda kalanların sayısı 15,4 milyon iken, ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı da 28,8 milyon’a ulaşmaktadır.78 Her gün ortalamada 23.000 insan ülke dışına ya da ülke içinde güvenli görülen bölgeye göç ederek kendisini korumaya çalışmaktadır.

HCR verilerine göre; 2011’de sını圾macılar, ülke içinde yer değişirenlerin ve ülkelerini terk eden sayıları

Kaynak: Publié le 23 Octobre 2012 par Ischietecatte in géographie.79

Çok etnik ve farklı inançdan oluşan ulus devletlerde küreselleşme politikalarının yarattığı bu olumsuz tablo, ABD resmi belgelerinde adı geçen Balkanlar’da, Orta Doğu’da (Irak, Suriye, Afganistan’da) da yaygın. Dün Libya’da bugün Suriye’de süren iç çatışma, yarın Misir, Lübnan ve Ürdün’ü de içe alma eğilimi gösteriyor. Bu nedenle ABD’li politikaların söylemlerinde, düşünce kuruluşlarının raporlarında, politika yapıcıların, stratejistlerin yazılarında yer alan Kafkaslar- Güney Doğu Asya bölgesine ilişkin düşünceler, burada yer alan ülkelerle güclü tarihi ve kül-
türel bağları olan ülkemizde yaşayan Türkü, Kürtü, Alevi’si ve Sünni’siyle tüm insanlarımızı doğrudan etkileyecektir, hatta içine de çekebilecektir. Bu nedenle gelişmeleri eleştirel aklın süzgecinden geçirir, geçmişte etnik topluluklar ve farklı inançtaki halklar arasında yaşanan olumsuzlukları –tabi ki görmeden gelmesi- besleyip büyütmek yerine olumu yanlarının geliştirip güçlendirilmesi daha da önem kazanıyor.

2.2.2.4. “Avrasya Balkanları- Etnik Kazan”


“Avrasya’nın da kendi ‘Balkanları’ vardır. Ama Avrasya’nın Balkanları çok daha genişir ve çok daha büyük bir nüfusa sahiptir ve hatta dini ve etnik kimlik açısından çok daha çeşitlidir”...

Sınırlarını çizdiği bölgede 400 milyon insanın yaşadığı söyler ve özelliklerine de değinir.

“Bunların hemen hemen hepsi hem etnik hem dini köken açısından çok kimliklidir. ...Pek azı ulusal olarak tek kimliklidir. Bazı hali hâlde tam押し sırasında da, “...Kinle kıvranan ve rekabet halindeki güçlü komşularla çevrilen bu devasa alan, Rusya’nın Sovyetler sonrası Kafkas sınırının güneyi ve yeni Orta Asya devletleriyle çevrilen bölgede yer alıyor”

Orta Asya bölgesinde ve Hazar Havzası, Kuveyt, Meksika Körfezi veya Kuzey Denizi’nde deki kat gölgeye bırakılan büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahiptir. Dünyanın bilinen petrol rezervlerinin %68’si, doğalgaz rezervlerinin %41’i içerir... Bu dünya petrol üretiminde %32’sine ve doğalgaz üretiminde %15’ine denk gelir... 2020’de bu alanın (Rusya ile birlikte) her gün kabaçına 42 milyon varil petrol üretmesi planlanıyor... Bu, toplam dünya üretiminin %39’una (her gün 107,8 milyon varile) denk gelir. ... Türkiye ve İran’daki iç çatışmaların daha kötülüğe gitmesi büyük bir olasılık.”

“Orta Asya bölgesi ve Havar Hauzları, Kuveyt, Meksika Körfezi veya Kuzey Denizi’nde deki kat gölgeye bırakılan büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahiptir. Dünyanın bilinen petrol rezervlerinin %68’si, doğalgaz rezervlerinin %41’i içerir... Dünyanın petrol üretiminde %32’sine ve doğalgaz üretiminde %15’ine denk gelir... 2020’de bu alanın (Rusya ile birlikte) her gün kabaçına 42 milyon varil petrol üretmesi planlanıyor... Bu, toplam dünya üretiminin %39’unu (her gün 107,8 milyon varile) denk gelir. ... Türkiye ve İran’daki iç çatışmaların daha kötülüğe gitmesi büyük bir olasılık.”

‘Orta Asya bölgesinde... Hazar Hauzları, Kuveyt, Meksika Körfezi veya Kuzey Denizi...’
Avrasya Balkanlarının; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Afganistan olmak üzere 9 ülkeden oluştuğunu, Türkiye ve İran’ın da bu listeye girme potansiyeli taşadıkları söyler. Bu iki ülkenin de siyasi ve ekonomik açıdan hareketli olduğunu ve içlerinden birisinin ya da her ikisinin de istikrarını kaybetmesi durumunda, bölgenin iç sorunlarının çözümsüz hale geleceğini vurgular.

Türkiye ve İran’ın bölgedeki ulus devletlerle (halkların birbiriyle) geçmişten günümüze uzanan etnik, dini ve kültürel yakınlıklar ve bunlar üzerindeki etkileri neye çarparak anlaşılmıyor. Bu iki devletin de siyasal ve jeopolitik yaklaşımının bölge ve Türkçülüğü ile ilişkisi oldukça oldukça karmaşık. Bu iki devletin de iç durumlarının bölgenin kaderindeki önemin karşılaştığı durumda, bölge genelindeki durumlar dikkate alınmamaktadır.


3. AKP Hükümeti’nin Orta Doğu Politikası


Bu siyasi yapılar arasındaki uyuşmazlıklarla, iktidar mücadelelerine debsa de girin. Bu güçler birbirinde karşı yürütüklere iktidar mücadelelerinde, AB küreselleşme politikaları doğrultusunda Modernistlere (Kemalistler) ve Milliyetçilere (MHP - ülkücü çavuşlere) karşı (Ecevit-Bahçeli-Yılmaz koalisyonuna yaşatılan ekonomik kriz ve erken seçim vb. ile) İslamiclara destek vererek AKP’nin iktidara gelmesine büyük katkı sağlar.

AKP’nin kuruluş ve iktidara geliş sürecini kısa olarak hatırlamak bu partinin dış politikasını anlamamızı da katkı sağlayacaktır. AKP kuruluşunda 28 Şubat askeri müdahale kilit bir öneme sahiptir. Bu müdahale ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’in çağrısıyla Washington’da yapılan toplantıda Erbakan’ın başbakanlığındaaki hükümetle ilgili olarak “doğrudan bir askeri darbe olmadan bu hükümet gitmeli” kararı ile gerçekleşmiştir. ABD’nin bu çözümü önerisi 28 Şubat kararlarının alınıldığı MGK toplantısından 2 hafta sonra MKG’de 28 Şubat kararları Erbakan hükümetine tebliğ edilir.


SURİYE İÇ SAVAŞI'NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ

35
dan izleyen, siyaset bilimci Samir Amin, 2008 yılında yazdığı makalede bu durumu güzel bir şekilde özetler. Amin makalesinde bölge ülkelerinde geleneksel siyasi yapıların 3 farklı ideolojik eksende birbiri ile çatışma halinde olduğunu belirir. Bunları da milliyetçi geçmiş savunan çevreler (geçmişin mirasına sahip çıkan çıkılmış ve rüşvetçi ulusal-popülist bürokratik kesimler), siyasal İslam'ı savunan çevreler ve liberal ekonomik uygulamalar ile uyumlu, demokratik talepler etrafında ön çıkarılan çevreler olarak tanımlar. Bu "iç eğilimin" de, emperyalist sistem ve onunla bütünleşmiş egemen sınıfların çıkarlarını savunmuş, emekçi halkın, ülkenin çıkarlarının karşısında olduklarını söyler.

R.T. Erdoğan başbakanı olmuştur bir süre sonra Küreselleşme politikalarının bileşenlerini oluşturan ‘Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması’ projesinin ve Büyük Ortadoğu Projesi’nin günümüzdeki biçimiyile Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını üstlenir. Bu proje, bölgelerdeki enerji kaynaklarını ve petrol-doğal gaz boru hattı kontrol altına almayı, Rusya ve Çin’in bölge ülkeleri üzerindeki etkinliğinin sınırladırarak ve hedef ülke rejimlerini değiştirmeyi, emperyalist kapitalist sistemle entegre etmeyi içeren politikaardardan oluşur. ABD’nin dolaylı bir şekilde ifade ettiği GOP’un sınırları; Afrika’nın kuzeyinde Fas’dan başlayıp, doğuya doğru Kuzey Afrika ülkeleri, Körfez dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Kaftasya ve Orta Asya’yı içine alan, Çin sınırına kadar uzanan bir bölgeyi kapsar.

Bu projenin eş başkanlık görevini Başbakan R. T. Erdoğan, değişik zamanlarda ve yerlerde yaptığı konuşmalarda açıklar.


liflere para ve toplantı desteği verir. Kaddafi öldürürlür ve Libya’ındaki rejim yıkılır. Kabileler ve bölgeler ara-
sında iktidar çatışmaları sonlanız. Ülke, Cirenaica, Fezan ve Tripolitania olmak üzere 3’e bölünme ağırsına gelir. Libya’da yürütülen operasyonun bir benzeri Suriye’de uygulanmaya konur. AKP iktidarı Libya’dan sonra Suriye’de daha ileri bir rol üstlenir. İşyancılara para, silah ve lojistik destek verir. Topraklarını sonuna kadar yabancı ülke ajanlarına, cihatçılara açar. Hatay isyancıların lojistik üssü haline gelir. AKP hükümeti tüm söylem ve eylemleriley egemen bir ülke olan Suri-
ye’nin iç işlerine karşı müdahale bulunur.

3.1. ABD’nin Doğrudan ve Dolaylı Müdahaleleri ile Irak ve Suri-
ye’nin Egemenliklerinin Çiğnenmesi

Irak:
1990’da Birinci Körfez savaşını sonrasında, 1992 yılında ABD Savunma Bakan-
lığı’nda hazırlanan ‘Savunma Planlaması Rehberi’nde potansiyel tehlike içeren yerler içinde de Irak ilk sıraya konur. 91

H. Kissinger, “ 1970’lerin sonuna değin Iran, Körfez’deki Amerikan güvenlik poli-
tikasının güven kaynağıydı. Birleşik Devletler’in önelemediği ve denetim alına-
alamadığı bir iç devourdum, bu ülkeyi bölgenin güvenliğini için en büyük tehdit haline dönüştürdü. Körfez’de Batı çıkarını koruma görevi, bölgedeki ikinci en büyük ülke olan Irak yüzünden daha da karmaşıklıklaştı. …Körfez’in güvenliği, en güçlü iki ülkenin en zayıf ve en güvenilmez yerde olana karşı koyduğu bir ortamdandır. 92

Oldukça basit bit şekilde, gerçek şudur: Endüstriyel demokrasiler Körfez2deki pe-
trole ulaşamayacak ve üstlenecektir. Yeni bir stratejiyi açık dille ifade etmenizi kuvvetle tavsiye ediyoruz.


20 Eylül 2001 yılında Başkan ‘Bush’a Mektup’ dan “ ‘Dişışleri Bakani Powell’in Saddam Hüseyin’in ‘yeryüzünün içinde gelen teröristlerinden biri’ olduğuna ilişkin son açıklamasına katılmak” ve “Kanıtlar Irak ile saldınlar (11 Eylül saldırıları) arasında doğrudan bir bağlantılı kuraması bile, teröristin ve destekçilerinin köküne kazıması amaçlayan bir strateji, Saddam Hüseyin iktidarıne devirme doğru
tusunda kararlı bir girişimi içermek zorundadır. …ABD’nin Irak muhalefetine tam bir askeri ve mali destek vermesi gerekir. Irak muhalefetine, faaliyet göstereceğiz bir ‘güvenli bölge’ sağlanması için Amerikan askeri gücü kullanmalıdır.” 93

ABD, 11 Eylül 2001’de yapılan saldırın sonrasında 1990’lı yıllarda Savunma Bakan-
lığı’ncı hazırlanan stratejik politikaların uygulamaya koyar. Saddam rejiminin kitle

FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013
Bu amaçla yeni anayasa yapılır. Anayasa’dan farklı etnik ve dini inanç yapıları ayrı bölgeler temelinde tanımlanır. Yeni devlet yapılanmasında ulus devletin oluştuğu kamu hizmetleri devlet sektöründen piyasa ve sivil topluma kaydırılır. **Devlet kurumları serbest piyasa kuralları temelinde yeniden inşa edilir.**

Yeni Irak devletinde, bir önceki ulus devletin temel karakteristikleri ve fonksiyonları ortadan kaldırılır. Böylece devlet ‘devletin milleti yaratması’ anlayışı doğrultusunda yeni bir Irak ulusu oluşturulan oluşutulmasında işlev üstlenir.


Gerçekten de ulus devletlerin kuruluşunda da yıkılışında da iç savaş önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla Irak'ta (Suriye'de de olduğu gibi) yeni devlet ve ulus inası da iç savaş üzerinden yürütülüyor. Irak'ta ABD askeri müdahaleü öncesinde **düş destekli bir iç savaş senaryosu** temelinde ucuza yasak bölgeler aracılığıyla Irak silahlı güçlerinin hareket alanı daraltılmış, bu kapali alanlarda muhalefetin güçlenmesine destek verilmiştir.


Suriye’de iç çatışmalar başlar. Irak’ta uygulama konulan dış destekli bir iç savaş senaryosu, Libya ve Suriye’de uygulama konur.


Philip Giraldi, ‘Suriye yakındaki İskenderun askeri havaalanına inen üzerinde hiç bir işaret bulunmayan NATO uçakları, Kaddafi sonrası Libya’dan gelen silah ve ceşnayi ve Libya iç savaşını deneyimine sahip gönlüleri getiriyor. İskenderun’dada Suriye Ulusal Konseyi’nin askeri kanadı Özgür Suriye Ordusu’nun üssü bulunuyor. Fransız ve İngiliz özel kuşvetler eğitimlenleri buradayız ve CIA, ABD Spec Ops savaşçıları ile birlikte Suriyeli isyançılarla haberleşme araçları, askeri eğitim ve savaş taktikleri konularında destek veriyorlar’

ABD ve Batılı güçler, dış destekli bir iç savaş senaryosu doğrultusunda Irak’ta olduğu gibi Libya ve Suriye’de de dünya kamuoyunu yanıltan, çarpıcı bilgiler temelinde Dünya medyasını sonuna kadar kullanıyorlar. Çeçenistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya, Türkiye, Suudi Arabistan ve diğer Müslüman ülkelerin kendi hizmetine mücadeleyi adı veren para, silah, eğitim, sağlık yardımı ve lojistik yardımları bulunuyor. Tüm bunların dünya kamuoyu tarafından bilinmesi gölgelenirken, yanıltıcı haberler ve görüntüler tüm dünya medyasını servis ediliyor.


Ayrıca Suriye’ye sığınmak zorunda kalnan 750.000’i Iraklı mültecinin iç savaşla birlikte Suriye’den kaçmaya başladıları ve saylarının da 471.400’e indiğini söylenir. Aynı şekilde Ürdün’de bulunan 450.000 Iraklının yaklaşık 390.000’unun Türkiye’ye gittiğini söyleniyor. Gerçek rakamların bu nun çok üstünde olduğunu söyleniyor.

3.2. Bölgede Yaşanan İç Çatışmaların Ülkemize Yansımısı, Güney Geçidi: Diyarbakır-Antakya

Her iki komşu ülkede yaşanan iç savaşlar bu ülkeleri yakıp yıktıyor. Çöktü belirgin ve mağduru binlerce insan ve şehirlerin yanı sıra Türk sınırları için bu durum terk eder.

Irak’ta olduğu gibi 3. yila yaklaşan iç savaş birlikte Suriye’de de uluslararası süreci kırrak Kûrt, Alevi-Sünni Arap temelinde 3 parçalı bir yapı çıkıyor. Bu gelişmeler ülkemizi de derinden etkiliyor:


- Türkiye Suriye sınırının Müslüman ülkelerden gelen cihatçılara açılmış ve Antakya bölgesinin bunlara lojistik alanı olarak kullanılarak, para, silah ve savaş mühimmatı desteği ve askeri eğitim sağlanması,
- Çatışmalardan sonra Antakya bölgesinde gelenleri burada barınmaları, yaralılarnı ve özel hastanelerde tedavi ettirmeleri,
- Suriye’ye savaşmaya gelen cihatçılardan Antakya bölgesinde serbestçe dolaşmalarını, barınmalarını, bölge halkını tehdit etmelerine göz yumulması, Antakya’da tüm toplumsal kesimler tarafından dile getiriyor ve eleştiriliyor.

Hatay’da yapılan birçok sosyal çalışma raporları bu durumu açık olarak ortaya koyuyor. Reyhani’de yapılan bomba salına Público oncesinde ve hemen sonrasında Türk Tabipleri Birliği’nin Antakya bölgesinde yaptığı alan çalışması sonuçları, alevi kökenli yurttaşların kaygılarının oldukça yüksek boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.


bize karşı aynı hisleri mi besliyor?” içimize böyle bir kaygı, böyle bir endişe, böyle bir huzur bozukluğu düştü. Aрамızda iti kopğu, ne olduğu belli olmayan yığınla insan dolaşıyor. Çarşıya çıkmışım zaman, acaba bu Suriye’de gördüğümüz göruntüler gibi her an karşımıza bir katil çıkıp bizi bir kena ra çekecek mi, acaba bizim bir organizmiz kesecek mi diye kaygıyla dolaşıyorum”

Ayrıca Başbakan Erdoğan ve AKP yetkililerinin söylemleri, var olan olumsuz tabloyu daha da ağırlaştırıyor:

- Suriye’deki Alevilere karşı Sünni cihatçıları savunmaları, ülkemizdeki alevi kökenli yurttaşlara yönelik ayrımcı, aşağılayıcı söylemlerde bulunmaları, mezhepsel farklılığı vurgulayıcı konuşma üslupları ile mezhepsel bir politika izlemeleri *
- Başbakan R.T.Erdoğan ve Dışişleri Bakanı A. Davutoğlu’nun Suriye’de barışçıl çözüm yerine sürekli olarak askeri müdahale bulunanlar, savaş kıskırtıcı politikalara girmeleri,
- AKP lideri ve Başbakan R.E. Erdoğan’ın, Esad’ın Aleviliğini ve CHP’si lideri Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğini gündemde taşıyarak mezhepçi Sünni bir dil tutturmaya ve devlet kurumlarının Sünnileştirilmesi,
- Ayrıca son Gezi eylemleri sürecinde öldürülen 6 gencin hepsinin alevi, bunlarda 3’nün Antakyalı olması, başta Arap kökenli alevi yurttaşların olmak üzere alevi kesimlerde kendilerine yönelik özel bir politika uyguladığını düşündürüyor. Alevilerin tepkilerini artırıyor, alevi-Sünni faş bayrakı yeniden canlandınp derinleştiriyor.

Arap Alevi yurttaşlarımızın kendilerine yönelik geçmişten beri sürdüren ayrımcı politikaları” örneklerle dile getiriyorlar ve büyük tepki duyuuyorlar. AKP hükümetinin Suriye’deki cihatçıları açık bir şekilde desteklemesi, Antakya bölgesini kullanması alevi kesimlerde kendilerine yönelttiği özel bir politika uygu landığını düşündürüyor. Alevilerin tepkilerini artırıyor, alevi-Sünni fay hattını yeniden canlandırdı.

Arabistan ve kapsama Ortadoğu üzerinde oynanan emperyalist oyunlar ve bu oyuncular teşhir edilmeli ve her akşam bize medya tarafından pompalanmaya çalışılan yalan yanlış haberlerin tersine bambaşka bir Suriye ve Ortadoğu gerçeği olduğunu bilmeliyiz… Küreselleşme, globalleşme adı altında dayatılan Yeni Dünya Düzeni; Bizi yok eder ve açlığa mahkûm ettiği açıkerts. O dünya düzeni ki; İnsanlığa, işsizlik, yok- 

* Arap Alevi kökenli insanlarla yaptığımız yüz yüze görüşmelerde; Antakya bölgesinde Arap Alevi kökenlerinin bir kamu yöneticisi (il milli eğitim yada il sağlık müdürü, hatta polis bile) olmasında izin vermediğini söylüyor, kendilerini sürekli dışlandıgı ifade ettiğim zahmeti. 


40 yaşında, evli iki çocuk babası, Arap Alevi, Üniversite mezunu, “Suriye ve Ortadoğu üzerinde oynanan emperyalist oyunlar ve bu oyuncular teşhir edilmeli ve her akşam bize medya tarafından pompalanmaya çalışılan yalan yanlış haberlerin tersine bambaşka bir Suriye ve Ortadoğu gerçeği olduğunu bilmeliyiz… Küreselleşme, globalleşme adı altında dayatılan Yeni Dünya Düzeni; Bizi yok eder ve açlığa mahkûm ettiği açıkerts. O dünya düzeni ki; İnsanlığa, işsizlik, yok-
sulluk, işgal ve savaştan başka bir şey getirmemiştir, Biz işte bunu bizzat yaşyor ve tanıklık ediyor.”

54 yaşında 3 çocuklu, ilkokul mezunu, “Afganistan da, Libya da, Suriye de dincilerin neler yaptıklarını duyarız...Arap aleviyle. Kendimde dinci muhalifleri tehdit olarak görüyoruz...Bu topraklarla kardeşlik yaşayalım...Türkiye ve Suriye laik yönetimle idare edilirse bu olayların nedeni bizi hissederiz...Samandağ halka hep bunu söylüyor.”

63 yaşında iki çocuk babası, Çerkez Sünni, emekli işçi, ilkokul mezunu, “Din, mezhep, irk ayrımcılığı gibi hassas konular tehdit ve kontrolü olmayacak noktalara savrulacak konulardır.”

31 yaşında, lise mezunu, asgari ücretle çalışan, üç çocuklu kadın, “Güçlükle geçiniyoruz. Kendim içinde akrabalarım ve alevi topluluğu için kaygım, korkum var. Huzur ve güven içinde yaşamanın yanı sıra tehdit olarak görüyoruz. Birlikte konușuyoruz. ...Günlük konușuyoruz. ...Samandağ halkı hep bu konușuyoruz. ...Savaşın kötülüğünü hep okuduk... O devleti kurtarıbilecek bir devlet kuruldu. Ama o savaşta tanıklık ederek can ve dönmeler nerede.”


1986 yılında CIA’nın Ulusal İstihbarat Konseyi’nin stratejik önlemlerini hazırlamak ve planlamak için Türkiye’nin dış politikası üzerine çalıştığı belirtmektedir. 20 years sonra Fuller’in Türkiye için hazırladığı ve CIA’nın davet ettiği raporlarla Türkiye’nin dış politikası üzerine çalıştığını belirtmektedir.
politikalarının önemli ve beklenmedik bir değişim yol açabileceği bazı bölgelerin merkezinde yer alması daha belirleyici bir rol oynamaktadır.108


Türkiye’nin Kürt bölgelerinde liberal ve yenilikçi politikalar uygulaması dahi, Kürt halkının bugün en azından özerklik arayışına girmesini engellemeyi garantilememektedir. … Kısacası, daha liberal politikalar yoluya, Irak, İran ve Türkiye’de Kürtlerin kendi kaderlerini tayin yönünde tarıhsel bir hareket sergilemesini engellemesi için artık çok güç kalması muhtemeldir. … Yalnızca zaman, bölgesel gelişmeler ve devlet politikalarının mantığı her şeyi ortaya koyacaktır. Ankara’nın tarıhsal olarak geri dönüşü mümkün olmayabilecek bir eğilimi durdurmaya çalıştığı halinde yaşanacak kargaşada ve malıyet çok yüksek olabilecektir. Bu tür bir teşebbüs sadece Türkiye’nin büyük bir toprak kaybı olmayacak, aynı zamanda Kürt nüfusunun ne kadar Güneydoğu’daki etnik bölgeden diğer bölgelere yayılması nedeniyle tüm Türkiye çapında etnik ilişkilerin bozulmasına da kaçınılmaz olarak olacak yol açacaktır.110

1990’lı yıllarda ifade edilen bu ve benzer görüşler temelinde oluşturulan politikalara, aradan geçen 15 yılda önemli bir değişim ugramanın varlığını sürdürmektedir. ABD’nin Ortadoğu’ndaki politikalarına, bölgede yaşanan gelişmelere bakınca, ülkemizdeki siyasi ortam da bu politikalara uygun bir zemin oluşturabilmektedir. TTB olarak Hatay bölgesinde yaptığımız yüz yüze görüşmelerde bu politikalara hayat bulmasına fırsat sağlayacak kaygılar net olarak ifade ediliyor. Güney sınırımızda da pacifiğe dair etnik ve dinî temeldeki ayırışmalara da ortam ve şiddetlenmesi durumunda, bu parçacıklı gelişimin ülkemizdeki yüzde himmalı küçümsenmemektedir.

Bölgeğimizde Irak, Libya ve Suriye’de ‘insan hakları’ vb kavramlarla kısaltılıp organize edilen, lojistik destek sağlanan iç savaşlar ile ‘diktatörlik rejimlerinin yıkılması’, ‘demokrasinin kurulması’ adı altında ülke rejimleri ve toplum dokusunun kapitalizmin içtiyaplarına uygun olarak yeniden biçimlendirilmeye çalışılıyor. GOP projesi kapsamında Hazar bölgesi ve Orta Asya’dan yaşanan farklı etnik ve dini yapıdaki halklar da Güney Bați Asya (Irak, Libya, Magreb ülkeleri, Mısır ve şimdi de Suriye) halkları gibi bir chaîne içe sokuşu açındı ve şekillerde konusuluyor. Türkiye ve Ir’i içe alacak etnik ve dini temeldeki chaîne, kaçaştığı bu eğilime消息 etmek durumunda, bu ülkelerin zora sokulmasına, hareket alanlarında daarti ve kültürel bağları olan Kafkasya ve Orta Asya’yı da kaplayacak bir chaîne içe sokuşu açın. Rusya ve Çin’e de yayılabilecek bu iç chaîne, bu ülkelerin zora sokulmasını, hareket alanlarının daraltması hesaplanmaktadır.

H. Kissinger, “Birleşik Devletlerle (Çin’in) karşı karşıya gelmesine yol açabilecek şey, Komünizm değil ancak uluslararası olabilir. …Eğer Çin büttünliğünü korursa, büyük bir güç haline gelmesi muhtemeldir ve bu şekilde Birleşik Devletlere meydan okumak için çok büyük bir kapasitesi olacaktır”111
“Siyasi düzlemde, İslami köktenciliğin tehdidi muhtemelen en büyük Rus mesjenisidir. Rusya’nın liderleri Afganistan’daki Taliban’ın ve benzeri hareketlerin daha önceden Sovyet devletleri olan ve Rusya’nın güvencisi için büyük önem taşıyan bağimsızlığını yeni kazanmış Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’a tehdit olarak algılamışlardır. Daha da ötesinde, Moskova militan ideolojilerin Rusya’nın güneyindeki Müslüman bölgelerde ayrınlıkçi ateslemeenden korkmaktadır.”


Tüm dünyada kendi kaderini belirleme isteyen halklar, kendi kültürlerini ve dillerini yaşatmak isteyen etnik topluluklar, dini inanç topluluklar, egemenlik ve bağimsızlık savunucuları emperyalizmin dayattığı toplum ve devlet biçimleriyle uyanışa veオスラşmaları için ideallerine ulaşamayacaklardır. Dolayısıyla günümüzde temel çelişki emperyalizme ile ezilen halklar arasındaadır.

Bu çelişki görmemden gelinerek ne curso evlet içinde yaşayan farklı etnik ve inanç gruplarından oluşan halklar/Millet, ne de etnik aidiyet, kimlik üzerinden ‘homojenliği’ sağlayarak hareket eden emperyalizmin son derece arasındaadır. Ancak bu şekilde

- Gelir dağılımında adalet, eşitlik
- Kamusal ve özel alanlardaki her türlü ayrımcılığın sonlanması,
- Demokratik-sosyal ve kültürel hakların önündeki engellerin kalkması,
- Egemenlik hakları temelinde bağımsız ve özgürlük kendi geleceklerini belirleme,
taleplerine kavuşabileceklерdir.

Aksi takdirde, bir dönem Sovyetler Birliği etki alanı içinde yer almış olan Irak, Li-
bya, Suriye vb ülkelerin teker teker düşürlmesi sırasını diğer ülkeler izleyeceklерdir. De-
vrimcilerin, yurtseverlerin, antiemperyalist toplumsal kesimlerin; emperyalizmin ve yer-
li işbirlikçilerinin bölgemizde tek tek ülke ve toplumları yeniden biçimlen-
dirme (doğrudan askeri müdahale, iç çatışmalar ya da yumuşak güç aracılığıyla yapan-
lan) politikalara karşı Orta Doğu-Kafkas halklarını ve tüm bölgeyi gözetecek bir perspektifine sahip olmalarının önemi büyüktür.
Kaynakça

1. Tercih, İnkilap Kitabevi, Z. Brezezinski2005, s 55
2. Cennet ve Güç, Yeni Dünya Düzeninde Amerika ve Avrupa, Robert Kagan, koridor yazarlıgı, 2005, s 138
3. İkinci Şans, Brezezinski, İnkilap Kitabevi, 2008, s 101
4. İkinci Şans, Brezezinski, İnkilap Kitabevi, 2008, s 36
5. Tercih, İnkilap Kitabevi, Z. Brezezinski2005, s 176
6. İkinci Şans, Brezezinski, İnkilap Kitabevi, 2008, s 211
15. Neocon Yeni Muhafazakârlık, Gamze Erbil-Ali Şimşek, Yeni Hayat, s 10
16. Yırtıcı Küreselleşme, Richard Falk, s 2
17. Yırtıcı Küreselleşme, Richard Falk, S 6
18. Doğu’da Uzakta, Amin Maalouf
19. Neocon Yeni Muhafazakârlık Temel Belgeler ve Eleştiriler, Yeni Hayat Kütüphanesi, s 34
20. ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s 131-132
22. Neocon Yeni Muhafazakârlık Temel Belgeler ve Eleştiriler, Yeni Hayat Kütüphanesi, s 34
24. Ulus İnşası, Minxin Pei, Samia Amin ve Seth Garz, Devlet İnşası, Francis Fukuyama, s 65
25. Ulus İnşası ve Kurumsal Hafızanın İflası, Francis Fukuyama, Ulus İnşası, 2005, s 179
27. Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?, Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s 140
28. Neo-Conların Sonu Yol Ayrımındaki Amerika, Francis Fukuyama, Profil Yayıncılık, 2006, s 142
29. Neo-Conların Sonu Yol Ayrımındaki Amerika, Francis Fukuyama, Profil Yayıncılık, 2006, s 142
30. Neo-Conların Sonu Yol Ayrımındaki Amerika, Francis Fukuyama, Profil Yayıncılık, 2006, s 142
31. Neo-Conların Sonu Yol Ayrımındaki Amerika, Francis Fukuyama, Profil Yayıncılık, 2006, s 142
32. Neo-Conların Sonu Yol Ayrımındaki Amerika, Francis Fukuyama, Profil Yayıncılık, 2006, s 142
33. Cennet ve Güç, Yeni Dünya Düzeninde Amerika ve Avrupa, Robert Kagan, koridor yazarlığı, 2005, s 117
34. Ulus İnşası ve Kurumsal Hafızanın İflası, Francis Fukuyama, Ulus İnşası, 2005, s 124
35. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
36. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
37. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
38. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
39. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
40. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
41. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
42. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
43. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
44. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
45. Dönüş Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
47 Dünya Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 284
48 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 349
49 Two Major Trends in Today’s Word, People’s Daily, 3 Nisan 2002
52 Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?, Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s22
53 Amerika ve Dünya, Amerikan Dış Politikasının Geleceğine Dair Konuşmalar, David Ignatius, Zbigniew Brzezinski ve Brent Ccowcroft, Profil Yayıncılık, 2009, s 268
54 Amerika ve Dünya, Amerikan Dış Politikasının Geleceğine Dair Konuşmalar, David Ignatius, Zbigniew Brzezinski ve Brent Ccowcroft, Profil Yayıncılık, 2009, s 287
56 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 168
57 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 51
58 Dünya Düzeni Nereye? Richard Falk, S 38
59 Dünya Düzeni Nereye? Richard Falk, S 289
60 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 168
61 Dünya Düzeni Nereye?, Richard Falk, S 288
62 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 276
63 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 425
64 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 277
65 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 278
66 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 42
67 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 188
68 Dünya Düzeni Nereye? Richard Falk, S 290
69 Dünya Düzeni Nereye? Richard Falk, S 245
70 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 51
71 Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Joseph S. Nye, Jr ve David A. Welch, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, S 276
72 Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?, Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s 18
73 Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?, H. Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, S 182 ve 188
75 http://www.direct.cd/2013/07/19/listedes85multinationales-quisoutiennent-la-guerre-en-rdc.html
78 http://unchr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf
80 Büyük Satranç Tahtası, Amerikanın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, Z. Brzezinski, 1997, S 175
81 Stratejik Vizyon, Amerika ve Küresel Güç Buhrani, Z. Brzezinski, Timaş Yayınları, 2012, s 151
83 Tercih, Küresel Hâkimiyet mi, Küresel Liderlik mi? Z. Brzezinski, İnkilap kitabevi, 2005, s 84
Büyük Satranç Tahtası, Amerikan Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gerekleri, Z. Brzezinski, 1997, s 178

Terch, Küresel Hâkimiyet mi, Küresel Liderlik mi? Z. Brzezinski, İnkilap Kitabevi, 2005, s 87

Stratejik Vizyon, Amerika ve Küresel Güç Buhranı, Z. Brzezinski, Timas Yayınları, 2012, s 159


Uluslararası Savaş ve Kurumsal Hâkimiyet, Francis Fukuyama, 2004, s 60

Amerika'nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı?, Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s 149

Neocon Yeni Muhafazakârlık Temel Belgeler ve Eleştiriler, Gamze Erbil-Ali Şimşek, Yeni Hayat Kütüphanesi, 2004, s 64

Devlet İnşası, Francis Fukuyama, s 17

İkinci Şans, Brezezinski, İnkilap Kitabevi, 2008, s 215

Amerika'nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı? Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s 177-272

NATO vs. Syria, http://www.theamericanconservative.com/articles/nato-vs-syria/

Dünyada Türkiye'nin Artan Rolü, Graham E. Fuller, Balkanlar'dan Çin'e Türkiye'nin Yeni Jeopolitik Konumu, Graham E. Fuller – Ian O. Lesser, Alfa Basım Yayın Dağıtım, 2000, s 233

Dünyada Türkiye'nin Artan Rolü, Graham E. Fuller, Balkanlar'dan Çin'e Türkiye'nin Yeni Jeopolitik Konumu, Graham E. Fuller – Ian O. Lesser, Alfa Basım Yayın Dağıtım, 2000, s 212

Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı? Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yay. ve İletim AŞ, 2001, s 131-132

Amerika’nın Dış Politikaya İhtiyacı Var mı? Henry Kissinger, ODTU Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletim AŞ, 2001, s 286
Giriş ve Amaç:
Bu yazının amacı Suriye’de başlama ve sürmesi için Türkiye’nin de katkısının olduğu iddiaların açıkça yazıldığı iç savaşın doğrudan ve yarattığı destabilizasyon üzerinden Suriye ve Hatay’da yaşayanlara yönelik etkisini değerlendirmek üzere bir giriş yapmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmanın Kıstıhlıkları
Niteliksel çalışmaların, veri toplama zamanı, veri toplayıcının ve işleyicinin öznelliklerinden etkilenebileceğinden ötürü genellenebilirliğe ilişkin kısıtlılığı anıtsalıdır. Bir diğer kısıtlık da ulaşılabilen verilerin kapsam açısından sınırlı ve zaman açısından güvenceliğine ilişkin.
**Barış, Sağlık ve Savaş**

Barış; tutumlar, kuruluşlar ve yapılanmalar daha barışçıl bir toplumun oluşturulması amacıyla güçlendirildiğinde pozitif ya da şiddetin ve şiddet korkusunun olmaması ile negatif mercen olarak değerlendirilir. Barış için 8 temel dayanak belirtilmiştir. Bunlar, iyi işleyen bir yönetim/hükümet, güvenli bir iş ortami, kaynakların adil dağıtımı, komşularla iyi ilişkiler, başkalarının haklarını kabul, özgür bilgi akışı, sosyal dayanışma ve düşük yolsuzluk düzeyidir (1)

Şiddet ya da şiddet korkusunun varlığı ve yokluğu göre 22 değişken üzerinden hesaplanan Küresel Barış İndeksine göre 2012’den bu yana 110 ülkede barış içinde oluş gibi incelemelerinde kötüleşme, 48 ülkede de iyileşme saptanmıştır. Bu kötüleşmeye en büyük katkı veren 3 değişken; cinayetlerin artması, Gayri safi Milli Hâsılanın payının artması ve politik istikrarsızlıklardır. İzlanda, Danimarka ve Yeni Zelanda’nın ilk 3 sırayı paylaştığı Dünya Pozitif Barış İndeksi 2013 sıralamasında 162 ülke arasında Türkiye 134 ve Suriye 160. sıralarda yer almaktadır (2)

Sağlık da benzer biçimde; hastalık ya da sakatlığın olmaması açısından negatif, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik halini oluşturma ile de pozitif mercen olarak değerlendirilir ise de Dünya Sağlık Örgütü Anayasası her iki yönü içeren bir tanımlama yapmıştır.

Sağlık için koşullar ise: **Barış içinde yaşam**, insana yarar bir evde barınma, eğitim, yeterli ve dengeli beslenme için gida erişimi, yeterli gelir elde etme, dengede bir ekosistem, sürdürülebilir kaynaklar ve sosyal adalet ve eşitlik olarak tanımlanmıştır (3)

Savaşın sağlık toplumsal belirleyenleri ve sağlık durumuna etkileri (4):

- Sağlık tesislerine saldırı ile hizmet sunamaz duruma düşüme, hizmet kapasitesinde düşme
- Besin üretiminde azalma, besinlerin pahalılaşması, saklama ve işleme kapasitelerinde azalma yoluya Beslenme sorunlarının ortaya çıkması, yaygınlaşması
- Altyapıda yıkım
  - Su sağlama kapasitesinde azalma, güvenli suya yeterince erişim meyvesi
  - Atık uzaklaştırma kapasitesinde azalma, kötü sanitas koşulları, savaş araclarından kaynaklanan çevre kirilmesi
  - İletişim kapasitesinde azalma
- Barınma sorunu
  - Evlerin yıkılması, güvenli olmayan barınma koşulları
  - İçe ya da dışa göç için yerinden oluşan yaratacak sağlık ve güvenlik sorunları
  - Kamp alanlarında geçici yerleşimin yaratacağı sağlık sorunları (Akut Solunum yolu enfeksiyonları, ishal, kızamık, paraziter hastalıklar, malnutrisyon, beslenme yetersizlikleri, hastalanma ve ölüm de artış.)
- Üretimin durması, yetersizliği, stokların tükenmesi
- Gelir azalması, satın alma gücünde azalma, Karaborsa
Ekonomik kriz
Devletin bütçesinde sağlık için payın azalması, savunma/silaha öncelik
Diş müdahale/yardım
Doğrudan yardımların, ölüm

Travmatik potansiyeli olan olayların etkisiyle insanların hem formel, hem de genel sağlık hizmetlerini daha sık kullandığı saptanmıştır. Libertya'da iç çatışmalar sonrası sağlık hizmetleri kullanımını incelenen bir araştırma bulgularına göre son bir yılda formel hizmet kullanımı 5; geleneksel hizmet kullanımını 24,5 kez olmuştur. Geleneksel hizmetlerin daha çok kullanımının formel hizmetlerin yetersizliği, sağlık sorunlarına (mental) hazırlılığı ile açıklanmasına çalışılmıştır (5)

Açlık ve şiddet Suriyelileri tehdit ediyor (6)

Türkiye sınırı boyunca uzanan Kobani, TilEbyat, Tirbesiye ve Çelaxa gibi yerlerde de çatışmalar aralıklarla sürerken, son iki gündür bölgeye elektrik verilemediği ve gıda stokları tükendiği için açlık başıldığı belirtildi. Bölgede, içme suyu sıkıntısı da yaşandığı ifade edildi (8)

“Çatışmalardan önce Suriye, gelişmiş, işlevselliği iyi bir sağlık sistemine sahipti. Ulusal ilaç endüstrisi vardı. Bugün, bu kaynakların neredeyse tümü çökmuş durumda, temel ilaçlar sağlanamamakta, Doksan bir kamu hastanesinin 55’i hasar gördü ya da tümüyle yıkıldı. Bugün Suriyelilerin ölüm nedenleri yalnızca mermi, bombalar ve mayınlar değil, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kolaylıkla tedavi edilebilir ve önlenebilir hastalıklardır. Bir zamanlar kontrol altındaki kızamık ve şark çıbani ülkenin bir bölümdünde kontrolden çıkmış durumda. Gebeler acil doğum yardımı alamamakta, gebelik komplikasyonlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Çatışmalardan olduğu bu iki büyük yılda 100 000’i aşkın insan öldürüldü, nüfusun dörtte birinden orta zorlandı, 2,1 milyon insan yerinde öldü…” (9)

Suriye


Tarihsel olarak Suriye, Devletin himayesinde, koruyucu sağlık hizmetleri odaklı işlevsel bir sağlık sistemine sahiptir. Son yılda Bebek ölmesini ve Anne ölüm hızı gibi sağlık düzeyi ölçütlerinde önemli bir iyileşme sağlanmıştır (10)

Demografik özellikler

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 20 125 000 nüfusa sahiptir. İnsan yerleşiminin % 53,5’i kenttedir, Kaba Doğum ve Ölüm Hızları sırası ile binde 33,9 ve 3,9’dur, Toplam doğurulanlık hızı 3,58’dir. Nüfus % 2,45 hızlı artmaktadır. Başlıklı nüfusu 15 yaş altında kalanların, % 37,5 ve 65 yaş üstü gente % 3,6’dır. (11)
**Sosyo-ekonomik göstergeler**

2008 verilerine göre Kişi Başına Düzen Ulusal gelirin 1805 $, sağlık harcamasının 35$ kamudan olmak üzere yıllık79 $ olduğu Suriye Gayri safi Yurtiçi Hâsılanın % 3,2'si sağlığa harcanmaktadır.

**Tablo 1: Suriye’nin kimi sağlığın sosyal belirleyici göstergeleri (12-18)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Göstergeler</th>
<th>2005</th>
<th>2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beş yaşından küçüklerde Zayıflık (%)</td>
<td>6</td>
<td>10,3</td>
</tr>
<tr>
<td>İslah edilmiş su kaynağına erişim (%)</td>
<td>88</td>
<td>89,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ana Ölüm Hızı (yüzbinde)</td>
<td>58</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>5YAÇOH (binde)</td>
<td>19,3</td>
<td>21,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Bebek Ölüm Hızı (binde)</td>
<td>17,1</td>
<td>17,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızamık aşılama oranı (%)</td>
<td>98</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>İşsizlik (%) - 2009</td>
<td>-</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Tablo 2: Suriye’de sağlığa yönelik girişimlerde farklılaşmalar (19-20)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Girişim/ Durum</th>
<th>Ülke</th>
<th>En yoksul En varsl %</th>
<th>%</th>
<th>Farklılaşma 1/2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5YAÇOH (binde)</td>
<td>Suriye</td>
<td>22</td>
<td>20</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Türkiye</td>
<td>52</td>
<td>20</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Pnömoni için bakım arama (%)</td>
<td>Suriye</td>
<td>72</td>
<td>86</td>
<td>1,2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Türkiye</td>
<td>52</td>
<td>81</td>
<td>1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>İshal tedavisi (%)</td>
<td>Suriye</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Türkiye</td>
<td>20</td>
<td>33</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>İslah edilmiş su kaynağına erişim (%)</td>
<td>Suriye</td>
<td>71</td>
<td>99</td>
<td>1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>18 yaş ya da daha erken evlen-miş 20-24 yaşındaki kadınlar (%)</td>
<td>Suriye</td>
<td>16</td>
<td>10</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Türkiye</td>
<td>28</td>
<td>10</td>
<td>0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Doğum kitabı</td>
<td>Suriye</td>
<td>92</td>
<td>99</td>
<td>1,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Türkiye</td>
<td>89</td>
<td>99</td>
<td>1,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Doğustan Beklenen Yaşam Süresi 2009’da kadınlarda 75, erkeklerde 70, toplam- da 72 yıldır.
Tablo 3: Suriye’de Aşılama Oranlarının Dağılımı (21)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2011</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BCG</td>
<td>84</td>
<td>102</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızamık 1</td>
<td>78</td>
<td>97</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızamık 2</td>
<td>70</td>
<td>88</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>BDT3</td>
<td>64</td>
<td>91</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>Polio 3</td>
<td>68</td>
<td>91</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>TT 2+</td>
<td>11</td>
<td>16</td>
<td>28</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Hepatit B 3</td>
<td>58</td>
<td>81</td>
<td>99</td>
<td>99</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tablo 4: Suriye’de Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Dağılımı (22)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2012</th>
<th>2011</th>
<th>2010</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Difteri</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızamık</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>26</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabakulak</td>
<td>52</td>
<td>95</td>
<td>145</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>Boğmaca</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
<td>70</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Polio</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kızamıkçık</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Yenidoğantetanozu</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Tetanoz</td>
<td>13</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

İç savaş, bağımsızlaşma hizmetlerini zaafa uğratmanın yanı sıra city ve bildirime dayalı izleme/sürveyans sistemlerini de çökertir. Suriye’de aşılama oranları düşürken aşılı ile önlenebilir hastalıkların da azalmasını bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

Aşılama oranlarının iç çatışmalar nedeniyle düşmesi üzerine Suriye Yönetimi ile DSÖ Kasım-Aralık 2012’de Ülke’deki 5 yaşından küçük 2,5 milyon çocuğun kızamık ve polio aşılaryla aşılama hedefleyen bir kampanya düzenlenmiştir (23)

**Hatay**


TarihSEL olarak İskenderun Sancağı olarak anılan Hatay’ın batısında Akdeniz, kuzeyinde Amanos dağılarının güney yamaçları, doğusunda Asi nehri ile birlikte Halep şehri, güneyinde Akka dağı ile Lazkiye limanı bulunan topraklarda, İskenderun Sancağı olarak anılan bölgeye Hatay adı Atatürk tarafından verilmiştir (25) İskenderun Sancağı olarak anılan bölgeye Hatay adı Atatürk tarafından verilmiştir (26)

Hatay’ı tanımlamada farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların tarih içinde değişen idari ve sınırlarla olduğu kadar, sınırlarını yapanların onun içinde görmek istedikleri devletin coğrafyasıyla bağlına kaygısıyla yakından olduğu (Serhan Ada) dikkate alınmalıdır. Hatay nüfusuna ilişkin 1924 sayım verilerinin sınıflandırılma biçimi Dr. Ada’nın tezinin bir başka ifade biçimi olarak algılanmalıdır (27)
Tablo 5: 1924 sayımına göre İskenderun Sancağında Nüfus büyüklüğü ve Bileşimi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nüfus</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Türkler</td>
<td>47,445</td>
</tr>
<tr>
<td>Aleviler</td>
<td>36,968</td>
</tr>
<tr>
<td>Şiiler</td>
<td>26,763</td>
</tr>
<tr>
<td>Diğer</td>
<td>2,228</td>
</tr>
<tr>
<td>Araplar</td>
<td>14,482</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>127,886</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tablo 6: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminine Göre Hatay Nüfusunun Yere Göre Dağılımı-2012 (29)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Toplam</th>
<th>Şehir</th>
<th>Köy</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Erkek</td>
<td>Kadın</td>
<td>Erkek</td>
</tr>
<tr>
<td>Antakya</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>470,833</td>
<td>235,943</td>
<td>234,890</td>
</tr>
<tr>
<td>Altınözü</td>
<td>59,169</td>
<td>29,920</td>
<td>29,249</td>
</tr>
<tr>
<td>Belen</td>
<td>29,496</td>
<td>14,710</td>
<td>14,786</td>
</tr>
<tr>
<td>Döertyol</td>
<td>151,837</td>
<td>76,621</td>
<td>75,216</td>
</tr>
<tr>
<td>Erzin</td>
<td>40,776</td>
<td>20,380</td>
<td>20,396</td>
</tr>
<tr>
<td>Hassa</td>
<td>54,104</td>
<td>27,507</td>
<td>26,597</td>
</tr>
<tr>
<td>İskenderun</td>
<td>318,780</td>
<td>160,159</td>
<td>158,621</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırıkhan</td>
<td>106,452</td>
<td>53,670</td>
<td>52,782</td>
</tr>
<tr>
<td>Kumlu</td>
<td>13,065</td>
<td>6,428</td>
<td>6,637</td>
</tr>
<tr>
<td>Reyhanlı</td>
<td>89,093</td>
<td>44,430</td>
<td>44,663</td>
</tr>
<tr>
<td>Samandağ</td>
<td>128,303</td>
<td>62,242</td>
<td>66,061</td>
</tr>
<tr>
<td>Yayılağ</td>
<td>21,766</td>
<td>11,375</td>
<td>10,391</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>1,483,674</td>
<td>743,385</td>
<td>740,289</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
<th>Erkek</th>
<th>Kadın</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antakya</td>
<td>160,159</td>
<td>93,007</td>
<td>93,007</td>
<td>41,826</td>
</tr>
<tr>
<td>Altınözü</td>
<td>25,913</td>
<td>12,513</td>
<td>12,513</td>
<td>6,391</td>
</tr>
<tr>
<td>Belen</td>
<td>11,394</td>
<td>6,603</td>
<td>6,603</td>
<td>3,391</td>
</tr>
<tr>
<td>Döertyol</td>
<td>38,895</td>
<td>21,643</td>
<td>21,643</td>
<td>17,252</td>
</tr>
<tr>
<td>Erzin</td>
<td>4,891</td>
<td>2,849</td>
<td>2,849</td>
<td>2,042</td>
</tr>
<tr>
<td>Hassa</td>
<td>21,914</td>
<td>11,683</td>
<td>11,683</td>
<td>10,231</td>
</tr>
<tr>
<td>İskenderun</td>
<td>66,795</td>
<td>36,857</td>
<td>36,857</td>
<td>29,938</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırıkhan</td>
<td>16,179</td>
<td>9,556</td>
<td>9,556</td>
<td>6,623</td>
</tr>
<tr>
<td>Kumlu</td>
<td>4,223</td>
<td>2,387</td>
<td>2,387</td>
<td>1,836</td>
</tr>
<tr>
<td>Reyhanlı</td>
<td>12,839</td>
<td>7,391</td>
<td>7,391</td>
<td>5,448</td>
</tr>
<tr>
<td>Samandağ</td>
<td>42,648</td>
<td>23,413</td>
<td>23,413</td>
<td>19,235</td>
</tr>
<tr>
<td>Yayılağ</td>
<td>7,351</td>
<td>4,223</td>
<td>4,223</td>
<td>3,128</td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>368,645</td>
<td>184,322</td>
<td>184,322</td>
<td>184,322</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması olağanışı durumlara hazırlıkların yapılması, aile hekimlerinin mezruatta yazılı hizmetleri sunuşlarının izlenme ve değerlendirilmesi görevi Tolum sağlığı Merkezlerini içerir. Hatay TSM hekimi sayısı (67440 kişiye 1 TSM hekimi) ile rutin hizmetleri yürütmesi beklenemelidir.

Tablo 8’de kamu, özel Hatay’ıdaki tüm hasta yataklarının sayısı ve dağılımı görülmektedir. Bu verilere göre 10000 kişiye 15 hasta yatağı düşmektedir. Türkiye geneli ile kıyaslandığında (26,4) yatak kapasitesi düşüktür (32)
**Tablo 8: Hatay’daki hastanelerdeki yatak ve İlçelerdeki Uzman Dr. saylarının dağılımı (30)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Yatak sayısı</th>
<th>Uzman Doktor.*</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kamu Hastaneleri</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Antakya</td>
<td>417</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>Altınözü</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Dörtyol</td>
<td>132</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Erzin</td>
<td>50</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Hassa</td>
<td>50</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>İskenderun</td>
<td>397</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>Kırıkhan</td>
<td>100</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Reyhanlı</td>
<td>95</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Samandağ</td>
<td>48</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi</td>
<td>125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>İskenderun Doğum ve Çocuk Bakımevi</td>
<td>114</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kamu Hastaneleri Toplam** | 1568 | 424 |

**Üniversite Hastanesi** | 292 |     |

**Özel Hastaneler** | 426 | 158 |

**Hatay Toplam** | 2226 |     |

* Kamuda çalışan Uzm. Dr. sayıları ilçedeki 1. ve 2. Basamak çalışan toplamıdır.


**Hatay’da Savaş ve Sağlık**

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 10 Ekim 2013 itibarıyla Türkiye’de kayıtlı mültecisi sayısı 504 415 kişi iken kamplarda kalan Suriyeli sayısı 200005, tahmini toplam Suriyeli mültecisi sayısı ise 660000’dir. Hatay’da kamplarda kalan sayısı 15 924, kamp dışında kayıtlı mültecisi sayısı 61 066, toplam 76 990 kişidir. Bunların 255 502’si 18 yaşından küçük, (33)

**Hatay Barınma Merkezleri (34):**

- Altınözü 1 Çadırkenti Açılış Tarihi: 09 Haziran 2011
- Altınözü 2 Çadırkenti Açılış Tarihi: 10 Haziran 2011
- Yayladağı 1 Çadırkenti Açılış Tarihi: 01 Mayıs 2011
- Yayladağı 2 Çadırkenti Açılış Tarihi: 12 Temmuz 2011
- Apaydın Konteynerkenti Açılış Tarihi: 09 Ekim 2011

Hatay’a sığınmacıların gelmesiyle birlikte TTB Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, sağlık yönetime katkı sağlamak amacıyla sığınmacıların gereksinim duyacagı sağlık hizmetlerine yönelik bir değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda Suriye halkının sağlık durumuna ilişkin veriler DSÖ ve Suriye Sağlık Bakanlığı web sitelerinden derlenerek bir bilgi sunusu oluşturmuştur, buradan hârekete yürütülmesi gereken sağlık hizmetlerine ilişkin önerilerle birlikte Hatay’a kampları ziyaret etmek amacıyla gitmiştir. Duruma Hatay Tabip Odası ile birlikte müdahale/katki çabasına girilmiştir

TTB ayrıca Füsun Sayek anısına her yıl yapılan çalışmalarla 2013 temasını Suriye’deki iç savaşın Hatay ve Türkiye’ye etkileri olarak belirlemiştir, aşağıda sağlık ile ilgili verilerini sunacağımız niteliksel alan araştırmasını yürütülmüştür.
Özel hastane, Uzman hekimlerin saptama ve duyguları:


“Biz her gelene baktık. Aleviler bakmıyorlar gibi yalan yanlış bir yığın şey söylen-mi-di. Tüm bu süreçte mağdur olanlar hekimlerdi.”


Tıp Fakültesi, Öğretim Üyelerinin saptama ve duyguları:


58
bugüne kadar. Ama Antep’te öyle değil Antep daha yüksek oranda hani hatırlar yüksek bir oran Türkiye’deki sralamalarda ilk 10 un içinde direbileceğimiz kızamık olgusu gördüdür Antep’te. Bunun ne kadar şeye ilgili bunu ortaya çıkarmak lazım inceleme lazım ama olabilir. Olmasa bile bu dönemde Suriye’de kızamık salgını olabilir bulaşıcı hastalıklar artabilir. Aşıyla önlenebilen hastalıklarda bir artış ve bununla bize yansıması ortaya çıkabilir.”


Aile Hekimlerinin saptama ve duyguları


“Ben çok fazla Suriyeli hasta muayene etmedim. Sadece kamplarda. Az önce arkadaşa belirttiğim gibi kamplarda günde ortalama 80-100 hasta bakımımız. 2 defa gittim bende.”

“Ben psikolojik açıdan bir şey söylemek istiyorum. Kırıkhan’daaki kadınlar eşlerinin 2. ya da 3. eş olarak Suriyeli olması ve ondan kaynaklı depresyonla gelen bir kaç hastam olduğu.”


“Giderek bu post-traumatik stres bozukluğu yol açabilecek bir süreç var yani. Böyle bir süreç yaşanıyor.”


“Ya rutin gelen hekim sayısı biraz arttı ama giden hekimde olduğu. Bitirdim haddi gideyim diyen hekimde çok oldu. Çok fazla bir şey de değil. Yani kapasite aynı kapasite.”

Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerinin Saptama ve Yöneticilerinin Duyguları

Yakın Doğu Haber sitesinin bildirimine göre; 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde Antakya’nda Saray Caddesi’nde gerçekleştirilen yürüyüşte “Empyreanist dış müdahaleye hayır”, “el-Kaide, CIA, MOSSAD kentimizde el kanlı katilleri istemiyoruz” pankartları açıldı. Hürriyet Caddesi’nde açıklamayı yapan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Selim Matkap, “Yaklaşık 1.5 yıldır komşu ülke Suriye’de yarattıkları karışıklık ne yazık ki yaşamakta olduğumuz şehre de bir biçimde yansıtıyor” dedi. Matkap, “Suriye Cumhuriyeti’nin oluşturduğu bütün etnik ve dini çeşitlilik ağrarak faaliyetleri Hatay’la bağlı kuruyor. Suriye de yaratılan bu mezhep ve etnik savaşın tarafları yine bir şekilde Hatay’da kendine destekli buluyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yapıcı ve savunucu taraflardan birini tutuyor ve destekliyor algısı Hatay’da diğer etnik ve dini gurupların otomatik olarak ‘öteki’ yapıyor. Böylece birbirileyle beraber yaşamama alışkanlığını büyük be-

Savaş ortamının oluşturduğu duygulara Gezi süreci ve Antakyalı gençlerin yaşadıkları gerilim ortamına isyan aşağıdaki cümlelerle ifade edilmiş oldu:

“Ya bu kentin idare edilme konsepti değişsin, ya da idarecileri” Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap (36),

Sonuç olarak Suriye’de yaşananaka olan iç çatışmaların Hatay’a etkileri aşağıdaki biçimde değerlendirilir:

1. Sağlıgın sosyal belirleyicilerine etki:
   b. Hatay’da ekonomik etkinliklerin alışslagelenden farklılaştırıldığı, iş sahiplerinin yokluklaştığı, endişe içinde olduğuna dair ilgili oda ve birliklerin yukarıda anılan açıklamaları dikkate değer bulunmalıdır.

   a. Bu iş yükünün ne kadarı ve hangi türlü komşulara genişletilecek olan sığınmacıdan, kamp alanı dışında yaşayan sığınmacıdan
ve günbirlik savaş için Suriye’ye gidip gelenlerden kaynaklanmaktadır?

b. Artmış iş Yükünün ne kadar yukarıda sayilanların dışındaki Suriye’den Türkiye’ye yaralı olarak getirilmişlerde kaynaklanmaktadır?

c. Artan iş yükü var olan sağlık kapasitesini nasıl etkilemiştir?

d. Hekimler, hemşireler, diğer sağlık çalışanları için travmatik olabileceği bu karşılaşma ve iş yükü ile baş edebilmeleri için hangi önlemler alınmıştır? Alınmış önlemlerin etkinlikleri ne olmuştur?


3. Sağlık durumu: Yerinden olma kurbanları aşağıdaki sağlık riskleri ile karşı karşıya bırakır:
  - Derin yorgunluk-tükenmişlik
  - Yas, ruhsal sorunlar
  - Hastalanma
  - Yaralanma
  - Malnutrisyon
  - Taciz, Cinsel şiddet- artan CYBH
  - Fiziksel şiddet
  - İshalli hastalıklar
  - Kızamık
  - Akut solunum yolu infeksiyonları
  - Menenjit
  - Sitma
  - Malnutrisyon
  - Tuberküloz
  - Hepatit
  - Tifo
  - Diğer aşı ile önlenebilecek hastalıklar
  - Vitamin yetersizlikleri (Vit, A, Vit C, Niacin)
  - …

Bu sorunların ne ölçüde var olduğunu biliyoruz. Ne var ki, Türkiye’de yapışal nedenlerle var olması beklenen sorunlar (kızamık, şark çıbani), ile sığınmacılar arasında dolayıya ya da açık bağlantılı haberleri medyada yer almaktadır. Oysaki sığınmacıların olası sağlık sorunlarına yönelik hazırlık, onları kabul eden ülkenin yükümlüdür.

Sonsöz: Barışın geliştiği ülkeler, ekonomik, jeopolitik ya da doğal afet nedeniyle olsun, dışsal şoklara daha dayanıklı olurlar.

Antakya’da barış,

Hatay’da barış
Yurta barış
Dünya’da barış!
Kaynakça

25. Serhan Ada, Türk Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2005
SURİYE İÇ SAVAŞININ TÜRKİYE VE HATAY’A ETKİSİ

Prof. Dr. Hasan Dilan
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü,
İnsaniyetleri benzeyenlerin, kardeşliğin beşiği Antakya ve Asi’nin Cömert, Korkmaz, Övülesi (Ahmet) Ehmed çocuklarına…

Arap halklarının ayaklanması


nedenle geniş Osmanlı vilayetleri genişti. Fransızlar daha çok Yakınoğlu
kavramını kullanlıklar. Osmanlı siyasi coğrafyasına daha yakın bir kavram-
dır. İngilizler dolaylıyla Amerikalılardan kullandığı Ortadoğu kavramı tuza
larla doludur. İki nedeni vardır: Birincisi bu topraklarda geniş açı kavramını
kullanırlar. Geniş açı jeopolitikayı kaçırmazlar olarak etkiler. İkincisi onların
coğrafyasına haritalar etnik-dini ve daha da ötesi mezhepsel temele göre
inşa edilir. Bu yapılar kaçırmazlar olarak iktidar mücadeleleri sertleştirir.
Ulusalara riesi ilişkiler kitaplarına giren, Batı kaynaklı, bugün patlamaya hazır
bu coğrafyalara bakıldığında çizilen haritaların gerçekçi olmadıkları, çatış-
malara hazır olduklarından görülür. Bir takım kabileler, şeyhler iktidaralarına taşın-
mıtır.

Bugün Cezayir’e, Tunus’a turist olarak gittiğinizde halkın Fransızca konu-
ştığını, Libya’da İtalyanca konuşulanı, Mısır’da İngilizce konuşulduğunu, Libya’dan İtalya’nın hâkimiyeti altına girmiştir.

**ABD, Ortadoğu’dan ne istiyor?**

Halk ayaklanmaların özünde otoriter rejimler olan bu diktatörleri, kralları,
şeyhleri, cunntaci albayları iktidarndan uzaklaştırmaya başladılar.

Bu coğrafyaya egemen olan Amerika’nın Ortadoğu dış politikası kitaplarda
derinlemesine değil de, yüzeysel olarak açıklanarak geçtiirilir. 2 ayak üz-
eine oturduğu bilinmektedir. 1948 de kurulan İsrail devletinin güvenliği
sağlanması ve bölgedeki enerji kaynakların yani petrol ve doğal gazın
batıya güvenli biçimde ulaştırılması üzerine inşa edilmiştir. Bu politikayı
yalnızca petrolle açıklamak biraz safdiliktir. Hâkimiyet teorilerini açıkl

dukları 3 ülkede petrol çıkmaktadır: Libya-Cezayir-
Nijerya. Libya ve Cezayir’deki petrol dünyada aranan en vasıflı petroldür. 
Jet benzini açısından Amerika’nın hava kuvvetlerini beslemektedir. Buna
karşın Tunus’ta petrol bulunmamaktadır. Tunus batının turistik, sayfiye
belgesidir, kasabasıdır. Fransa’nın kültür akıtı etkisi altında kalımıtır.
Tunuslu öğrenciler Fransa’da okurlar. Fransız hükümeti onlara burs verir.
Ama Libya’nın konumu çok farklıdır. İtalya’nın etkinliği fazladır. Ama jet
yakıtını burada üretilmektedir.

**Libya:** Bati için neden önemlidir? Bu sorunun cevaplanması gereklir. Arap
halklarının ayaklanmalarını devour ederken batının Libya’ya askeri müdaha-


Ateş altında Libya, BM Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplantısı çağrıldı. İlişkinin, BM Güvenlik Konseyi’nin Libya’da uçağın yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından Batılı devletler ülkeye hava saldırısı başlatmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi ise devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletler Antlaşma’nın 51’inci maddesinde “sivil halkın korunması, ateşkesin sağlanması ve Kaddafi güçlerine karşı bir uçuş yasağının oluşturulması için tüm gerekli önlemlerin” alınması gerektiğini söyledi. BM’de üyeleri çekimser kıldığı ve gözlemcileri “meşruyet” zeminini yaratmak ve NATO gibi bir örgüt yerine uluslararası koalisyonla başlamalarını isteyecek de her ülke için benzer adımların ahlakileceği kaygısı yaratmıştı.

Misir: 1967 Arap-İsrail Savaşı yenilgisi, Cemal Abdülnasır’ın sonunu hazırlarken Arap ulusunun onurunu kaybetmekten bir araya geldi. Halefleri olan Sedat-Mübarek ikilisi Misir’i Nusr’ın Bağlantısal hareketi ile uzaklaştırma-rak, Washington-Tel Aviv bloğuna eklemeliler. Özünde asker olan bu dik-


Körfez ülkelerinden Umman ise Amerika Birleşik Devletleri’nden toplam maliyeti 1,4 milyar doları bulan 18 adet F-16 savaş uçağı almında bulundu.


**Suriye Olaylarının Türkiye’ye Yansıması**

Suriye olaylarının Türkiye’ye diplomatik, askeri (güvenlik ve savunma), sosyal ve ekonomik alanda etkileri olmuştur. Bu etkileşimleri farklı açılardan ele alıma ve analiz etmeye çalışacağız.


1-Suriye olaylarının Türkiye’nin ulusal güvenliğine etkisi

yitirenler için üzüntüsünü dile getiren Jafari, Akçakale’yeye düşen top mermisi olayının kapsamlı olarak soruşturulduğunu söyledi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi konusunda Anayasanın 92. Maddesine göre hükümete 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 320 oy statüsü, 129 ret oyuyla kabul edildi. Genel Kurulu’nun 100 milletvekiliyle 1 yıldır daha hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, Genel Kurulu’nun kapalı oturumunda görüşüldü. Suriye konusunda, TSK’nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi de dahil Hükümet’e 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, Genel Kurulu’nun kapalı oturumunda görüşüldü. 3 saat 20 dakika süren görüşmelerin ardından, tezkere kabul edilen sosyal paylaşım sitelerinden “savaşa hayır” başlığı altında bir araya gelen birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi partiler ve sendika üyeleri yaklaşık 5 bin kişi Taksim’de AK Parti ve ABD’yı protesto ettiler.


Türkiye, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin hayata geçirmek için bir seri projeler üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu projeye alternatif olarak ABD’nin Patriot füzeleri, Rusların S-300-400 füzeleri gösteriliyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a bağlı olan Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi (DSCA) Türkiye’ye, potansiyel olarak değeri milyarlarca doları bulabilecek uzun menzilli hava savunma ve füzesavar füze sistemleri satımı için Amerikan Kongresi’nin iznine resmen başvuruda bulunmuştur. Amerika’nın önerdiği PAC-3 SİSTEMİ- Tüm Patriot füze sisteminden (PAC sistemi) oluştan yeni nesil uzun menzilli füze sistemi, füze fırlatıcılarına 16 füze birden yerleştirilebilme ve yüksek düzeyde isabet gücüne sahip bulunmaktadır. Patriot füzelerinin hava savunma radarları, düşman füzelerinin yerini 100 kilometre uzaktıktayken saptar ve kilitlendikten sonra da 15-20 saniye içinde hedefi yok etmektedir.

PAC-3 füze sistemi, kitle imha silahları için silahlandırılmış Taktik Balistik Füzeleri karşı etkin savunma sağlamaktadır. TSK’nın envanterinde halen uzun menzilli füze ve hava savunma sistemi bulunmaktadır. Türkiye, halen kısa menzilli hava savunma ihtiyacı Rapier ve kaideye monteli Stinger füze bataryalaryla, orta menzilli hava savunma ihtiyacı ise modernize edilmiş I-Hawk füze sistemleriyle karşılamaktadır.
2-Suriye olaylarının sosyal-ekonomik ve kültürel boyutu


Hatay’da kötüleşen turizm sektörü üzerine dikkat çeken Gülay Gül, Hatay turizmini canlandırmak için girişimlerde bulunduklarını da altını çizdi.

Antakya örneği; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Suriye’deki olayların Hatay ekonomisine çok olumsuz yansımaları olduğunu ve olmaya devam ettiği söyledi.

İki ülkenin karşılıklı mutabakata varması sonucu, 2009’un Eylül ayında kalkan vize uygulamasının ciddi bir sinerji oluşturduğu, bunun da ticarette olumlu yönde yansıdığını kaydeden Çinçin, şu anda ticaretin neredeyse yok olma seviyesine dayandığı vurguladı.


İhracatçı ve nakliyecilerimiz, turizmcilerimiz, bu sıkıntıdan büyük ölçüde etkilenmiştir. Ayrıca halk arasında bavul ticareti diye adlandırılan ticaret şekli, oldukça yaygın olarak yapılmaktayken, esnafımızla beraber bu tacirler de büyük ölçüde darbe almıştır.


3-Suriye’deki Kürt oluşumunun Türkiye’ye etkisi


4-Suriye iç savaşında savaşan birlikler ve Türkiye


Suriye İslam Cephesi: Şam İslami Kurtuluş Hareketi aracılığıyla ülkenin birçok farklı noktasında 21 Aralık 2012 yılında ortaya çıkan Suriye İslam Cephesi çatısı altındaki birliklerin bölgelere göre dağıldığı ise şöyle: Lazkiye ve kırsallarında etkili olan Ensaru's-Şam Tugayı, İdlip'te İslami Öncüler Grubu, Halep kırsalında Musab bin Umeyr Taburu, Deyru'z-Zor'da Tevhid Ordusu, Şam ve kırsalında İslam Şahinleri Taburu, Savaşçı İnanç Tugayları, Hamza bin Abdulmuttalib Taburu.


Irak ve Şam İslam Devleti Örgütü (IŞİD): Savaşıçıklarının çoğu yabancı olan "Irak Şam İslam Devleti" Örgütü (IŞİD) Esad rejiminin düşmesini, ülkede demokratik bir yönetim inşa etmek istemiyorum. IŞİD, ülkedeki petrol kaynaklarını ele geçirerek istiyor. Son zamanlarda Türkiye-Suriye sınır kapısında Babu's-Selame'yi ele geçirmek için ÖSO'ya bağlı Kızılay Kızgırığı Tugayı'nın saldırısına karşı, Suriye'nin Babu's-Selame Sınır Kapısı Türkiye'nin çocukluşunun karşısında bulunuyor.

Özgür Suriye Ordusu: Suriye'nin Rakka ve Deyru'z-Zor banliyöleri, Dera ve Kuneytra'da güçlü olan ÖSO'ya bağlı Suriye Türkmen Birlikleri'nin yanı sıra farklı oluşumlar bulunuyor. Çokluğu Türkmen birliklerinden meydana gelen 1'inci Fetih Birliği Halep'te, Türkmen Dağ Tugayı ise Lazkiye'nin banliyölerinde konuşlanmış durumda.

PYD (Demokratik Birlik Partisi): bu Kürt birlikleri ise Haleb'in Şeyh Maksud ile El-Eşrefiye semtlerinin yanı sıra ülkenin kuzey bölgelerinde yer alıyorlar.

Türkiye ise; Esad rejimine karşı Suriye'deki muhalif güçlerin Özgür Suriye Ordusu çatısı altında bütünlemeleri gerekliği üzerinde dururken muhalif grupların kendi aralarında çatışmaları Ankara'da rahatsızlık yaratmaktadır. 20 Eylül günü Hürriyet gazetesinde çıkan makede Kilis'in karınca denk gelen Azez'in El Kaide'nin uzantısı olarak Irak-Suriye İslam Devleti güçlerinin eleine geçtiği açıklandı. 21 Eylül günü Güneri Civaoğlu'nun "Bugün" başlıklı makalesinde ise, Türkiye sınırında iki yeni oluşum ortaya çıkığını yazmaktadır. Nusaybin'den Ceylanpinar'a kadar olan 120 kilometre sınırı PYD'nin kontrol ettiği, Kobani ile Afrin arasındaki bölgemin de Irak-Şam İslam Devletinin yanı El Kaide'nin kontrolü altında girdiğini açıklamaktadır. Suriyelilerden oluşan Nusra Cephesi internetten yaptıkları açıklamalarında Humus'ta Mesudiye, Meksar el Hisan ve Jab el Jerah köylerine girecek Alevileri katlettiklerini duyurmaktadır.
26 Eylül tarihli Milliyet’in haberine göre, 13 muhalif grubun Suriye’de İslam temellerine dayalı şeriat çağrısı yaptıklarını yazarken Suriye Ulusal Koalisyonu’nun tanımadıklarını açıklamaktadır. Bu bildiriye imza koyanlar arasında Tevhid Tugayı, El Nusra ve 13 farklı muhalif grup bulunmaktadır.

Düzenden Düzensizliğe mı?


Diş dinamiklerin sürekli müdahale ettiği, çıkar çatışmalarının iktidar çatışmasına dönüştüğü Ortadoğu topraklarında insanca yaşanmanın gün geçtikçe zorlaştığı korkuya işlemektedir. Irak ve Suriye’nin ve öbürlerinin bir yerde kurucu anlaşması olan Sykes-Picot anlaşması akımına gelirken, 1916 da İngiltere ve Fransa’nın gizlice nasıl anlaşmaya başladığını, zamanınOsmanlı toprakları sayılan Ortadoğu’yunasiplashaşıklarını, bugünkü çatışma ortamını nasıl hazırladıklarına tanık olmaktadır. Ortadoğu’nun yeni düzeni nasıl olacak?
SINIRDA KÜLTÜR: TÜRKİYE-SURIYE SINIRINDA HATAY’IN ‘ÇOKKÜLTÜRLÜ’LÜĞÜNÜN KOŞULLARI

Fulya Doğrul
Antropolog

Sınırlar Kavşağında Tarihsel Biraralıık


Tarih öncesinde(244,658),(687,756)

Hatay kültür, karşılıklı etkileşim içinde birbirlerinin varlıklarına saygı gösteren farklı kültürlerin (yeninin, Doğu’nun, Batı’nın), dinlerin, dillerin ve geleneklerin bir araya gelmesi ve bu birliğinin var bütünlüğüdür (Özveren 2006). Dillerin, dinlerin, geleneklerin coğuşluğu, tarihsel olarak kanıksandığı bu coğrafyada Antik Yunan dönemi bugüne taşıyan mozaik müzesinin önünde, Asur mimarisi taşıyan daracık, köprül kaplı kale sokaklarından geçip Arapça ve Türkçe sohbetlere karışan çarşıya geçip, frauum bir kurutma baharın koklarını koklayıp da İpek Yolunun zenginleştirdiği, Roma döneminden bugüne taşınabilmiş kültürel atmosferi ve mistik cazibeyi hissetmek mümkün değildir.

Hatay kültür, karşılıklı etkileşim içinde birbirlerinin varlıklarına saygı gösteren farklı kültürlerin (yeninin, Doğu’nun, Batı’nın), dinlerin, dillerin ve geleneklerin bir araya gelmesi ve bu birliğinin var bütünlüğüdür (Özveren 2006). Dillerin, dinlerin, geleneklerin coğuşluğu, tarihsel olarak kanıksandığı bu coğrafyada Antik Yunan dönemi bugüne taşıyan mozaik müzesinin önünde, Asur mimarisi taşıyan daracık, köprül kaplı kale sokaklarından geçip Arapça ve Türkçe sohbetlere karışan çarşıya geçip, frauum bir kurutma baharın koklarını koklayıp da İpek Yolunun zenginleştirdiği, Roma döneminden bugüne taşınabilmiş kültürel atmosferi ve mistik cazibeyi hissetmek mümkün değildir.

Ancak bu sınır kentin sosyo-kültürel yapısı, sadece etnik, dinsel çeşitli toplulukların bir arada durmasıyla değil, tarihsel koşullara göre de daha karmaşık sosyal, politik ve ekonomik mekanizmaların işlemesiyle oluşmuştur. Kent, kendisini çevreleyen fiziksel sınırların her iki tara-


Devletin mekan ve insan arasında bağ kurmada rolü çok önemlidir ancak mekanların kendi yerel sosyal ve ekonomik dinamikleri de toplumsal kültür ve iletişimi belirleyen etmenlerdir. Sınır alanları devlet merkezileşmesinin kültürel çeşitlilikle karşılaşığı alandır. Bu anlamda sınır koyyan sabit değil olumsuzdur ve çok çeşitli şekillerde uygulanır; çünkü bu küresel dünyada bireyler aidiyetlerine, sosyal ve siyasal eğilimlerini yerel, ulusalın ve küreselin etkisi ile farklı çizgiler doğrultusunda biçim verirler.

Dolayısıyla bugün Hatay’da bahsi geçen ‘çok kültürlülüğün’ nasıl oluştuğunu ve nasıl dönüştüğünü anlamak için ona bir ulus-devlet sınırında şekil veren değişik sınır yönetimi politikalarını; kültürel, siyasi ve ekonomik dengelerini ve toplulukların yaşamalarını sürdürmek için verdikleri mücadeleyi göz önünde bulundurmak gerekir. Şehirde çeşitli etnik köken, dil ve din ve kültüre sahip grupların, aynı ilkimde, aynı topraklarda zaman içinde uyumlu bir birliktelik yakalarken kendi öz kültürlerini de koruyabilmeleri ve sürdürübilmeleri bu şehre kendine özgü bir karakter atfetmektedir. Ancak bu biraradağını temelinde hassas bir güç dengesi bulunur. Dolayısıyla, dinamiktir ve değişime açıktr.
FÜSUN SAYEK TTB RAPORLARI / KİTAPLARI - 2013


Hatay Türkiye’deki diğer kentler için ne anlama gelmektedir? Öncelikle, Türkiye’nin batısına gittiği ve kurgulanan ‘Doğu’ya ilgi ve bilgiyi ne kadar az olduğunu görmek çok şaşırtıcıdır. Kaç kişi Hatay’ın bir Akdeniz kenti olduğunu bilir? Peki Hatay’daki çoketnili kültür ne anlamı ifade eder? Ne kadar önemlidir?

Bu konuda toplumsal, biyolojik rolü hafıza olarak yoklayan çok çeşitli fikirler vardır. Özellikle Hatay’ın, günümüzde kültür, dilleriyle ‘farklı’ olduğunu konusunda herkes uzaşır. Bir snur kenti olarak, geçmiş günümüze taşıdığı kozmopolit kültür mirası ile pek çok kültürü barındırır ve bunun öte tarafında kalan kültürlerde de çağrıştırılan bir yapıdadır. Ancak bu halide Hatay kültürune ait edilen anlam o kadar çeşitli olduğu ki, hem kişiden kişeye değişebilir, hem de konjonktüre göre bazen hoş bazen hor görülerek ifade edilebilir. Kimi için bu çeşitlilik toplumsal barış...
açısından mutluluk ve onur sebebidir, kimi için ise Türk İslam sentezi dışında herhangi bir kültürün varlığı manevi bütünlük açısından gereksiz ve tehlikelidir.

Dünyanın savaşlarla çalkalandığı, milyonlarca insanın savaş mağduru olarak yollara döküldüğü, pek çoğunun kaçarken canından olduğu koşullarda barış kültürünü geliştirmek ve bunun için çaba göstermek çok önemlidir, bir insanlık görevidir. Çorum, Maraş, Sivas olayları gibi etnik/dinsel farklılıkları manipüle ederek yaşanan insanlık dramları hafızalarda tazeliğini korurken, Hatay halkının, toplumsal barış adınaottiebeceği ve kösteklenmek yerine korunması ve geliştirilmesi gereken en önemli ortak duruşu, insana her şeyden önce ‘insan’ olduğu için saygı duymaktır.

**Birleştirici ve Bölgesel bir Kimlik olarak İnsanlık imgelemi**


Komşularla ilişkilerim çok güzel. Komşumun biri Alevi, biri Sünni, biri de Kürt. Hasta olunca gelip bakacak, yemek yapınca bir tencere getirecek kadın güzel (Türk Sünni, 60, E, İlkokul)


---

2 Görülen kişiler etnik, dinsel özellikleri, yaş, cinsiyet ve eğitim seviyeleri açısından sınıflandırılmıştır.
olsalar bile, Hatay halkının birbirlerini kabullenmeleri için gerekli kültürel altyapı-
yı oluşturur.


“Burası tarihsel olarak kozmopolit bir yer, birbirini kabul etmeyi öğrenmiş insanlar. (Türk Sünni, E, 44, lise)

“Bir uzlaşma kültür varsa, merkezi Antakya'dır. Bu kadar dinin birarada durabileceği başka bir yer yoktur. (Arap Hıristiyan, E, 33, lise)


Toplulukların sosyalleşme ve iletişim kurma süreçleri, çeşitli kimlik öğeleri sabit kalsa da, yerel, ulusal ve küresel sosyo-kültürel konjonktürden etkilenmektedir, “belirli tarihsel, ekonomik ve politik durumlara göre şekillenmeye” (Barth 1969) açıktır. Bu doğrultuda, topluluklar arasında çizilen sınırlar zaman içinde değişik ejiimlere göre şekillenme veya çözüme eğilimleri göstermiştir. Laik yaşamın geniş kitlelerce benimsenmesi, bölgelerin ekonomik gelişimi, kentlilerin tarihsel birarada yaşamı kültürün aşın🤎ları topluluklar arası ilişkileri pekiştirmiştir. Kimlikleri etile-

rin araçsal bir yaklaşımıla kat kaynaklar için yürütüükler rekabet tarafından şekillendirilmemiştir. Ekonomik açıdan, sınır bölgesi olması dolayısıyla imkanlar dal-

hinde kendine yetmek zorunda olan, tüm grupların ekonomik katkuları ile gündelik yaşamını döndüren kent toplum, bu kültür ile eskiden zaman zaman yaşanan olumsuz gerilimleri büyütmeden, barış içinde birarada yaşanabileceğini konuşun-
da dikatle değer bir deneyim sunmaktadır.

Hatay’ın yerelliği çok çeşitli yaşam biçimlerini ve başka açıları temsil etmektedir. Topluluklar arası ilişkilerde, tanımlılık, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerini belirleyen şey yaşam biçimini, etnisite ve din farkından çok daha önemlidir. Bu noktada politik ejiimid, yakın arkadaşlığı belirleyen önemli bir özellik olmaktadır. Erkekler, kadınlardan farklı olarak “özel alanın dışında sahip olduklarını hareketlilik” (Bell ve Coleman 1999: 12) ve piyasasının yaratığı kamusal alanda bir tür “burokratik ilişkilere” (Carrier 1999: 21) sahip olabilmektedir. Öte yandan, çalışanlar dışında kadınlar kendi içsel çevreleri ile sınırlı kaldığında daha yakın ilişkileri genelde kendi aileleri ve etnik/dinsel çevreleri ile sınırlı kalabilmektedir. Antakya kültürel yaşam biçimleri bazen ciddi farklılıklar da içermediktedir. Öyle ki on dakikalık yürümüş mesafedeki olan evlerden birinde Afrika’da sahafiyi gitmişi bir kadına rast gelebilirken, diğerinde sehin en merkezi tarihi sokaklarının, müzenin, tarihi me-

kanların önünde bile geçmemiş bir kadına karşılaşmak mümkün olmaktadır.

Aynı grup bireylerinin tutumu arasında başkalaryla “tanışma” fikrinin önünü açacak “sosyal kabulden” (Goffman 1963: 112-114) kaynaklı olarak farklılıklar mevcuttur. Kültürel, sosyal ve ekonomik sermaye bu tanışmaları sağlayarak, farklı topluluklardan gelen bireylerin arkadaşlıklarını pekiştirmelerini sağlayan önemli etmenlerdir. Eğitim ve iş hayatı insanları birbirine yaklaştırıorken, bu imkanlar-

dan mahrum olanlar arasında daha mesafeli bir ilişki olabilmektedir. Bu konuda
özellikle eğitimi olmayan ve iş sahibi olmayan kadınların daha dezavantajlı bir konumda olduklarını söylemeliildir.


Arkadaşların çoğu Alevi. Kardeş gibi geçiniyoruz, ailecek de görüş-rüz. Yaşlıların bazıları geri kafalar ayrı durmaya çalışıyorlar, ama gençler hep beraberler. İletişim kuruyorlar. (Arap Sünni, E, 23, üniv.)


Farklı gruplardan insanlar ortak işler yapıyor ayrı şirketlerde çalışanlar. Ayrıca şirketlerde, Alevi çalşyor, ticari birlikte olanlar da var. Mesela, bir Sünni bir Aleviyle ortak olunca ortağın arapça bilmesi dolayısıyla, Ortadoğu'ya iş yapması daha kolay oluyor. (Türk Sünni, 50, K, üniv.)

Hatay’ın çok kültürülüüğine yakından bakınca topluluklar arası sınırların esnemesinde, etnik/dinsel kimliklerden daha çok, farklı topluluk bireylerini bir platformda birleştirecek kültürel ve politik kimliklere atfedilen önem ve sosyal ve ekonomik pozisyonların iyileşmesi arasında siki bir baş olduğu görülür. Piyasa “İktidardaki ilişkilerin stratejik alanları ve dönüşümeye açık” (Senellart 2007, 389), dolaylısiyla siyasi mücadele olmaya da Ortadoğu’daki savaş hallerinin etkilerine karşı çok hassas bir yapıdadır. Farklılarla birarada durmak için gereken kültürel sahada yaşayabilirler var olmak için ciddi çabalar harcadıklarının ve bedeller ödediklerinin de görmenden gelmemesi gerekiyor. Nihayetinde, milli kimlik ve sınırda kültürlere eşiğinde doğru evrimini sürecinde sınırda yaşayan Arap topluluklar politik kontrolların kalması ve sürekli bir alt biyoklamasına tabi bırakılmışlardır. Bu anlayış kendini hala çeşitli siyasi ve kültürel söylemlerde
SÜRİYE İÇ SAVAŞI'NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ

ölümceğe devam etmektedir. Smr kentinin yaşamanın zorluğ ve sınırların şüpheyle idaresine ilişkin hatralarını kent insanında derin izler bırakmıştır.

Köyümüz sınırdaydı. güneş battıktan sonra yolu kullanamazdık. Tarlamızı gitmek için kimlik bırakarak izin istiyorduk. (Arab Sünni, E, 43, üniv.)

Geçmişten kalan “araplar arkadan vurdu” hesabı yapıyorlar. Hala geri kafları var toplum içinde. Okumus gençler arasında şakalımlar oluyor, bir iki kere gördüm. Mesela geçmişte yapılanlardan konusurken lafı geçti sağayla karşılık, ama her şakanın altında biraz gerçekli vardır. (Arab Sün- ni, E, 23, üniv.)

Burada çekilen bir belgesel vardı (Çan, Ezan, Hazzan), orada Aleviler öyle bir tabloda gösterildi ki ikte köylüdür, kalaycılık yapar ve sakallı birkaç de- de görüntüsü ile geçtiirdiler. Bu mudur Aleviler? Hatay'da koca bir doktor, mühendis, muhasebeci, tüccar, ihracatçı kesimi var. Alevileri toplumun zayıf yüzü olarak göstermeğe çalışıyoruzlar. Onların temsiliyetine tahammül edemiyorlar… Ancak, birakın binlerce dengeler içerisinde olup bitkileri ürpertir. Ekonomik ve sosyal hayattaki yeni pozisyonlarla edinerek oldu bu. 60 70 yıl önce Alevi dedeleri beli mahallelerden geçmişlerdi. (Arab Alevi, 55, E, üniv.)

Buna karşın, Arab topluluklar devlete bağlılıklarını ve “doğustan taşıdıkları” etnik ve dinsel kimliklerinin milli Türk kimliği ile çelişmediğini – genelde Suriye ile ilgili – her hassas bir olay yaşandığında ispat etme beklenisi ile karşılaşımlarını.

Hataydan hiç kimse ne Suriye vatandaşı olmak ister ne de oraya yerleşmek. (Arab Alevi, E, 38, lise)

Kendiye Türk olarak görüyorum, ama Hristiyan olarak. Ne biz ne üst düzeydeki buna kavramamış. Dinle milliyeti ayırt etmeliyiz. (Hristiyan, E, 50, ilkokul)

Hatayda herhangi bir Arab kökenli vatandaşın sır köken birkeltliği var diye Suriye’yi taraf tutacaklarını sanмяyorum. Şimdi ben Türküm diye Azeri- lerin siyasi, politik yapısını destekleyip Azerbeycan’ı gitmek icemem. (Türk Sünni, 50, E, üniv.)

olmuştu. Gazetelerde konferansın işlevi tartışılmış; “Hatay Vatikanlaşıyor mu?”**3** sorusu gündeme gelmişti. 


Dolayısıyla, topluluklar arası iletişimi güçlendirebilecek sivil toplum kuruluşlarının gerek hükümetler tarafından, gerekse yerel halk tarafından destek görmesi çok önemlidir. Bu ilişkilerin doğasını sorgulamanın amacı belli kriz zamanlarında ortaya çıkacak gerilimin yıkıcı olup olmadığını, bu gerilimin önüne geçecek yöntemleri geliştirebilme öngörüde bulunabilme, bu gerilimin önüne geçecek yöntemler geliştirilmesi kabası ve önerisidir. Bu konuda birçok bulanık bir##_da bir sonraki bölümde anlatacağız. 

Hatay’da Toplumsal Yaşamını Etkileyen Önemli Olaylar

Hatay’da, ulusal ve küresel olayların bir sonucu olarak toplulukların birbirleriyle ve devletle ilişkilerini etkilediğine de temel sosyal olaydan bahsedebiliriz. Bu olaylardan ilk ikisi başarılı ilişkilerin kurulmasıyla atlatılada da, o dönemlerde yaşanan gerilimin izleri, tekrar böyle şeyler yaşanın mı korkusuya toplumsal hafızada izler bırakmış tir. Bunlardan ilki Hatay’ın 30’lu yıllarda Türkiye’ye katılma sürecinde yaşanan;

---


ikincisi 70’lerin soğuk savaş döneminde yaşanan; üçüncü sürece de Türkiye’nin pek çok kentinde olduğu gibi kırsalın kente göçmesiyle yaşanan merkez-çevre kültürünün karşılaşması gerginliğini göstermiştir.


Alevilere saygıyla yaklaşan ilk dönem Fransızların dönemi idi. İlk defa kimlik sahibi oldular, iş sahibi oldular. Daha önce piyasada sadece Sünneti vardı. (Arap Alevi, E, 62, üniv.)


Aslında hem Türk hem Arap topluluklar içinde Fransızlara karşı farklı eğilimler mevcuttu. Birinci dünya savaşında Türkler zafer kazanamaz düşüncesine sahip olan (Kasaba 2006; Sökmen 1978); askerlikten kaçan; Suriye tarafında çalışırken, işyerlerini, topraklarını kaybetmek istemeyen; ve var olan güçlerini korumak isteyen Türkler de Arap Birliği’nden yana tavr takınmışlardır (Yerasimos 1994; Türkmen 1937; Kasaba 2006). Bunun yerine Türk elitler arasında başka bir tür kutuplaşma da mevcuttu.


çoğu ilhaktan sonra göç etmiştir. “Herkesin ilhak döneminde Lübnana ya da Suriyeye giden bir yakını bulunur” (Hristiyan, E, 36, üniv.).


Bugün zaman zaman Birinci Dünya Savaşı ‘eski hikayelerin’ sohbet sırasında şaka yollu dile gelmesi, Arap kökenli yurttaşlarda halen rahatsızlık uyandırır. Ancak, gerek etnik grupların tutukları tarafların keskin çizgilerle ayrılmaması, gerekse Cumhuriyet yönetiminin modern duruşu ile Arap azınlık topluluklara sempatik gelmesi, o dönemin kolay atlatılmasını sağlamıştır.


BURAYA GELDER VE KONUSULAR. BIZ PEK KARŞIMA-DIK, BİR TARAFLAR TUTMAK İŞINIZE DE GELMEZ. (ARAP HRISTİYAN, E, 52, İLSE)

ÇARŞIDA O ZAMAN HEM SOL KESİM HEM ÜLKÜCÜLER GÜÇLÜYÜDÜ. O ZAMAN DEMİRCİLİK, SEBZECİLİK, YANI İRETİM ALEVLERİNİN ELİNDEYDİ. TÜRK MAHALLELER EKMELİŞ KALDıR, MECEBÜR KALDıR BARŞAĞA. OLANLARIN BAŞA ŞEHİRLERDEKİ GİBİ BİYİMemesi İÇİN ÖNLEMLER ALINDı. BÜYÜKLER Gençleri İKİNYORDU, BİZ SIZIN YÜZÜNÜZDEN ÇEKİYORUZ DIYE. (TÜRK SÜNNİN, 68, K, İLKOKUL)

Bugünün eski politik bölünmeler devam etse de, bu uzlaşan ortaminin sağlayan hassas dengenin demografik, dinsel, ideolojik ve ekonomik açıdan bozacak gelişmelerin de farkında olması eski inançların bir uzlaşma arayışı olmuştur. “Eski çatışma kültürünü kalmadığı için bir takım sosyal ortamlarda çok aşınıştın yaşanır. Çok ayrıntılı bir muhabbet etmesek de bu uzlaşma kültürünün gereklerini yapman insannıla kolayca biraraya geliyoruz” (ARAP ALEVİ, 55, E, ÜNİV.) de-mektedirler. Bu kadar çabaya kurulmuş dengeli bir birlikteliği bozacak değişimlerin Hatay halkının vararına olmayacağı çok açıktr.


5 Türkiye’nin metropol kentleri üzerine yapılan pek çok kent çatışması hızla güç alan kentlerin gettovarı bir şekilde büyüdüğü; göçmenlerin yerlilerce dışlanmalarına; gelenel-modern kültürel kodlar üzerinden ayrıntılarına dikkat çekmektedir.
olmadığı için şehir bir getto, bir gecekondu tarzında büyüyor. Bu da toplumsal iletisimi ilerde sadeleyebilir. (Arap Alevi, 50, K, üniv.)

Kent kültürene aşina olanlar, daha çok geleneksel, muhafazakar bir yaşam biçime sahip olduğu düşünülen göçmenlerin kültürel çeşitliliği olumlu bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsığı, 2000); Sünnilik devlet tarafından kurumsal olarak güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle 80 darbesinden sonra Türk-İslam sentezi milli kimliği şeklinde önemli bir yer almış (Yıldız, 2001; Kırsğı...

Türkiye hatta dünya kentleri için sorulan soru Hatay’da da sıkça sorulur: hangi kültür diğerini etkiliyor? Kimi “bu gelişme kent kültürünü değiştirecek potansiyele sahip değildir” (Türk Sünni, E, 60, üniv.) gibi cümlelerle kent kültürünün sonradan gelenleri de etkilemeyecek kapasiteye sahip olduğunu düşünmektedir. Kimi ise otonik kent kültürünün konunabileceğini tarihsel etkenleri “ne köylüyüz ne kentli olalım” (Arap Hıristiyan, E, 45, lise); “yerlilerin olmadığı mahallelerde bizim için yaşamak zor. Mesela adın niye Lukas diye soruyorlar, çünkü Hıristiyanım diyor sun, aa burada Hıristiyanlar mı var diyorlar. Böyle soran çok artık (Arap Hıristiyan, E, 45, lise) cümleleriyle dile getirmiştir.


Antakyada farklı kültürler var hatta aynı toplulukların içinde bile yaşam biçimleri çok farklı olanlar var. Buradaki kültür çeşitliliği din ve mezhepsel kimliklerin arka plana atılarakla birlikte günümüzde kentselleşme sürecinin neresinde oluduğunu ifade etmek önemlidir. Okuma yazma, nerede yaşadığınla, televizyonu ne kadar izlediğinle ilgili. Yaşam tarzını etkileyen şey ekonomi ve kentselleşme sürecidir. Kentlilken anladığım şey her kesimden insana iletişim açık olma, kadın erkek ilişkilerinde açık olma, sosyal mekanlarda yeme, içme ve eğlence etkinlik kültüsünün var. (Arap Alevi, E, 50, üniv.)

Kente sonradan gelenlerin dışarı these, modernite-ekonomi arasındaki çarpıcı iliskiye de işaret eder, sosyal ve ekonomik kapitalin arasında olmaz olmaz bir bağ olduğuna gözlü öne serer.


Neticede, görüşmelerden edinilen his gelecekte Hatay’daki kozmopolit kültürün çeşitli etnik grupları bir araya getirme de cemaatçılı sosyal yapılanın nedeniyle bozulabilme olasılığıdır. Problem gerçekten de sadece Hatay’da değil Türkiye’nin
genelinde kent kültürü'nün nereye doğru evrildiği; özel alanların kamusal alanı saranak dominant bir değer haline gelip gelmeyeceği meselesidir. Gerçekte de bugün kü haline Hatay Anadolu'da var olan tüm grupların sosyal ve kültürel birikimini topluma yansıttığı nadir kentlere nüfus ve genellikle dikkat çekilmektedir.

Eski kalıplaşma külennmiş artık, halka uyanma değişim var. Birileri bunu kullandı, çıkarlar elde etti. Farklı kutupta görünen insanın insanları aynı kutupta... Ülkesini savunan milliyetçi ve devrimci insanlar biz niye düşmandan birbirimizle diye sorgulama başladılar. İkimiz de aynı ekonomik durumdaydık, ikimiz de yolun kesimi yaşamaktaydık... Bugün farklı biçimlerde kampölgalar olabilir ancak, laik ve anti-laik çatışması üzerinden.

Görünen odur ki Hatay ne Türkiye de ne de dünyada yaşanan kültürel krizlerden muaf değildir. Kent insanı “zamanın eski katılıkları yumuşattığından”, “birarada yaşananın avantajlı oluşundan” veya “iyi iş ilişkilerinin kurulduğu” bahşederken, din’in kamusal alanlardaki yerini ve yeni konusunda yaşanan uyanıklık ve bugün Suriye’dede yaşanan olayların başlaması ile toplumsal ilişkileri yeni mecburulaçabiliyor, Hatay’ın sınır beldesinde bombaların patlaması, Suriye ile ilgili operasyonların sınıra yakın sahalarda yürüttülmesi ve mezhebe yorumlanan çatışmaların bölgeye taşınması riski ile ortaya kentli açıdan çok acı bir tablo çıkmaktadır. Ne ironiktir ki bu negatif değişim herşey düzeltilebilecek, Hatay bir dünya markası olabilecekken yaşanmaktadır.

Geveşyen, Daralan Toplumsal Sınırlar


Pek çok vatandaşın, entegre olabilmek için Arap kimliği ve dilini geri plana atmaya, temel kimlik öğeleri olarak Türk vatandaşlığı kimliği’nin yani sıra dinsel kimlikler de öne çıkıyor. Ortadoğu’dan zaten her zaman etnik kimliği önceleyen bir kimlik öğesi olayı olmuştur. Özellikle Alevi topluluklar kamusal alanı heterodoks topl-
SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ

83


Hatay’ın bir uzlaşım kültür olarak ön plana çıkartılması Hatay’da yaşayan toplulukların kendilerini daha güven ve rahat hissetmelerini sağlamış ve gelişen ilişkiler neticesinde vize uygulamasının 2009’da kaldırılması ile Hatay bir turizm nesrine dönmuş, uluslararası ticaretinin hacmi genişlemiştir. “Eskiden diğer tarafı ziyaret eden Arap kökenli vatandaşlar” ajan ya da kaçakçılık olarak töhmet altında kalır-
ken” (Arap Alevi, E, 47, univ.); ya da Arapça dilinin kamusal alandaki kullanımı kontrol altına alınırken artık bölgeye gelecek Arap turistler için Arapça trafik ve yer levhaları ve Arapça bilen memur gereksinimi kent konseyinde bile dilegetto başlanmıştı.


Hatay toplumunu oluşturulan tüm etnik ve dinsel çeşitliliğin bir modeli olan Suriye’de iç savaş başladığıda, sadece bu benzerlikten dolayı değil, ekonomik kaynaklarının kurumasi ve orada her topluluktan bireylerin akrabalarının bulunması

SURİYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ

Heyecan seviyesi dengesizliği, savaşın ardından populariteyi kaybeden Türk partileri ve Suriye’de Boşnak, Kürt ve Suriyeli Alevi’ler arasındaki çatışmaların bir sonucu olarak yaratılmıştır. Bu nedenle, Suriye’de yaşanan ve dinsel temelliymiş gibi sunulan çatışmaların gerçeğinden de gerek Suriye’de gerekse Suriye ile Türkiye arasındaki ‘gevşemiş’ bir sınırda yer alan Hatay’daki Suriyeli mülteciler ve Türkiye’deki Türk milliyetçiliği arasındaki barışçıl ilişkileri değiştirir mi ve Suriye’dede faaliyetini sürdüren selefi gruplar Hatay’ın başına bela olursemblesiyle giderilebileceğine dair endişelerindeki korku, bazı politikacıların ve medya mensuplarının bu farkları koruyacak etnik-merkezci söylemlerde bulunması bu korkuyu artırmıştır.

Öncelikle şu söylemek gerek ki, toplumsal barışı korumak için medyada ve günlük yaşamda toplumsal ilişkileri ciddi boyutta geren söylemlerden kaçınılması gerekir. Bu söylemlerden en tehlikeli tüm Sünni mültecileri radikal dinci; savaş isteme yeni tüm Alevileri de “Baasçı” ilan etmektir. Asıl sosyal durum ancak her iki tarafın mağduriyetini görmekle anlaşılır. İşte bu durumda insanlar arasındaki barışçıl ilişkilerin, bu kültüre aşina olmadığı düşünülen Suriyeli mültecilerle beraber değişebileceği korkusu ve bazı politikacıların ve medya mensuplarının bu farkları kör kükrek etnik-merkezci söylemlerde bulunması bu korkuyu artırır.

Yaklaşık 1.5 yıldır komşu ülke Suriye’de yaratılan karışıklık ne yazık ki yaşamakta olduğu şehre de bir biçimde yansııyor... Suriye de yaratılan bu mezhep ve etnik savaşın tarafları yine bir şekilde Hatay’da kendine deestekçi buluyor... Yaşanan bu savaşta, kendi tarihini tutmak, Hatay’daği diğer etnik ve dini grupları otomatik olarak ‘öteki’ yapıyor. Böylece birbirleyle beraber yaşama alışkanlığını büyük bedeller ödevler ve Shotek öğrenmiş Hatay halkının ne yazık ki huzuru kaçırılıyor. (Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Selim Matkap)

Hem Alevilerin, hem de mültecilerin endişeleri var, bu gayet insani bir durum. Kötü olan şey, aznîik vantaların ve mültecilerin karşı karşıya

10 http://www.yesilgazete.org/blog/2012/09/01/hatayda-dev-baris-mitingi/
gelmesi oldu. Mültecilerin genellenmesi doğru değil. “Mülteciler homojen bir grup değil, işçilere silahlı eğitim amacıyla gelen gerici gruplar olduğu bir gerçek, ancak yoksulluk ve savaş mağduru insanlar çoğunlukta. (Türk Sünü, E, üniv.)


Kısacası, sığınmacılara karşı çok değişken ve karmaşık bir tutum bulunmaktadır. “Bügün mülteciler her yerde varlar. Köprüde sigara satıyordu bir mülteci kadın”; “Kadınlar yok pahasına kendilerinden yaşlı erkeklerle ikiçi, üçüncü eş olarak veriliyor, karın tokluğuna”; “Nerden geldi bunlar, işte Arap diyorlar kahvelerinde, sığınmacı karşıtı söylem kullanıyorlar ama her topluluktan insan sanayide

---

12 Prof.Dr. Yasin Aktay, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi , CNN Türk , Haberler, canlı bağt, 11.05.2013.
13 Uluslararası Kriz Örgütü Raporu.
15 Suriye istihbatarat teşkilat.
çalıştırıyor, esnaf bir Arap müşterisi girince hoş geldin diyordu”, “geçen gün Suriyeli bir çocuk parkta hanımlaşınca, bir adam ona kızdı, diğer vatandaşlar ne kızıyorsun, o daha bir çocuk diyerek sahip çıktı” gibi örneklerden yola çıkarak bölge insanların Suriyelileri kanıksamaya başladıkları süylenebilir.

Hatta tanışıklık çoğunca, Alevi-Sünni Sığınmacı ayrınının kültürel eğilime göre önemsızleştiğini, Sünni'lige dayanmış ortaklığın da her zaman bir şey ifade ettiği gösteren çarşılık örnekler bulunmaktadır.


Sığınmacı arkadaşlar geliyor gidiyor, eğitimli insanlar, Senniler ama onlar için de bu farkın bir önemi yok, ilgimizi, samimiyetimizi görüyorlar zaten. Önler için elimizden geleni yapıyoruz (Arap Alevi, 41, E, lise)

Öte yandan, “patlama dolayısyla yetkilerin güvenlik konusundaki ve olayın müsebbiplerini bulan dikkatli bir durumu edin eden ve edinmesi, daha da önemlidir” toplumun bekletme_charsırişrişılaramış, ancak patlamanın hayatını kaybeden her birini Senni kılığında çeken dikkat, ister istemez gözlerin Arap Alevi topluluğunca suçlayıcı bakışlarla dilimleme sonucunu doğurmuş. Olayın mezhepsel bir çerçeveden ele alınmasının toplumsal bir çığığını ve saflığı vereceği zararları daha önceden de deneyimlemiş Hatay halkı Suriye olaylarının kendini kendi kentlerini de mahvetmesini önlemek için mezhepsel farklı derinleştirerek, ayrımlar yaratmak territoriyalima, ayların yaratmak ciddiyetli, uzun sürdüğü görülmuştur. (Arap Alevi, 43, üniv.)


Alevi din adamları, entelektüel kişiler ve meslek erbapları Reyhanlı'da ölen merhumların yakınlarına başsağlığı dilemek için gruplar halinde Reyhanlı'ya gitmiş, merhumlar için Antakya Armutlu camisinde mevlüt okutmuştur. Bu çabalar toplumsal barışı sürdürmek ve yanlış anlamlarдан kaçınmak için önemli adımlar olmuştur. Hatta patlamanın karşısında bazı bireylerin bile bu konuda fazla duyarlılık gösterip, olası mezhepsel bölünmelerin önüne geçmek için yaralı ve ameliyatlı halleriyle Reyhanlı halkıyla ve merhumların yakınınamıyla görüştiği görülmuştur.


Neticede, Reyhanlı’da ve sınırdaki patlamanın ve sınırın ötesindeki savaşın çok yakından hissedilmesinin, korku ve gelecek endişesinin en üst seviyeye çıkardığı doğrudur. Ancak tüm ilişkiler bu olay üzerinden kurulmamaktadır. Mezhepçi yaklaşımların ve korku ne kadar katmerledeği de görülmektedir. “Din ve mezhep temelli açıklamalar hepimizi geriyor...gövvenisilik yaratıyor” (Arap Hristiyan, E, 48, ilkök; “böyle zamanlarda cemaatler içe kapanabiliyor” (Arap Alevi, 64, E, univ.) denmektedir. Geçmişte ve güncel olarak bu korkuyu tetikleyen olaylar yaşanmıştır17.


Ancak, ne Hatay’da yaşayan etnik toplulukların birbirleriley olan ilişkisini, ne de sığınmacıların yerlilerle ilişkilerini özcü kimlikleriyle açıklamak mümkün değildir.

17 Birinci Dünya Savaşı’nda yaşayan ermeni topluluk; Kurfürstina savaşı sonrasında yunan-türk azınlıkların yunanistanla muhabde; İstanbul'da Hristiyanlara delfin alan 6-7 Eylül olayları; Maraş'a, Çorum'a, İstanbul Gazi mahallesine ve Sivas'ta Alevileri hedef alan ve ölümle sonuçlanan ciddi saldırılar; Hrant Dink’in cinayete kurban gitmesi; son zamanlarda yaşlı Ermeni kadınların ve çocukları olumlu sonuçlanan ciddi saldırılar; Türkiye’nin çeşitli illerinde Alevi dinin caplarına çarpıcı içeriş konması; Ehl-i Kültür ve dayanışma vakfı başkanının ve Alevi dedesinin evinin evini baskının ve tehdit notu bırakılması; Ve Gezi olaylarıyla yükselen şiddet bu korkuyu derinleştirmiş.

İşte bu etkileşimin sonucudur ki bölgesel kimliklerinin paydasında farklılıklarıyla bulunan kentli, yaşanan gerginliklerin kendilerine faydası olmadığını, bilincile toplumsal uzlaşma sağlanması, uyumun bozulmaması için gerekli çaba harcayarak olması, etnik, dinsel kutuplaşmaların önünü kesmeye çalışır. Ancak ne problem ne de çözüm bölge ile sınırlı olamayacağından, bölgesel barışı koruma çabası ulusal boyutta desteklenmedikçe ciddi bir konumda kalabilir.

Sonuç


‘Çokkültürlük’ söylemi gerçek yaşamda karşılığını bulsa bile yerel iktidar ilişkilerinin yanı sıra Türkiye’de etnîsite, din ve politikanın iç içe olması günden; Türkiye’nin komşu ülkelerle ilişkisinden doğrudan etkilenmesinden kaynaklanan karışıklığı görünmez kalmaktadır. Hatay’ın çok-etnili yaşamı gerek mikro-kent örneklerinde topluluklar arası ilişkiler, gerek ulusal milli politikalar, vatandaşlık pratikleri ve küresel iktidar ilişkileri ile de yoğunlaşmıştır. Toplumsal hayatın iktidar ilişkileri üzerinden bakmak gerekir çünkü her yerdeki bu kent de yerel döngüsünün yanı sıra ulusal ve küresel politikalarla maruz kalmaktadır. Bu yaklaşım sürdürmek çeşitli çabalar, uzlaşmalar ve de ödüllerle mümkün olmuştur. Topluluk bireyleri gündelik yaşamını idame ettirerek, vatandaş olarak ulus devlet kimliğine içinde var olabilmek, ve bir yandan da küreselleşmenin dayattığı politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ayakta kalabilmek için çok ciddi bir çaba harcamalılar. Endüstriyel yatırımların zayıf olduğu ve turizmin daha da yeni yeni gelişmeye başladığı bölge, bir tutunma
stratejisi olarak pek çok Arap kökenli bireyin yaşamını çöl emekçisi olarak heba etmesi gerekmiştir.

Kaynakça


19. Oran, B. (2004), Türkiye’de Azınlıklar, İstanbul: İletişim Yayınları


SURIYE İÇ SAVAŞI’NIN HATAY İLİNE ETKİLERİ ARASTIRMASI

FÜSUN SAYEK’E SELAM OLSUN!
HATAY HALKI BARIŞ DİYOR…
1. BÖLÜM

1.1 Araştırmaın Amacı

Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl düzenli olarak sürdürdüğü ‘F. Sayek Etkileri’nin bu yıl ki konusu “Suriye İç Savaşı’nın Hatay İline Etkileri” olarak belirlendi. Antakya Bölgesi’nde yürütüduk alan çalışması ile

- Suriye iç savaşının Hatay İli’ne etkileri üzerinden ülkemizde, bölgemizde, dünyada barışı gündeme tutmayı ve savunmayı,
- Hatay İli’nde çalışan meslektaşlarımızın “yurttaş ve hekim” olarak süreçten etkilenme düzeylerini saptamayı hedefledik.

1.2 Yöntem ve Veri Toplama


Görüşmeler ;
1. Sorun tespiti,
2. Sorunu değerlendirme,
3. Kişisel tanıma,

olmak üzere üç bölümde gerçekleştirilmiştir.


Araştırmaya katılanların duyguları ve düşünceleri kendi ifadeleri üzerinden çeşitli temalarda olduğu gibi yer almıştır.

Daha önceki tarihlerde çeşitli kurum ve kişilerce yapılan alan araştırmalarında temsil düzeyinde demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri veya cemaat liderleri tarafından dille getirilen görüş ve raporlar taraflanmıştır. Bu raporlarda yer alan görüşler ile direkt katılımcı olarak araşt-
1.3 Araştırma İlişkin Genel Gözlemler


2. BÖLÜM

Araştırmaya katılanların; yaş, cinsiyet, eğitim, barınma, sınıfsal konum, iş ve meslek durumu, sosyal güvenlik, sağlık, etn-ik, dini ve inanç politik aidiyet durumlarına ilişkin tablolarda yer almaktadır.

2.1 Yaş ve Cinsiyet Durumu

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kaategori</th>
<th>21-40</th>
<th>41-55</th>
<th>56-70+</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kadın</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Erkek</td>
<td>7</td>
<td>14</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.2 Gelir Durumu

Tablo 2: Gelir kategorilerinin cinsiyete göre dağılımı

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Alt Gelir</th>
<th>Orta Gelir</th>
<th>Üst Gelir</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kadın</td>
<td>4</td>
<td>10</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Erkek</td>
<td>5</td>
<td>21</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.3 Eğitim Durumu

Tablo 3: Eğitim durumlarının cinsiyete göre dağılımı

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>İlk ve Ortaokul</th>
<th>Lise</th>
<th>Üniversite ve Üzeri</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kadın</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Erkek</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>17</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.4 Etnik Kimlik Din ve İnanç Aidiyet Durumu

Tablo 4: Etnik kimlik din ve inanç özelliklerine göre dağılımı

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Arap</th>
<th>Kürt</th>
<th>Türk</th>
<th>Çerkez</th>
<th>Ermeni</th>
<th>Yahudi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Alevi</td>
<td>Sünni</td>
<td>Hristiyan</td>
<td>Alevi</td>
<td>Sünni</td>
<td>Alevi</td>
</tr>
<tr>
<td>Kadın</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Erkek</td>
<td>11</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.5 Farklı Etnik Din ve İnançlardan Evlenme Durumu

Tablo 5: Farklı etnik din ve inançtan evlenme dağılımı

<table>
<thead>
<tr>
<th>Etnik ve dini farklılıklar arasında evlilik durumu</th>
<th>Var</th>
<th>Yok</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arap Alevilerde farklı kimliklerle evlilik</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Arap sunilerde farklı kimliklerle evlilik</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kürt Alevilerde farklı kimliklerle evlilik</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kürt Sünni farklı kimliklerle evlilik</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Türk Sünni farklı kimliklerle evlilik</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Çerkez Sünni farklı kimliklerle evlilik</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Hristiyan Araplarda evlilik</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hristiyan Ermenilerde evlilik</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.6 Politik Siyasi Aidiyet Durumu:

2.7 İş ve Meslek Durumu
Tablo 6: Mesleklere Göre Dağılım

<table>
<thead>
<tr>
<th>İş ve Meslek Durumu</th>
<th>Sayı</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hekim</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Eczacı</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Mali müşavir</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Öğretmen</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>İnşaat mühendisi</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Şoför</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Gazeteci</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ev kadını</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>İşçi</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Pansiyoncu</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Lokantacı</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>İş adamı</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Fizyoterapist</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sosyal hizmet uzmanı</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Üniversite öğrencisi</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Emekli memur</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Emekli işçi</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.8 Sosyal Güvenlik Durumu
Örneklem grubumuzun %99’u sosyal güvenlik kapsamındadır. %1 ise primsiz sosyal güvenlik kapsamında sağlık guvencesi yeşil kart ile sağlanmaktadır.

2.9 Barınma ve Mülkiyet durumu
Örneklem grubumuzun oturdukları konutların %95’i sağlıklı ve yeterli olup mülkiyetleri kendilerine aittir. Kırada oturan ve ya geçici pansiyonda kalanlar da sağlıklı barınma koşullarına sahiptir.

2.10 Sağlık Durumları
Örneklem grubumuzda 2 kişi kronik hastalık nedeniyle (hipertansiyon ve bipolar bozukluk) sürekli ilaç kullandığı belirtmiştir.
3. BÖLÜM

3.1 SÜRYE İLE İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatay ile Suriye'nin sınır olmasının yanında, tarihsel ortak geçmiş, ekonomik, sosyal, kültürel benzerlik ve yakınlık bulunmaktadır. Hataylılar; akrabalık veya sosyokültürel nedenlede Suriye’de yaşananları ilgiyle takip etmektedir.

3.1.1 Akrabalık bağlantı nedeniyle Suriye’de yaşananları ilgiyle izlemektedirler.

- “Bizim de akrabalarımız var tabii Suriye’de. Haberleşiyoruz.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Hıristiyan)
- “Eşimin akrabaları var.” (46 yaşında kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Ermeni)
- “Arap Alevi’siyim ve Suriye’de var akrabalarımızla haberleşiyor ve yüz yüze de akrabalardırımız görüşüyoruz.” (27 yaşında, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi)
- “Bizim de akrabalardırımız var Suriye’de. Haberleşiyoruz. Büyük şehirde onlar. Şıkıntı bizim sınıra yakın yerlerdeymiş. Ölümler, yağmalamalar, katliamlar her şey bizim yakınımızda.” (47 yaşında, kadın, Arap Hıristiyan)
- “Suriye’de ablam ve ailesi vardı, yirmi aileyle birlikte buraya geldiler. O'nlarla ev tuttuk dijileri İstanbul’a gittiler. Çoluk çocuk perişan geldiler.” (68 yaşında, kadın, Kürt Sünni, okumamış, düşük gelirli)
- “Bizim de akrabalardırımız var Suriye’de ... Telefonla haberleşiyoruz. Hama yakınlarında bir kasaba da, kasabalarnı koruma birimleri oluşturmuşlar ve ayrılmak istemiyorlar, direnecekler. Topraklarından ayrılmak istemiyorlar. Endişeliyiz tabii onlar için. Suriye de olup bitenleri dehşetle takip ediyoruz, okuyoruz.” (68 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez Sünni)
• “Suriye’de de akrabalarnız var. Sınır çekilince bir kısmı o tarafta kaldı. Benim halam var. Öz. halam benim.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)


• “Suriye’de yaşayan akrabalarnızla haberleştiğimizde korkularımız daha da artıyor. Eğer yaşamanızı, insanlar ölür, kadınlar tetcüüz, çocuklar aç períşan. Gelmeyeceker, ülkelerini, evlerini bu muhalif canlileri bırakmayacakları söylüyorlar.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)


3.1.2 Suriye ile tarihi, kültürel, gezi, iş ziyareti, alış veriş gibi nedenlerle de sosyal ilişkiler kurup sürdürmektedirler.

- “Ben buradan iş kadını olan arkadaşlarıyla çıktım, Adana’dan, bir gidişimde, orada işte, iş görüşmeleri yapよかったım. İş görüşmesinin, işte, neyin Valisi’yi (…) İşte gittik biz oraya, eşyle birlikte bizi çok güzel bir restorana götürdüler Şam’a, işte de geldi, işte eczacımız. Şimdi bizimle şey konuşusaha çalıyor, iletişim geçmeye. “Arapça biliyor musunuz?” dedi, “Bilmiyorum” dedik. “İngilizce biliyor musunuz?” dedi; şimdi bende var ama cesaret edemiyorum ki; “Yok” dedik. Kadın sahayor; “İspanyolca?”; “Yok”, “İspanyolca?”, dedim “Yuh”! Yani biliyorum desem … Aslında biraz önce onu anlatmaya çalıştığım sizen; kafamda ön yargıyla gerici, yobaz, kötü, pis, sokakları kötü olan Suriye’ye gittiğim anda, “Allah’ım!” dedim “… kandırılmak bu!” Yani nereden anlık sızdırmısınız, biliyorum musunuz: Yayıldığın sonraki, Suriye kapısından birisi, sözü rencontrer varana kadar, yani Yayıldığın Kapısı’nı inene kadar, keçi yol; patikadan gidiyorsunuz. Yani karşını bir araba geldiğim zaman siz arabanızı renkli renkli, karşını bir keçiyle geçecek, sonra siz geçeceksiniz. Şurada Suriye kapısı, Şurada da Türkiye kapısı var. Şimdi şurada keçi yolun var; Suriye’nin girişi, girişi yanında, oradaki sizenlerle konuşma, iletişime geçme. “Amerikan filmlerindeki o netlik. Hayat burada bu kadar net” dedim. Benim, orada gezmelediklerim. İlk gezmeyelimde zaten oradaki bir yoldu. Onun, üniversitede okuyan bir arkadaşımızın yanına gitmiş oluyor biz orada, üniversiteyi gezdik, nüfusun yüzde seksen üniversiteli, sınılsız üniversite hakları var, üniversitede okuyorlar. İnanılmaz güzel, kampüsü gezdik, OTÜ’nün kampüsü kadar güzel bir kampüsü. Sonra, şimdi üniversiteli öğrenci olduğu için arkadaşımızın, fakir böyle şey bir mahallede oturuyor; taşra, işte bizim üniversitelilerin oturduğu bir mahalle ama nasıl bir mahalle biliyor musunuz showc, imar şöyle bir olmuş ki sokaklar şöyle şöyle ve evler şöyle yerleştirilmiş (paralel sokaklar ve düzenebilir bir mahalle resmi çiziyor), sirt sirta verilmiş. Bakın ben size başka bir şey söyleyeceğim; şimdi şöyle iki sokak yanına, bu sokakların şuradalarında parklar var; çocuk parkları var, çocuk parklarının yanında da kreşler var ve burası çok karan, “kötü mahalle” hepsi içcetiz. Birimde, daha yeni başlıyor; şimdi burada kare var, üç yaşından sonra çocuğu kare göndereceği ailenin hapis cezasıyla cezalandırılmasına … Üç yaşındaki çocuğun siz, bakın, iki sokak var ve her bir iki sokağa bir tane park ve bir kare var; o kare gönderecek zorunlu, yani üç yaşından sonra o çocuk o karede gidecek.” (37 yaşında, kadın, üniversite mezununun orta geliri, Kürt Alevi, solcu)

- “Suriye’de edebiyatçı dostlarım, arkadaşlarım var. Savaşından kısa süre önce Yazarlar Derneği’nin etkinliğiyle katılmak üzere Halep’e de gittiım. Coğrafık yakınlığı yanında tarihi, kültürel, sosyal yakınınlığımız da olan halklar.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezununun, orta geliri, Arap Alevi)

- “Biz Suriye’ye kahvaltı yapmaya çok gidiip geldik. Onlar da gelip gidiyorlardı. Pasaportuz, kimlikleriley valiliklere müreacaat edip bir dilekçeye
akraba ziyaretleri, bayramlaşma mümkündu. Hafta sonları gidilip gelintiyordu. Şimdi bu mümkün değil.” (45 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi)

- “Akrabamız yok Suriye tarafında. Ancak tanıdıklarıımız vardı. Bazılar göç etmişler İstanbul veya Mersin’e.” (40 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Kürt Sünni)


- “Suriye’de akrabam yok. Tüm Ortadoğu’ya Suriye’ye defalarca gittim geldim. Uzun yol şoförüydüm.” (45 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi)

- “Suriye tarafında akrabam yok. Ama iş dolayısıyla giden bana giderim için tanırım o tarafi. Suriye’de de kimliğini inancını sormak ayrıp bir şeydi.” (36 yaşında, erkek, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

- “Suriye ile ithalat ihracat şirketim nedeniyle iş ilişkisi çerçevesinde gittim.” (47 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi)


3.2 KENDİLERİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Suriye’dede yaşanan savaş ve çatışma ile ilgili olarak Hataylı yurttaşların bilgi edinme, karar süreçlerine katılım, sağlık hizmetlerine ulaşım ve çatışma ortamlarının dezavantajlı, savunmaları olan ‘kadın’ ve ‘çocuk’lara dair kendi anlatılarına yer verilmiştir.

3.2.1 Devletin vatandaşlarına sağlaması gereken hizmetlere ulaşamadıkları düşündükleri için kendilerini ikinci sınıf hissetmekte, ayrımcılığa uğradıklarını düşünmekte, önemsenmedikleri ve değersizleştirildikleri duygusunu taşımaktadırlar.

- “Bu ülkenin vatandaşı olarak haklarımız var ancak Suriyeliler yüzünden kullanamıyoruz. Suriyelilerin gitmesini istedim. Onlar olmasa ben...
vatandaş olarak daha iyi hizmet alacağım. Kendi ülkmende ikinci sınıf vatandaş hissettim kendimi.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Hıristiyan)

- “Zaten Türkiye devletinde hiçbir zaman adalet veya eşitliğin olmadığını düşünüyorum ancak şimdi de bu kadar çarpıcı bir şekilde muhafızların ne kadar kıymetli ve bizim insanımızın ne kadar kıymetlisiz, burada sadece Hataylılardan bahsetmiyorum.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi)


- “Ve o militanlar ki; bu ülkeye vergi veren, savaşlarda yaraslarını kaybettiği, askerliğini yapan vatandaşlardan daha fazla önemsenemekte. Bu kargaşa ve belirsizlik Antakya’da yaşayan ve farklı dinlere ve kimlikler sahip olan yurttaşların arasında tedirginliğe ve giderek korkuya yol açmaktadır kimileri işlerini takip edip, başka kentlere (İstanbul başta olmak üzere) ülkelerere (Fransa başta olmak üzere) göç etmelerine neden olmaktadır.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi)

- “Emekli öğretmenim. Böyle bir durum başımıza gelirse hiçbir ülkeye gidecek ve orada tutunacak bizim bir birikimimiz yok.” (58 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez)

- “Ben mesela, yirmi senedir prim ödüyorum, daha emekli olmadım; onların elinde kartları var basıp, basıp maasını alıyorlar.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

- “Gelen sighınmacı veya muhafızları kamplarda bakıyor. Barınma, sağlık, ilaç, eğitim yanında savaş malzemesi için de para veriyor. Ama bizim gelirlerimiz düştü. Bu hükümet kendi halkının çıkarlarını düşünmedi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta sınıf, Arap Alevi)

- “Yaşladağı’dan Kürt Bölgeslerine kadar tüm sınırların denilen çapçaların kontrolünde. Yüzbin kısmın olduğu, 800 km. sınırın ÖSO’nun kontrolünde tuttuğu savaş halinde deh bir sighınmacı gidip maasını alıyor. İki yılın direniyorlar. Güçlü herhalde Suriye devleti, biz ne olurduk böyle bir durumda Türkiye Cumhuriyeti olarak bilmiyorum. Sinanmasını da istemem ya.” (68 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez)

- “Mülteci veya gelenlerle benden çok hak tanımlarını da istemiyorum. Zaten yoksulдум ama huzurum vardı. Ben de yurt dışında gittim daha önce ama hiçbir ülke, kendi vatandaşından önce, öncelik tanımadılar. Benim
ailem yirmi beş yıldır Romanya’da ve aldıkları vergi, yani şirketlerinden aldıkları vergi o kadar yüksek olmasına rağmen, hiçbir zaman, ne zaman hastaneye gittik; öncelik kendi vatandaşlarımızın. Niye bu Türkiye’de yani yanlış oluyor?” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)


3.2.2 Vatandaş olarak karar süreçlerine katılım, düşünceyi özgürce ifade edebilme olanaklarını kullanamadıklarını ve kendilerini değersiz ve önemsiz hissettiklerini belirttiler.


- “Savaş, çatışma sonrası, gerginlik huzursuzluk var güvensizlik var. Burada da işyan çıkarabilir insanlar doludur artık. Tahammül edemiyorlar.” (53 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)


“İnsan Hakları Örgütleri olarak yerel, ulusal düzeyde yöneticilere anlatmaya çalışıyoruz. Sağduyu ile bu şehir kendi kimliğini bir arada yaşamayı savunmaya çalışılmaktadir. Bu konudaki duyarlılığını da ifade etmek istemekte, demokratik tüm tepki ve girişimler oldukça sert bastırılmaya çalışılmaktadır. Tutuklanmalar, gaz, cop ... Ne varsa, konu Suriye olunca.” (47 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap, Sınıf, insan hakları aktivisti)


“Birlikte konuşuyor dertleşiyor birbirimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Hıristiyan komşularımız da öyle.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)


“Birlikte konuşuyor dertleşiyor birbirimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Hıristiyan komşularımız da öyle.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

“Birlikte konuşuyor dertleşiyor birbirimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Hıristiyan komşularımız da öyle.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi, Atatürkçü)

“Şimdi bahsetmediğimiz bir boyutu var, benim en azından ilgimi çeken, Suriye’dede yalnız Sûnniler ve Aleviler yok; yalnız Sûnniler ve Aleviler yaşamıyor. Halep’te, üstelik de çok trajik bir şekilde Halep te yaşamak zorunda olup orada yerleşmiş bir Ermeni nüfusu var. Suriyedeki genelgesi kesimlerinde ve bunlar dağılmıştır. Laskiye’de Ermeni cemaati vardır, Halep’te vardır, Şam’da vardır başka yerlerde vardır, her yerde vardır. Çok yoğun bir Ermeni var. Ben simdi yine kendimi ilgilendiren açıdan konuşuyorum meseleyi. Ve bu insanlar nedir biliriz mi? bunlar? insanlar Türkiye’den 1915 te veyahut da daha sonraki aşamalarda 1939’da Hatay Türkiye’ye bağlandığından sonraki aşamada, en yakın bölge olarak oraya,
• “Bizim köyden biraz uzak ama gördüğümüz kadarıyla hiç iyi değil.” (47 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi, AKP’li)

3.2.3 Doğru bilgi edinme haklarını kullanamadıkları, söylenti ve duyumlar yada medyanın yayılan bilgi kirliliği ile karşı karşıya kaldıklarını düşünmektar. Bu nedenle de güvenizlik ve degerizlik duyguları yaşadıklarını düşünmektedir.


• “Ancak öte yandan Suriye’ye çeşitli ülkelerden gelen ve Esad Rejimi’ne karşı para karşılığında savaşan ve savaştan arta kalan zamanlarını Antakya’da elini kolunu sallayarak geçiren, varlıkları ve davranışlarıyla zorunlu, zaman burada yaşayan; farklı dil, din, kültür ve etnik yapıya mensup insanlar için bir tehdit unsuru olan militanların varlığı da gün yüzü gibi or-tada … açık modern giyimli kadınlara el işaretiyle “oğlan çıplaksınız sizi kesceğiz” - şeklinde taciz ettilerini gördüm, kardeşim dolmuş şoförü, ücret ödemeyi reddetti ve “Tayyip ödeyecek” diye Başbakanı dahil ettiklerini duyдум.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Al-evi, insan hakları aktivisti)"


hakkım çünkü.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)


• “Yani sığınmacılar geliyor, hali vakti olanlar gidip o cendereye girmek istemiyor, sığınma kamplarına falan girmek istemiyor; çünkü bütün olanaklar seferber edilirken rağmen kolay değil. Altta, yanda, sağda, solda, hani ‘yandaş olmayan’ komşuları varsa bunlardan rahatsız oluyor çünkü tedirginlik duyuyor. ‘Ben bu adamları tanımıyorum. Yarın ne yapacağını bilmiyorum. Silahlı mıdır, silahsız mıdır, hırsız mıdır, arlı mıdır arısal mıdır bilemiyorum.’ Ama netice olarak şu söylemek lazım: Yani bu gençlerin memnuniyeti var da var, büyük oranda mağdur olanlar da var.” (60 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi)


değiller ya. Bir şey olursa “Erdoğan’ın misafiriyiz” diyorlar. Dolmuşa oto-
büse lokantaya para vermek istemiyorlar, tabii kavgayla çıkıyor. Ben
rastladım birebir. Hırsızlık, dilencilik burada konuşulan şeylerdir. Ambü-
lanslar gitti yüzlerce, yaralı getirdiler. Giderken de savaş malzemesi bu
yönünde buradaki söylentiler. Elektrikler kesiliyor ve köy yolundan gidip
geliyorlar. İnternet ve bildirilerinden oradaki savaşta Alevi öldürmek caiz
şu kadar odalı laflarla da duyduk.” (36 yaşında, erkek, lise mezunu, düşük
gelirli, Arap Alevi, Kemalist)

- “Ben söyle bir şey söyleyeyim. 3-4 gün öncesinde Reyhanlı halkıyla o
çaşırarak kişi arasında bir gerginlik yaşandı ve bayağı şiddetli bir gerginlik
yaşandı. Bir kavgaya varan bir gerginlik yaşanır ve bu gerginliğin peşin-
den hani şeyle oradaki Suriyeli kişilerle işte bu Reyhanlı halk size
cumartesi günü saldıracak o yüzden çok fazla sokağa çıkma olmayan графике
ve şöyle bir şey var Reyhanlı merkez nüfusu 60.000 civarı. Şu anda evlerde yaşanan Reyhanlıları söz ettiği 80.000
kadar. Yani 60.000-80.000 kadar. Şöyle bir durumda insanların bizde de
fitness yapma ve sız evelinizi içinde bizden fazla kullanılar. Yani mesela
Antakya parkında bulundukları nüfusa oranla daha kalabalık yani hani
orantılı parka gelenler içerisinde. Mesela Antakya’nın nüfusu
150.000’dir ise burada yaşayan 5.000’dir. Yani neredeyse 3’ten 1’i kadar
halk parka geliyor. Reyhanlı halkı çok kullanındığını diyor. Ölü sayısıının 3
olduğu söylenti Suriyeliler arasında, ama Türk yani orada yaşayan
Reyhanlı halkı içerisinde bu durumda 48 ölü var yani. Hani rakamin yak-
laştırılmış olması gereklilik olan kişi sayısıdır. Çünkü onlar dışarıyı çok
kullanılar ve onlarda 60.000 kadarı Reyhanlı’nın yaşam koşulu hemen, hemen eșit. O yüzden ölçü sayısı birbirine
yakan veya tahmini birbirine orantılı bir rakam olması gerekiyor. Fakat
öyle bir rakam yok. Bir de patlamanın olduğu noktada Reyhanlı’dan
yaşayan Suriye’den gelmiş olan halkın özellikle tezgah kurmuş olduğu
bölge olarak nitelendirildiğine de bakılır. Resimlerde görüldüğü gibi
gereçler bu resmi sağ Lift olarak öğütüyoruz. Özünden oradaki Türk
y hizo kullanılarak Suriyelilerin 50-60 olan, dedikodu olarak veya gayri resmi olarak halkın ağzında dolaşan 200 ci-
vardında ölüden 2, 3 tane Suriyelinin olması, yaşadıklarını neredeyse
tümünün Türk vatandaşı olması, burada bir şehir efsanesi değil. Bi-
riz daha farklı bir boşluğu ele alınıp gereği ortaya koymu term gibi geliyör
bana ve hemen arkasında bir sürü kamplardan insanların Mersin
tarafından Adana tarafında kamplara yani yaz kamplarına transfer edildiği, bir
sürü Reyhanlı merkezde yaşayan insanların ‘Suriye daha güvenlidir’ bu laf
çok önemli ‘Suriye artık daha güvenlidir. Bizim için biz oraya dönüyoruz.’
demeleri biraz manidar gibi geliyor bana.” (37 yaşında, kadın, hekim, orta
gelirli, Arap Alevi)

- “Son olarak sözde gazeteci Hakan Albayrak’in hekimler üzerinde ifade
ettiği şeylerle açığa çıkan konumun ardından önce vardı. Hep bu söylentiyle
işte Allevi doktorlar hastalara bakıyor. Allevi doktorlar bilerek ayaklarını
ellerinin kesiyorlar yok efendim kötü davranıyorlar diye bir karnı vardır ve biz
bunu olayın başladığı ilk günlerden beri biliyorduk. En son işte biz hekimiz
kim olursa elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Çoğu zaman
başarılı oldu. Şimdi orada yaşayan insanların sorun. Reyhanlı halkına. Biz
orda yaşamıyoruz. Orada yaşayan akrobatımız var, kardeşlerimiz var
günümüz birlik gelip giden. Halkla iletişim halinde olan halk böyle düşünüyor.
Demek ki o dönemde tezgahlara kuruluymuş o sokaklarda ama o gün hiç Suriyeli yokmuş.” (43 yaşında, erkek, orta gelirli, hekim, Arap Alevi)


- “ÖSO savaşçıları için sağlık harcamasında katar parası deniyor Suudi Arabistan parası deniyor. Bilmem nereden gelen para iddiyorum. O parayı hakikatten gören hekim arkadaşlar var. Kaç lira tuttu 10.000 dolar. … Onbin dolar çıkartıp veriyorlar.” (50 yaşında, erkek, hekim orta gelirli, Türk Alevi)

- “Bunlar duymalar dedikodular da olabilir başka bir şey de. Efendim siz devlet hastanesinde siz biri ve iki birey mi göndерiyorsunuz hastaları dişarı diye söylenmeyi başlattı. Bizi hekim arkadaşlarımız. Bizim özellikle devlet hastanesinde böyle bir arkaçap olacağını zannetmiyoruz. Çünkü biz çok öveyiyle çalışmıyoruz orada. Göğüs cerrahisi olsun, genel cerrahı, ortopedi olsun hep gerçekleştirilen şartlarda çalışıyoruz.” (60 yaşında, erkek, orta gelirli, hekim, Arap Alevi)
3.2.4 Sağlık Hizmetlerine Ulaşım Durumu

Örneklem grubumuzda yer alan iki kişi sağlık hizmetlerine ulaşabildiğini belirtti. Diğerleri ise sağlık hizmetlerine ulaşmadan önceliğin Suriyeliler de olduğunu düşünüyorlar.

- “Önemli bir sağlık sorunum yok. Suriyelilerden sıra gelirse sağlık hizmetlerine ulaşılamayacağım.” (47 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)
- “Hastanede onlara öncelik tanınır.” (58 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez)
- “Sağlığım iyi. Hastaneye gidince Suriye’den gelenlerden sıra gelirse tedavi de oluyoruz. Sıra için kavg ve karnılar, küstah ve şımarıklar.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)
randevulu, iki saat yol gidiyorum ve gel demesine rağmen randevuyla, beni geri çeviriyor. Ve artık gitmedim. Ne gideceksin? Git gel boşuna, çünkü ilk öncelik onlara.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

• “Burada, hastanelerde sırasız öncelikli muayene faltına kavga işleri çıktı. Şimdilerde doktorlar, sağlık personalı di direniyor, bu tür olaylar azaldı.” (68 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez, CHP’li)

• “Buraya gelenlerle her şey de öncelik onlara. Geçen ay doğum evinde de kavga işleri çıktı. Bu tür olaylar azaldı.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

• “Sağlığım yerinde ancak hastaneye gittigimde ilk sıralann Suriyelilere verildiğine bizzat tanık oldum. Olayların başlangıcında ağır yaralı Muhalif, hastaneye getirildi ve bana biri biri doktor bakmasın diye bağırdı. İşte o an benim bittiğim andı. Kemiklerime kadar titredim. O kadar acısı var ama yaralı, hastaneye gidiyoruz.” (73 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Türk Sünni, AKP’li)


Hekimlerin Görüşleri

sahra hastanesi mi var bir şey mi var bilgi de alamıyorduk pek. Sekonder vakalar olduğu için dediğim gibi çoğu ciddi enfekte vakaları. Yani burada biz psödomonas devrettik oraya. Bir ara hastanenin bir katını tamamen onlara ayırdık. Yani yere yatırmak istemedik hastaları.” (60 yaş, erkek, hekim, Arap Alevi)


• “Altınözü Bölgesinde yeni savaşı ilk günlerinden beri bu yana bombala seslerine alışık olduklarını için halk artık normal karşılama başlamıştı. Sürekli bomba seslerinin altında yaşadıkları için evleri de hatta titreyordu falan son Reyhanlı olayından sonra köyde çok fazla Suriyeli olmasından dolayı buranın da bombalanacağı canlı bombannın da burada da patlayacağı, hatta son Çarşamba günü Pazar da kurmadılar kendi köylere. Bunun tedirginliği de yaşayorlar köylü.” (33 yaş, erkek, hekim, Arap Sünni)

3.2.5 Savaş ve Çatışma Ortamının “Kadın’a Etki Durumu

• “Söylentilerden söz etmiyorum. Reyhanlı’dan satılan kadınlar, savaş ortamında tecavüz uğrayan kadınlar. Hepsi için acı duyuyorum. Birlerinin yeniden yaptığı o harita içinde yer edinebilmesi için suçsuz insanları, çocuklarını, kadınlarnın, böyle bir şiddeti görmesi içinizizi yakıyor.” (37 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Kürt Alevi, solcu)


“Kirikhan’a kadarlardan eserinin 2. ya da 3. eş olarak Suriyeli kadın alması ve ondan kaynaklı depresyonla gelen bir kaç hastam oldu.” (37 yaşında, kadın, hekim, Arap Alevi)

3.2.6 - Savaş ve Çatışma Ortamının “Çocuklar”a Etki Durumu

Toplumun savunmasız ve dezavantajlı bir kesimini de çocuklar oluşturuyor. Çocukların toplumsal taşıyıcılık rolü de düşünüldüğünde savaş ve çatışma ortamından en fazla etkilenenlerin başında çocuklar bulunuyor.

- “Pansiyonda iki gün misafir ettiği bir Suriyeli kadın ve küçük çocuğunu gördüm. Çocuk çim biçme makinesi çalışırken ürküp ağlamaya başladı.” (46 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Ermeni)
- “Bomba, silah sesinden korkuyordum artık alıştı, oralı olmuyorum. Çocuklar da savaş sesi diye geçip gidiyorlar.” (35 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Kürt Sünni)
- “Biz gidiyorduk Suriye’ye, benzinimizi alıyoruz, şekerimizi, ekmeğimizi, balığımızı, etimizi, şekerlememizi. Yetiyordu bize bir aylık, mutafak masrafımızı yetiyordu, Suriye’ye gidip gelmekle çocuklarımız daha işi besleyebiliyordum.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

3.3 SURIYE SAVAŞININ HATAY’A YANSIMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Suriye’den gelenleri savaş ve çatışma ortamından kaçmaları Türkçe’ye de dahia ni yaşam koşulları bulabilmir düşüncesiyle gelenler, Muhafız savaşçıların dinlenme tedavi olma veya savaş yönnettme üzerinde olarak kullanma amaçlı gelenler olmak üzere üç grupa değerlendiriliyorlar.

Bu gruplara dair acıma, merhamet, yardımlaşma, korku, nefret duyguları taşıyorlar.
3.3.1 SURİYELİ GÖÇÜNE DAİR

3.3.1.1 Suriye’den Gelenler


çocuk, geldiler. Barınma, beslenme, güvencilik. Hepsiler tehlikeli.” (47 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap, Sünneti, insan hakları aktivisti)


“Suriye’den gelenlerle her ortamda karşılaşıyoruz ve karşılaştığımız her yerde öyle bir korku öyle bir endişeyle bakıyoruz ki onlara. Bunların arada işi ne?” (45 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Al-evi, Atatürkçı)


“Bu kadar bağırmallar, çığgınlar, bılenların bir kısmı abartılı gibi de gelse, daha doğrusu bir siyasi sürtüşme ve onun devami da olsa bunlar hemşâr halâ değil. Elbette ki tevatürler. Eğer ki sığınmacı alyorsanz ki almak zorunluştır ulusal hukuğa göre, yani almazlık edemesiniz kapınıza da-


3.3.1.2 ÖSO Savaşçıları

• “Şimdi gelenler yoksullar ya da savaşçılardır. Savaş yağmaladıkları malları getirip pazarda satıyorlar. Suriyelilerin gitmesini istiyoruz. Çarşıda pazarda her yerde Suriyeli görüyoruz. Bazen sakalli cübbeli insanlar.” (53 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)


• “Onlarla karşılaşıyoruz. Onlar ne yaparsa ‘Erdoğan ödeyecek’ diyorlar. İstedikleri yere gidiyorlar. ‘Erdoğan ödeyecek, Erdoğan yapacak’ nereye kaçır?” (47 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi, AKP’li)


3.3.1.3 Kamplar

Hatay’ın etrafındaki kampların çevrilğini olduğunu, Suriyelilerin kamplarda tutulmasını ve ülkelerine geri dönmelerini istemektediler. Reyhanlı “Apaydın” kampının savunma üstü olduğu kanısı yaygın ve her görüşmede söz edildi.


hanlı’da Suriyelilere saldırlıp başları taşla ezildi şeklinde basında çıkan haberler de yalan ve yanlıştır.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)

- “Benim gördüklerimden başka anlatılar da var tabii. Bunlar Suriye’dede savaşıp gelip buradaki kamplarında dinleniyorlarmış, dini eğitim alıyorlarmış.” (54 yaş, erkek, hekim, orta gelirli, Arap Alevi)
- “Sadece kamplarda. Az önce arkadaşa belirttiğim gibi kamplardagende ortalama 80 - 100 hasta bakmıştık. İki defa gittim ben de. Herkes sırıyla gönderildi nöbet usulü.” (45 yaş, erkek, hekim, orta gelirli, Arap Alevi)
- “Antakya’nın dokusunu bozmayın bu insanları şehirde barındırın, varson bu insanlar manièreleri olabilir yani mücadeiliğerin belli bir yasasi var Birleşmiş Milletlerin, yani Birleşmiş Milletlerin kurallarına göre yerleştirmiş değil mi?” (60 yaş, erkek, hekim, üst gelirli, Arap Alevi)

3.3.2 Kent birey ve topluluk bağlamında etkilerinin değerlendirilmesi

3.3.2.1 Ekonomik sosyal kültürel alanlar

Kent, birey, topluluk düzeyinde; Ekonomik - sosyal, kültürel, psikolojik alanlarda etkilenikleri kaygı, korku, endişe düzeylerinin arttığı ifade edilmiştir.

**“Suriye’deki savaş sonrası tabii gelirlerimiz düştü, turist gelmiyor, burada kilise de el sanatları tasarımı ustası öğreticiyim, ürünlerimizi gelenlere satıyoruz. İğne övasından taklar.” (46 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Ermeni)**


**“Üniversite’de tanışmış evlenerek Samandağ’a geldim. Üç çocuk annesişim. Gazetecilik eğitimi almıyorum. Şimdi Suriye konusu burayı çok, çok daha hassaslaştırmıyor. Çünkü bir defa Suriye komşu ülke. Suriye’deki çatışmalar, kaos ortamı, ne diyeyim, yani adı bile yok oradaki şu anki vahşetin adı bile konulamıyor; ne savaş denebiliyor ne çatışma denebili...”**
hemen dolmuştan. “Burada yok öyle bir şey” dedi, öyle her yerde ulu orta da “ Siz nesiniz demeyin, o geri bir şey, sizi ilgilendirmez.” Şimdi Alevilik Sünnilik davasıyla işte şimdi orası karıştırmaya çalışıyor. Yani zaten şu an orada, dışarıdan gelen katillerin yapıları belli zaten. Asıl buradaki ikinci can yakan nokta da o; bütün bunlar görüyoruz, bütün bunun buranın halkı olarak biliyoruz ve oradaki Alevi toplumu bunlara kurban gidiyor, buna üzmüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlış anlaşılmasın; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlış anlaşılmasın; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlış anlaşılmasın; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapılıyor o yüzden üzülüyoruz, anlatabiliyor muyum? Evet, böyle bir kaygımız, böyle bir derdimiz de var. Bir şeyi düzeltelim de orada yanlışحلولsunuz; yani Alevi halk orada kırılıyor, şey yapıyor
sarıyor en temel duygum ‘acı’.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)


“Bu savaşın psikolojimi bozdu. Daha önce Alevi-Sünni-Hristiyan bizim için hiç önemli deyildi. Şu anda karşısında bir Sünni gördüğümüz zaman “Acaba bizim için ne düşünüyor? Acaba şu anda Suriye’deki muhalefete aynı düşünüyorsunuz mu? Acaba bize karşı aynı hisleri mi besliyor?” içimize böyle bir kaygı, böyle bir endişe, böyle bir huzur bozukluğu düştü. Aramızda iti koşpu, ne olduğu belli olmayan yığınla insan dolaşıyor. Çarşıya çıkığımız zaman, acaba bu Suriye’de gördüğümüz görüntüler gibi...


- “Suriye’den çok kötül bir iç savaş var. Hali hazırda da devam ediyor. Samandağ yöresi olarak biz çatışmalardan pek etkilenmedik, sadece etkilendiğimiz noktaları belirtmek istiyorum: Ekonomik olarak çok zarar gördük. Özellikle turizm işi yaptığımız için Suriye’deki gelen turistlerin olmayışı, Suriye’nin bir transit geçiş kapısı olmasından etkilenmişiz, Türkiye’nin bir transit geçiş kapısı olmasından etkilenmişiz, Türkiye’den gelen turistlerin tamamen kesilmiş, bunun haricinde biz sınır kenti olduğumuzdan günübirlik karşılıklı ziyaretler yaparak hayatımıza idame ettiyörduk. Özellikle bu sektörde kendine iş yapan insanlarımızı da, bizim için getirdikleri, Samandağ’a, Samandağ’a da, bizim için getirdikleri. (51 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni, solcu)

geçim kaynaklarının başında narenciye üretimi ve satışı geliyordu. Böyle olunca tamamen, tamamen demek de büyük oranda büyük kolaylık sağlandı. Yani geçiş, bayramlar. Eskiden yalnız bayramlarda görüş olurdu, şimdi çok kolaylıkla gidip geliş yapıyordu. Adamın canı istiyordu; geçip burada deniz kenarında balık yiyip rakı içiyordu. Hali vakti yerinde olanlar “Öğlen yemeğini Halep’te yiyelim” diyorlardı. Bu giden gelen insanların transfer ettiğini paralar, şunlar bunlar, harcayacakları şeyler. Yani ekonominin en bariz şeyi bu. Gazetelerde mutlaka okumusunuzdur; ben de denk geldim gözlümle gördüm, bir bilgimi paylaşıyorum, yani meslekli bilgi aynı zamanda bu: Hatay, birincı değilse de ikincisi sıradadır ulaşma sektöründe sapık olduğu araç kapasitesiyle tonajı açısından. Yani buranın insanın nakliyecidir aynı zamanda, geçimini ondan sağlar. Neredeyse beş evin birinin evinde bir tar vardır. Bunlar bà yağmısız ya da şiddetler halinde, sürekli, dünyanın her tarafına neredeyse, Avrupa’ya olan gittikleri gibi ta Arabistan’a olan her tarafı şey taşıyorlar. Yani bunlar, bu ilişkiler kopup durdu ve herkes kapısının önüne çekti tırını. Bunların hepsi peşin parayla alınmış şeyler değil. Bunların büyük çoğunluğu, kredi falan bunlarla alınmış şeylerdi. Yani ekonominin nasıl bir darbe yediği, şu an kadar anlaşılmamış şeylerin hepsi bunun bir örneği. Tabii herkes etkileniyorsa bu köy etkilenmiyor diye bir şey söz konusu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünleri, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmalari. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması aynı zamanda, geçimini ondan sağlar. Neredeyse beş evin birinin evinde bir tar vardır. Bunlar bà yağmısız ya da şiddetler halinde, sürekli, dünyanın her tarafına neredeyse, Avrupa’ya olan gittikleri gibi ta Arabistan’a olan her tarafı şey taşıyorlar. Yani bunlar, bu ilişkiler kopup durdu ve herkes kapısının önüne çekti tırını. Bunların hepsi peşin parayla alınmış şeyler değil. Bunların büyük çoğunluğu, kredi falan bunlarla alınmış şeylerdi. Yani ekonominin nasıl bir darbe yediği, şu an kadar anlaşılmamış şeylerin hepsi bunun bir örneği. Tabii herkes etkileniyorsa bu köy etkilenmiyor diye bir şey söz konusu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması olmuştur. Göreceksiniz, işte mümkün mertebe, yapılan şeyler el ve ev ürünler, hanımların evlerde hazırladıkları yiyecekler içecekler vesaire, bunların pazarlanması veya pazarlama çalışmaları. Dışarıdan köye gelen insanlara ... Şimdi sayı olarak belki de çok büyük bir düşüş yok; çünkü direkt Suriye'den gelenler, Suriye'den ve yakın ülkelerden gelenlerle de belki ama carne ilerlemeyi bırakmamızın Notre Dame Katedrali içindeki tıkan by the time de bir devre sonucu değil; kendi kendi, köyün önemli gelir kaynağından biri iç ve dış turizme açılması ...

Ben yoksul bir vatandaşım, benim pek alakam olmasa da elbette çok sevindik. O durum devam etseydi çocuklarımızın ileride iş bulma imkanı çok rahat olacağından emindik.” (48 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Araıp Alevi, CHP’li)


• “Bu olaylar çıkmadan önce gerçekten güzel dönemlerdi o dönemler. Şöyle söyleyeyim, ben gitmedim ama benim ailem, rahmetli babam, kardeşlerim, hiçbir akrabanının olmasına rağmen oraya, Suriye’ye git-tiler, geldiler. O kültür en azından tanımak için buradan birçoq insan, güzel ilişkiler vardır gidip geliniyordu. Buradakiler gidip gidiyordu, akrabalık daha da pekişmişti. O zamanki kız alıp vermeler daha sağlıklıdı. Ekonomik ilişkiler daha sağlıklıdı. Yani güzeldi, kötü değildi. İyiydi, iyide gidiyordu ama maaeefi işte bu savaş birden bire her şeyi değiştirdi. Ben önce ekonomik boyutunu ele alayı çıkıp içi insanı boyutu daha hazine, daha dramatik. Ekonomik boyutu üzerinde duracak olursak; sınırdaki her türlü kaçakçılık çok arttı. Mühis derecede Türkiye’ye cari hayvan girişeri oldu. Bundan dolayı, biz bu işe girdik, kredi çekti; burada bu sınırdada yaşayan üreticilerin büyük bir kısımı bu kredileri ile ödevemese hale geldi. Çünkü hayvan fiyatları birden bire taban yaptı.7 liraalpha aldığımız bir hayvanı (7 bin) şu an 1 liraya, 1 buçuk liraya satamış ve sında Suriyeye’nin de etkisi var. Tüm sektöründe; burada çalışan insanlar, yevmiyeye ile aylıkla çalışan insanların yönetmeyi destü. Daha önce yönetmeyi 50 lira olanın bu sene 60 lira olması gerekirken şu anda 35 liraya, 40 liraya, 30 liraya hatta 20 liraya geriledi. Çünkü Suriye’den acayip bir şekilde insan...


- “Samandağı Bölgesi Alevilerin yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Tabii beraberinde Hristiyan, Ermeni ve Türkmenlerin de olduğu bir bölge. Bu savaşa beraber acaba Samandağı’nda mezhepsel bir kıskırtma olur mu


(43 yaş, erkek, orta gelirli, hekim, Arap Alevi)

• “Köy yaşamında birebir bir değişiklik olmadı. Dediğim gibi, önce köy halkı reddetmeye çalıştı sonra adapte oldular. Reyhanlı örneğinde de anlatıldığı gibi pazara birçok Suriyeli satış yapıyor. Hatta bir ilk başta köylünün hoşuna da gitti. Evlerini yüksek fiyatla kiraya verdiler. Çok iyi bir gelir elde ettiler ama yavaş, yavaş bu bombalamadan sonra kendileri de bir ne oluyoruz? a geldi.” (44 yaşında kadın, orta gelirli, hekim, Türk Sünni)


• “Bu arada onların gelmesiyle de sinir kesiminde hırsızlık olayları arttı, fuhuş olayları arttı onu da belirtmek istiyorum. Çünkü bu arada gelen insanlar aç. Her ne kadar belli bir ücret alıyorlarsa da yine farklı yönerde kullanıyor bu paralar. Alabildiğince hırsızlık ve fuhuş olayları arttı.” (51 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni, solcu)

çoğaldı.” (47 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi, AKP’li)


- “İşte hatta şu nu söyleyeyim ben size Hatay’ın girişinde o akademi hasanesi dediğimiz yerden bir bayan gecenin 12’sinde rahatlıkla çıkar. Burada bir park in ilerisinde Sümerlerin bir eşidir orası oraya kadar tek başına geçebilceği bir yerdi. Suriyeli’ler genelde kadar. Tacizde bulunulur. Hatay böyle bir yerken şimdi sizin dün yaşadığınız o arka yana bakanız olayı yeniden başlamış durumda Antakya’da.” (50 yaş, erkek, orta gelirli, hekim, Türk Alevi)


3.3.2.2 Psikolojik alanlar

Korku, endişe, gerginlik, güvensizlik, ortak duyu olarak ortaya çıkmıyor.

- “Oradaki savaş bizim yaşamımızı etkiliyor çünkü. Dinci radikal savaşçıların kendilerinden olmayanlara karşı kin ve nefret soyleni veya orada yaptıkları video görüntülerini hepsi bizi geriye ve korkutuyor. Kızgın ve kırgın hissediyorum.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Hıristiyan)


- “Mutlu, huzurlu, duygulu yaşamak insan olarak hepimizin isteği değil mi? Ben huzur içinde bomba sesleri olmadan huzurlu - güvenli yaşamak istiyoruz. Savaş beni korkutuyor.” (46 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Ermeni)

- “Bu savaş ve çatışma ortamı gergin paranoyak ve güvensiz yaptı bizi.” (23 yaşında, erkek, üniversite öğrencisi, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)

- “Gergin ve huzursuzum. Yaşananlara insan olarak üzülüyorum.” (60 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Çerkez, solcu)

- “Her defasında yine şaşırtıyor. Çok büyük bir öfke hissediyorum ve umutsuzluk. Ne kadar degersiz olduğunu görmek beni çok sarstı. Türk-yeli olduğunu için de utanıyorum. Bu olaylardan sonra artık bu ülkede yaşamak istemediğini düşünüyorum.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, anarşist)

- “Ben, Arap Hıristiyanım. Din ve mezhep üzerinden yapılan yayınlar veya söylentiler bizi elbette rahatsız ediyor. Güvenmiyorum.” (53 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)

- “Kendim, çocuklarınım, Samandağlılar ve kimlik farklılıklar nedeniyle açık hedef olan herkes için korku ve öfke duymuyoruz. Evet, çok gerginim.” (37 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Kürt Alevi, solcu)

• “Ben bu durumdan acı duyuyorum. Birlik beraberliğiminin bozulmasını istemiyorum. Sevgi huzur istiyorum.” (47 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hristiyan)
• “Kan aktı. İçimiz acıyor. Yaşananlar insanlık suçu … Acı çok büyük.” (47 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)
• “Orada bomba silah sesi varken burada huzur yok. Korku var. Endişe var. Dert var.” (68 yaşında, kadın, düşük gelirli, Kürt Sünni)
• “Bu savaş acıtlıyor. Ruhumu sarsıyor en temel duygum ‘acı’.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)
• “Endişe ve kaygımızı yükseltiyor.” (58 yaşında, kadını, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez)
• “Biz ise korkuyoruz, geriliyoruz.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)
• “Yani insanın kanı donuyor. Valla içimiz yanıyor, biz aylarca konuşup dökemeyiz içimizi. Hükümete de karşı çok kimim ve kızgınlığım var.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)
• “Endişe kaygı yaşamıyor.” (68 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez, CHP’li)
• “Özgür- eşit- onurlu bir yaşam derken güven duymamakшихit bir şey.” (51 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, Atatürkçü)
• “Kendim içinde akrabalarım ve Alevi topluluğu için kaygım, korkum var. Huzur ve güven içinde yaşamak için çaba gösteriyorum.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)
• “Korku ciddi derecede korkuyoruz. Sokağa çıktığım zaman karışma çikan o sallıtiplerden veya kapanmış, o çarşafın içerisinde ne olduğunu bilmemiş biri gibi durur. Kurtulmaya çalışılır ya insanoğlu, böyle bir durum. Korkuyoruz tabii … Kurtulmak istiyoruz. Çok insani tepkiler.” (63 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Çerkez, CHP’li)
• “Kendim içinde akrabalarım ve Alevi topluluğu için kaygım, korkum var. Huzur ve güven içinde yaşamak için çaba gösteriyorum.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)
• “Korkunç derecede korkuyoruz. Sokağa çıktığım zaman karışma çikan o sallıtiplerden veya kapanmış, o çarşafın içerisinde ne olduğunu bilmemiş biri gibi durur. Kurtulmaya çalışılır ya insanoğlu, böyle bir durum. Korkuyoruz tabii … Kurtulmak istiyoruz. Çok insani tepkiler.” (63 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Çerkez, CHP’li)
• “Geçimin düşmesi endişesi.” (73 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Türk Sünni, AKP’li)
• “Geçtimiz düştu. Her an bomba bize de düşebilir korkuyoruz da.” (40 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Kürt Sünni)
• “Üzülüyorum. Bir insan olarak üzülüyorum.” (51 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni, solcu)
• “Çok korkuyoruz, heyecanlı ve endişeliyiz. Kötü durumdayız.” (45 yaşında, erkek, hekim, Arap Alevi)
“Korkuyoruz, endişeliyiz.” (71 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, orta gelirli, Kürt Sünni)

“Hepsi birleştiğinde korku ve endişemiz arttı.” (36 yaşında, erkek, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi, Kemalist)


“Memnuniyetlisiz gelecek kaygısı.” (47 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi, AKP’li)


yeri arasından geçtiğini gördüğünü ifade etti.” (50 yaş, erkek, orta gelirli, hekim, Arap Alevi))

• “Ben kendim o rüyalardan gördüm. Ülke dışına yani Türkiye dışına sürüldüğümüzü gördüm. Yani silah zoruyla ülkemizde şehrimizden sürüldüğümüzü gördüm yani. O kadar bilinçaltımızda işlemiş yani.” (37 yaş, kadın, orta gelirli, hekim, Arap Alevi)


• “Bir güvenlik kaygısı olmaya başladı bende. Her an birinin bana bir silah doğrultup tehdit etmesinden korkuyorum açıkçası. Bunla ilgili ciddi bir kaygı yaşamıyorum benle hemşire hanım.” (44 yaş, kadın, orta gelirli, hekim, Arap Alevi)

3.4 Savaş Şiddet ve Barışa Dair Değerlendirmeleri

3.4.1 Barış

Tüm görüşmecilerimiz Yaş, Cinsiyet, Sınıf, Etnik, Din, Mezhep, Politik ve Siyasi farklılıklarına rağmen tamamı savaş çıtasma ve şiddet istememektedir. Barış istemekte ve barışı savunmaktadırlar.
“Barış olmalı. Suriye’de barış olmazsa bu savaş uzarsa diye korkuyoruz. Hemen barış olsun ve bunlarda Suriye’ye dönüşünleri istiyoruz ki o zaman kendimi güneşli kıyafetlere hissetseyim … Kendi ülkemizde birinci sınıf vatandaş olarak özgürlük hissetsem.” (27 yaşında, kadın, Arap Hristiyan, üniversite mezunu, orta gelirli)


“Tabii savaş bitsin. Eskisi gibi olabilir miyiz? Bilmiyorum ama savaş bitsin.” (23 yaş, erkek, Arap Hristiyan, üniversite öğrencisi, düşük gelirli, solçu)

“Barış olmazsa daha kötüsünü de yaşarız burada biz. Barış olmalı. Çözüm barışta. Savaş tacı kırmızı şerbetler kar edecek diye insanlar ölmemeli.” (60 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan, anarşist)


“Barış hemen olmalı isterim. İnsanların özgürlük ve huzurları sağlamak için birlikte yaşamalarını isterim. Biz de güvenimizi kurtarırız. Çocuklarımızın mutluluğu da bizim için ilgili.” (37 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Kürt Alevi, solçu)

“Barış çok önemli. Herkes barışı istemeli ve savunmalı.” (47 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap, Sünni, insan hakları aktivisti)


“Küreselleşme, globalleşme adı altında dayatılan Yeni Dünya Düzeni; Bizi yıkımla ve açığa mahkum ettiği açıktır. O dünya düzeni ki; İnsanlığa, işsizliğe, yoksullukla, ise savaştan başka bir şey getirmemiştir. Biz ülke bizzat yaşarız ve tanıklık ediyoruz.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)

“Suriye’de yaşananlar insan olarak beni rahatsız ediyor. Barış olduğunda nasıl olur bilmiyorum, hiçbir şey aynı olmaz.” (58 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez Sünni)


“Tabii savaşta istemiyorum! Barış, Barış, Barış!” (81 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Çerkez, CHP’li)


Biraz zor düzelecek gibime geliyor. Amerika ne düşünüyor bilemiyorum ama herhalde bir Yugoslavya modeli mi yapacaklar Suriye'ye bilemiyorum.” (51 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni, solcu)

- “Yani, buranın insani barrier kelimesine hâsrettir. Dolayısıyla, yani burada bir çözüm olsun da Suriye meselesinde, bir çözüm olsun da, yani “en az hasarla atlatacağız” çözüm olsun da ne olursa olsun’u alsalamak durumundadır. Benim de görüşüm o doğrultudadır. Yani çözüm olsun da, tabii ki en mükemmel çözüm olsun ama bir an önce olsun çünkü insanlar ölüyor. Yani Türkiye’deki süreç için de söyleyeceğim odur; kim ne derse desin, eğer iç dört ay boyuca, yok diye biliyorum, genç ölümü yoksa bu dünyalara bedeldir.” (60 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Ermeni)


- “Barış olsa, tabii ki seviniriz. Şimdi Ortadoğu’ya, Hatay’a, her yere barış gelmesi, gerçekten insanların arasında sıkıtı olduğunu inanıyorum kişisel olarak, yani hiç kimse esansiyetle, belki ekstrem bir şey bitir; Bugun Kırıkhan’a, Antakya’ya Sünni’si de geliyor, Kürdü de geliyor, Arap’ı da geliyor. Üçüncü bakıyorsun orada şey gibi görünüyorlar, çocuklar dertleşmişler orada. Birbirinden uzaklıkistenti gibi görünüyorlar ama burada beraber çalışabilirler ve beraber kendilerini birbirlerine yakın hissedebilirler ki bu da doğruydur yani çağıl yılır bir deulet sonuca, bir arada yaşamalar. Tabii ki biz bundan mutlu oluruz. Belki müttefik olursa oluma taraftı şu olur: Tabi, ki biz Suriyelileri tanına olanağım da
bulduk bunun olumlu taraflar da ortaya çıktı. Dostluklar, arkadaşlıklar.
Mesela şu anda şunu söyleyenler var; barış gelse de, size gelirsiniz bizim
yanımda. Keşke sınırılar da olmasa ama bu savaş nedeniyle değil. Keşke
barış olsa da gene sınırılar olmasa. Gerçekte çok güzel olur. Yan taraftaki
insanlara bir bakıyorsun, çok büyük bir farkın yok. Yani bu yönden çok
mutlu oluruz. Şimdideyce kadar her savaş biz - tabii Türkiye’deki iç savaşa iyi
dökü biliyoruz - ama savaşları hep bir bilgişayar oyunu gibi veya televiz-
yordan izleyince çok fazla o duyguya alımıyoruz. Ama savaşın yaratığı
sonuçları görünce insanların, kadınların dilendikini görüyor, her gün,
Kırıkhan’da. Çocuklara belabasa evlenenlerin görüp, 3-5 sene önce arada
yapışma çalışıkları, 3-4 intendsine inanabileceğiniz. Yani müthiş bir dram,
onu söyleyeyim, tabi ki içimiz parçalanıyor. Ama bir yandan da başta belirttiğim gibi şu an
bir sosyal patlamanın da şeyi var. Birilerinin de burada ister istemez rahatı
bozuldu.” (37 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Kürt Sünü,
solcu)
• “Barış olsa ... Savaş var, her an için tehlikedeyliz.” (47 yaşında, erkek,
ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi, AKP’li)

3.4.2. Savaş ve Çatışmaya Dair Değerlendirmeleri

Tüm görüşmecilerimiz savaş ve çatışmaya dair değerlendirmelerini kazanan
kaybeden çözüm ve gelecek beklentileri olarak kategorize ederek belirtmiş-
ler, hekim görüşmecilerimiz bu kategorilere ek olarak etnik ve inanç farklı-
lıkları nedeniyle çatışma çıkma olasılığını da değerlendirmişlerdir.

3.4.2.1 Bu Savaşın Kazanını ya da Kaybedeni

• “Bu savaşın kaybeden tarafındayım.” (27 yaşında, kadın, üniversite me-
zunu, orta gelirli, Arap Hristiyan)
• “Savaşın kazanınlara başka yerlerde. Biz kaybedenler tarafındanyız.” (23
yasında, erkek, üniversite öğrencisi, düşük gelirli, Arap Hristiyan)
• “Bu savaşın kaybedeni gariban halktır. Yaşananlara insan olarak
üzülyorum. Savaş ve çatışmadan çıkar ummak. Bu kadar saf ve ahmak
olunmamalı diye düşünüyorum.” (60 yaşında, erkek, lise mezunu, orta ge-
lirli, Çerkez, solcu)
• “Savaşın kazanı yok şu an ama Suriye'nin kaybetmemesi çok önemli
benim için.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi,
anarşist)
• “Savaşı kazanınlara savaş hazırlayanlar olmamalı. Umarım bu çalışma bir
yerle göre gider, daha önce de birçok kişiyle görüştük.” (37 yaşında, kadın,
universite mezunu, orta gelirli, Kürt Alevi, solcu)
• “Bu savaşın kaybedeni halk. Kazanınlar ise göreceksiniz.” (33 yaşında, erkek,
universite mezunu, orta gelirli, Arap Hristiyan)
• Savaşın bize yararı yok. Kime yararı olduğunu bilmem. Ben savaş istemi-
yorum. (47 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hristiyan)
• “Savaşta kazanınlar, beslenenler var. Uluslararası veya yerli işbirlikti,
onlar kazanabilir. Ama halklar kaybediyor. Hiçbir kazanç 100 bin insanın
yapması için önemli değil.” (47 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta
gelirli, Arap Sünü, insan hakları aktivisti)
“Bu savaş uzun sürecek, kaybedeni de çok olacak.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)

“Savaşta en iyi sahane kazananlar ne hissedeler? Bilmiyorum.” (58 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez)

“Savaşın kazananı bizim gibi yok olacak. Öleni oluruz biz ancaq.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

“Savaşta kazananlar ise paralarını sayarlar herhalde.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

“Savaş bittiğinde hiçbir şey eski olmaz. 100 bin kişi öldü. 3 milyon kişi göç etti. Reyhanlı’da en az 20.000 sığınmacı var. Evini 100 lira daha fazla para verenlerin tırnak içinde rantından ne olur? Bu savaşın kaybedeni halklardır. İnsanlıktır.” (63 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Çerkez, CHP’li)

“Bu savaşın kazananı Emperyalizm. Önce Amerika sonra mürtüleri. Türkiye sadece kaybeden olacaktır. Emperyalizm - Amerika kazanacak; Suriye - Türkiye kaybedecek.” (45 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, Atatürkçü)


“Emprevalist güçler, silah tüccarları ve emperyalist güçlerin başı olduğu için Amerika kazanıyor. Başka kimse kazanmıyor.” (51 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni, solcu)

mümkün değil. Şuradan şuraya geçerken eğer burası bir camur alansa ve başka da geçecek yeriniz yoksa veya çok uzun yolların geçmek durumunda değişseniz bulammentürduğunuz camur. Benim Türkiye'yle ilgili kanaatım şu: kim olursa olsun, AKP hükümeti değil, aklıınıza gelen herhangi bir politik görmekde bir iktidar olursan, eğer en uzun sınırlarında sahipsiniz bir ülkelerde ve o ülkelerde bir şeyler olsunsa, bir hareketlenme olsunsa, bundan etkilenmemeniz mümkün değil. Ve buna karşın aklınızın erdigiinde tedbirler almanız mümkün değil. Ben diyelim ki AKP Hükümeti'nin bu meseleye müdahil olması, çok, çok teorik ve üst planlardaki şeyler hariç, bu zorunluluktan doğduğu söyleyorum birinci aşamada. Ha, elbette ki teorisyenlerin üretikleri Büyük Ortadoğu planı, yanlış bulunan fakat … Bunlar, en azından benim yetkinlikte ifadelerde bulunacagım alanlar değil ama var mı yok mu; biz tarihi okuyunca anlarsınız.


ülkedeyiz. Yeter ki bunun değeri bilinsin, onun bunun oyununa gelmesin hatta gelenlere lütfen karşı gelinsin, engellensin. Benim ricam budur.” (48 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi, CHP’li)


- “Türkiye bu savaşın kaybedeni.” (47 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, yüksek gelirli, Arap Alevi, AKP’li)


- “Silah tükürürler, emperyalist güçler ama kaybedeni kesin belli Türk ve Suriye halkı.” (43 yaş, erkek, hekim, orta gelirli, Arap Alevi)

3.4.2.2 Bu Çatışmanın Çözümü


- “Çözüm Bansta. Suriye kendi sorununu kendisi çözübılır. Sorunu yaratmak ve bir tarafı desteklemekten vazgeçildiğinde işler yoluna girer.” (53 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hristiyan)
“Hükümetin Suriyelilere kucak açması bence iyi olmadığı. Kucağını kapatacaq ki Suriye kendi derdini kendi çözecek.” (47 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)

“Hükümet büyükleri bir yol bulunsunlar bu işe. Ben bilmem ama onlara da bize de yaziktr.” (68 yaşında, kadın, düşük gelirli, Kürt Sünni)


“Bir defa, Suriye’deki Beşer Esad, tahttan inmesi lazım. O inmeden burası düzelmeye. Her iki tarafın seçeceği bir idare, hükümet gelecek. Şimdi orada, mesela, orada yine Alevi kesim var, Sünni kesim var. E, burada da var, niye böyle bir şey yok?…” (73 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Türk Sünni, AKP’li)


“Bizim istediğimiz, gerçekten demokratik bir çözüm olur. Nедir? Halkın, herkesin kendini içerisinde bulduğu, bulabileceği, artık bilmiyorum mümkün mü Suriye’yi bir araya toplamış, eğer mümkünse özerklik olur, özgür yaplarını olmasına … Yani insanların, yerelini güçlendireceği, herkesin kendini içinde bulabileceği bir yönetim şeklinde olması istiyoruz. Olursa, bilmiyorum yani bu süreçte bu biraz zor gibi görünüyor.” (37 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Kürt Sünni, solcu)

“Kardeşlik ve Birlik ile bu dertten kurtulabilirim. Bunun çözümü gerçekten barışa istemek ve barış için katki sağlamaktır.” (36 yaşında, erkek, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi, Kemalist)

“Ekonomik sıyasal her türlü baskı yapılabilir ama bir ülkede insan hakları ihlali var diyse o ülkede siyahlı bir müdahale dışandan bu bir ülke olabilir ülkeler grubu olabilir birleşmiş milletler olabilir. Girip oraya onu korumak ya da demokrasi getirmek gibi yaklaşımlara da girmemeli. Bunun ölçüleri de çok zor nedeni de o. Böyle bir yetkiiyi de tanımlarsanız bu da Türkiye’deki dünyadaki savaşları azaltmaz artracak olan bir yaklaşımdır. Daha yoğun diyalog görüşme baskı her ne olursa olsun ama insanın kan dok-
meden şiddet ve çatışmaya yol açmadan sorunları çözmek için çok çaba harcaması lazım sonuna kadar. Çünkü savaşı savunarak barışı bir yerde inşa etmek mümkün değil yani.” (60 yaşında, erkek, üst gelirli, hekim, Arap Alevi)


3.4.2.3 Geleceктen Beklentileri

- “Çocuklarının huzur içinde yaşamasını istiyorum. Onların geleceğinden endişe etmek istemiyorum. (46 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Ermeni)

- “Kendi ülkemizde birinci sınıf vatandaş olarak özgür hissedeyim. Güvende hissedeşim.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Hıristiyan)

- “Umutsuzluk … Bu olaylardan sonra artık bu ülkede yaşamak istemediğim düşünüyorum.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, anarşist)

- “Huzur istiyor… Sevgi ve kardeşlikle işimizde gücümüze bakarız … Güvenimizi kazanırız … Çocuklarımız ve kendi geleceğimiz ile ilgili güven duyarız.” (53 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)

- “Kendi ülkemizde barış ve huzur içinde kendim, çocuklarımız ve halkın için endişe duymadan yaşamak istiyorum. Bu gerginliği kaldıramayız. Huzur istiyor.” (35 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Kürt Sünni)


- “Malalasın, Libanus’un torunları olarak Antakya üzerinde dolaşan gri bulutları dağıtacağız ve yine her zaman kendimiz daha mai blue akacak gökyüzünde bulutlar. Barış muttur, gelecektir.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)

- “Bu huzurun bozulmasını da istemiyoruz.” (81 yaşında, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni)

- “Suriye’de savaş bitmeli insanlar kardeş, kardeş yaşamalarını için haklar tesis edilmeli. İşte biz o zaman raha oluruz.” (31 yaşında, kadın, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)
- “Savaş bitse, her şey iyi olur. Geçimimiz düzeltir korkularımız olmaz, huzur olur.” (40 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Kürt Sünni)
- “Yıllarca kardeşe yaşadığımız bu topraklarda çocukların da özgürg ve huzuru yaşamamasını istiyoruz.” (36 yaşında, erkek, lise mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi, Kemalist)
- “Sünni bölgesinde bir bomba patlatıldı. Hükümetin açıklamaları olduğu. Buradan beklenen neyi Sünni bölgesinde diyelim ki bu olaya ilgili olarak biraz oraya doğru çünkü hani direksiyonu oraya kırıldı hükümette

3.4.2.4 Etnik veya Din İnanç Farklılıkları Nedeniyle Çatışma Çıkma Olasılığı

Bu soru hekim görüşmecilerimiz tarafından aktarılanlardan oluşmaktadır.


3.5 Hükümetin Ortadoğu ve Suriye Politikalarını Değerlendirmeleri

Tüm görüşmeciler, Hükümetin Suriye ile ilgili söylem, politik karar - tutum ve davranışlarına yaş, eğitim, etnik - dini kimlik, siyasi mesleki aidiyetleri fark etmeden karşı çıkıyorlar.

- “Hükümet gelenlere kapıları açtı. Bizim memleketimizde birinci sınıf vatandaşlar. Çevresindeki ihtiyaçları karşılanmasına rağmen memnun değil.” (27 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Hıristiyan)

• “Hükümetin Surye’lile kucak açması bence iyi olmadığı. Kucağını kapatmak ki Suriye kendi derdini kendi çözecek.” (47 yaşında, kadın, ortaokul mezunu, düşük gelirli, Arap Hıristiyan)

• “Suriye, Ortadoğu çok bilinmeyenli denklem gibi, ulusalar arası güçler, taraflar dinamikleri, belirleyenler var. Suriye’nin kendi iç dinamikleri var. İdeolojik - politik bakıslar ya da kimlik ve inanç üzerindek taraflar ve duruş belirleme var, sıkıntılı karışık bir durum.” (47 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Sınıfı, insan hakları aktivisti)

• “Suriye aha şu dağın arkası, Suriye’den geliyorlar, gidiyorlar… Ne bileyim savaş var, kötü durum.” (68 yaşında, kadın, düşük gelirli, Kürt Sünni)

• “Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin etkisiyle, Suriye’de emperyal güçlerce kıskırtılan huzursuzluğun henüz başladığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın düşmesinin an meselesi olduğunu sandığı Beşar Esad’ın iktidarı sona erme zamanını belirtti... Türkiye’nin Suriye politikasını; yanlıştır ve bu konuda her iktidarın ve dünya liderlerinin ortadan dolayında Türkiye, yanlış politikalarla vaza geçip barışa karşı verme durɩnda dur.” (40 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, insan hakları aktivisti)


• “Komşu ülkeye Esat’ı düşüreceğim diye orannın halkına da bize de kötülük yapılıyor. Esad, ilk yıldır direniyorum, demek ki halkı onu seviyor. Biz ise korkuyoruz, geriliriz.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

• “Arabistan’ı düşüreceğim diye orannın halkına da bize de kötülük yapılıyor. Esad, ikinci yılındır direniyorum, demek ki halkı onu seviyor. Biz ise korkuyoruz, geriliriz.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)

• “Bitte bağlılık ve çıkar çevreleri birleşip, Ortadoğu’yu yeniden kendi politikalarına göre düzenlemeye kalktular. ‘Arap Baharı’. Baharı gelmeyen coğrafyalar. Suriye’yi de özgürlü ve demokratik bir ülke yapmalarını Bartın, orta gelirli, Çerkez)

• “Komşu ülkeye Esat’ı düşüreceğim diye orannın halkına da bize de kötülük yapılıyor. Esad, ilk yıldır direniyorum, demek ki halkı onu seviyor. Biz ise korkuyoruz, geriliriz.” (54 yaşında, kadın, ilkokul mezunu, düşük gelirli, Arap Alevi)
Bunlar hesaplanmadan işte ekonomik kısmı olan ... Yani o, bence en son konuşulacak şey. Yani insanın kapıdan donuyor. Vallahi içimiz yanıyor. Kesinlikle o ilk yakınlığından bu yana, biz dedik ki burada bir bit yeni var. Buradaki aydınlar olarak, bir bit yeniği var. Ooyaınların temizlenmesi esnasından bu yana, tabii ki o kadar geniş kimse o kadar düşünümede, ama kesinlikle o İsrail için var, İsrail'e işte peşkeş çekilecek kirk dokuzyılınca bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Şu Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrası getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apeating, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Yani o, bence en son konuşulacak şey. Yani insanın kapıdan donuyor. Vallahi içimiz yanıyor. Kesinlikle o ilk yakınlığından bu yana, biz dedik ki burada bir bit yeni var. Buradaki aydınlar olarak, bir bit yeniği var. Ouyaınların temizlenmesi esnasından bu yana, tabii ki o kadar geniş kimse o kadar düşünümede, ama kesinlikle o İsrail için var, İsrail'e işte peşkeş çekilecek kırk dokuzyılınca bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Bu olaylar başladımadan önce Suriye'ye gider gelirdik ayrımcı terörist pitoklana yol atarak ... güvenlikli rahat biraz geri kalmış bir ülkeydi ... Libya'da NATO'nun ne işi var, dedi. İki gün sonra peşlerine düştü. Obama ile oturup planı sen mi yaptın? Onun dediğini yapmaya çalışın. Ne başkanı, piyonu. Bizim ülkemizin de otuz seneder süren PKK ile savaşta 30-40 bin kişi öldü. Suriye'nin tamamında binlerce insan öldü. Küçük dediğimiz ülke 2 yıldır dayanıyor.” (68 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez, CHP'li)

- “Bu olaylar başladımadan önce Suriye'ye gider gelirdik ayrımcı terörist pitoklana yol atarak ... güvenlikli rahat biraz geri kalmış bir ülkeydi ... Libya'da NATO'nun ne işi var, dedi. İki gün sonra peşlerine düştü. Obama ile oturup planı sen mi yaptın? Onun dediğini yapmaya çalışın. Ne başkanı, piyonu. Bizim ülkemizin de otuz seneder süren PKK ile savaşta 30-40 bin kişi öldü. Suriye'nin tamamında binlerce insan öldü. Küçük dediğimiz ülke 2 yıldır dayanıyor.” (68 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Çerkez, CHP'li)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)

- “Su Suriye meselesi çıktıkta başımız. Emperyalistlerin çullanması, Sayın Başbakan'ın Suriye'ye demokrasi getirmek istemesi. Masum siyasi bir demokrasi talebi olarak değil, işleyip işleymez silahlı bir apecting, işte peşkeş çekilecek kırk dokuz yılına bilmem ne ... Zaten o planlar, o zamandan yapılmış. Sadece artık uygulamaya geçildi.” (41 yaşında, kadın, üniversite mezunu, orta gelirli, Arap Alevi, solcu)


buradan çok, çok daha ucuz.” (51 yaşında, erkek, lise mezunu, orta gelirli, Ermeni, solcu)

- “Dolaysıyla, Türkiye’deki hükümetin bu işlerde müdahale olması, bu, otomatikman bir karşı duruşu beraberinde getirdi. Bunlar benim yorumlarımı, siyasi yorumlarımı. Ben siyasi hiçbir şeye, görülse angaje değilim.” (60 yaşında, erkek, üniversite mezunu, orta gelirli, Ermeni)


- “Bu dağın öbür tarafı Suriye, Sınır da yok ya. Suriye de savaş var, korku var.” (71 yaşında, erkek, ilkokul mezunu, orta gelirli, Kürt, Sünni)


- “Bence bir komşu olarak Suriye’nin çok fazla iş meseleine karışmaması gerekirdi. Orada bir savaş çatışma çıktığında sonra buraya gelenlere hizmet


• “Mezhepçi algılıyoruz. Mezhepçi ve tehlikeli algılıyoruz. Çok tedirginlik duyuuyoruz. Türkiye’ye de hiç yakıramıyoruz. Böyle bir şeyi.” (44 yaş, kadın, orta gelirli, hekim, Türk Sünni)

4.BÖLÜM
4.1 ARAŞTIRMANIN ÖZETİ

4.2.SONUÇ
Hataylıların dünyayı hem de ülkemizi yönetenlere verdiği mesaj son derece açık:

Dünya'yı yönetenlere;
• Güç ve iktidar hırsınıza Dünya’nın kaynaklarını sadece kendiniz sahip olabilmek için dini inançları, insan hakları, demokrasi taleplerini kullanmayın artık inandırıcı değilsiniz. Dünya’nın tüm kaynakları, insanlığın ortak varlığıdır.
• Dünya barışı için çabalayın. Barış için politikalara geliştiren. Bu dünya hepimizin.

Türkiye’yı yönetenlere;
• Dünya’yı yönetenlere birlikte olup, din ve mezhep siyaseti yapmayın.
• Herhangi bir inanç ve mezhep taraflı olmayın.
• Sınır güvenliği ve kontrolünü sağlayın.
• Suriye’nin iç işlerine karışmayın. Suriye halkı nasıl ve kiminle yönetileceğine kendi karar versin.
• Muhalif adı altında savaşan gruplara ve ya bu gruplardan bazılarına Türkiye topraklarını kullanırmayın.
• Her tür savaş malzemesi veya destek araçlarının sağlanmasından vazgeçin.
• Sığınmacılara insani yardım yapılması ve mültecilerle ilgili Uluslararası İnsan hakları metinlerinin ruhuna yakışır, iç hukuk düzenlemelerini ve buna bağlı tutum ve davranışları gerçekleştirmenin.
• Demokrasi ve özgürlük taleplerimize karşılık verin.
• İnanç ve ifade özgürlüğümüzü güvence altına alın.
• Barış için politika geliştirip, tutum alın.
• Bölgenizde barış ve huzur olmadan Hatay’da, Türkiye’de barış olamaz. Dünya’da barış olmaz.

Ayrıca hem kendilerine hem de tüm insanlara da sesleniyorlar:

Kendilerine;


• Ama biz 4.000 yıllık geçmişini olan bu kentin insanlarıyız.
• Din, dil, ırk, inanç fark etmeden bir arada yaşadık bu topraklarda.
• Farklılıklarımız zenginliğimiz. Şimdi bu zenginliğimize sahiptiriz, bu kentte bu ülkede “hosgörü” anlayışına sığınarak değil, eşit yurttaş topluluklar olarak tüm kimliklerimizle “kabul etme” anlayışı toplumsal ve kamusal düzenlemelerle, barış ve huzur içinde yaşayacağız. Bunun için barış isteyeceğiz, barışın dilini geliştirireceğiz, barış için mücadele edeceğiz. Çünkü atalarımız bizi “KENDINI ÖZÜNDEN SEVEN, DİĞERİNİ DE SEVER, ZİRA BÜTÜNÜN İÇİNDE İNDİR” öğretisiyle büyütüyoruz.

Barıştan yana olan tüm insanlara;

Hatay; Türkiye, Ortadoğu halklarına tarihi - coğrafik yakınlık yanında, sosyal, kültürel, ülkenin özelliklere de sahiptir. Suriye savaşını tüm Dünya’nın savaş olacaktı. Suriye’de barışın sağlanması, Türkiye’nin, bölgelerin ve Dünya’nın barış içinde yaşamasını sağlayacaktır.

Barış için daha çok mücadele et, daha çok ses ver. Bu senin “insan” olarak sorumluluğun. Tüm alt kimlik ve aidiyetlerin bir tarafa “insan” kimliğine, insan onuruna, insanlık onuruna sahip çık.

Barış … Barış … Barış …