8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz buluşmaya hoşgeldiniz diyor saygılarımı sunuyorum,

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün!

Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu,  sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır.

Tüm dünyada tartışılan kadın kimliği, ülkemizde kültürel, etnik, ırksal, dini ve benzeri farklılıkları içerisinde algılanmakta ve bu farklılıkları ile gerek sosyal gerek siyasal hayatımızı zenginleştirmektedir. Bu zenginlik sadece demokrasimizi güçlendirmemekte aynı zamanda toplumsal ahengimizi de ortaya koymaktadır,  Osmanlıdan günümüze bu çeşitlilik ve kimlik zenginliğini yaşayan ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki,  istiklal savaşının Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyo-kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz.

 Bugün bu büyük kadınları da hürmetle anıyor, asla unutmayacağımız aziz hatıraları karşısında sevgi ve saygıyla eğiliyoruz.

Kadınlarımız cumhuriyet ve demokrasiyle birlikte haklarının büyük bir bölümüne kavuştu.

“dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyen Atatürk’ün desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu, kadınlarımız diğer birçok ülkedeki hemcinslerine göre oldukça ileri bir konum elde etmişlerdir.

Türk kadınları, 1930 yılında belediye meclislerine, 1933 yılında muhtarlığa, 1934 yılında milletvekilliğine seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir.

Nitekim günümüzde artık Türk kadını, sosyal hayat içinde aktif olarak yer almaya başladı. Çalışan, üreten kadınların sayısı hızla artıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde her alanda başarılı kadınlarımız var. Ben inanıyorum ki, kadınlar her meslek dalında başarılı olabilirler, oluyorlar da.

Öte yandan, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kadınların pek çok sorunu var.

Kadın sorunlarıyla ilgili yapılan araştırmalar, Dünyada yoksulluk içerisinde yaşayan 1.4 milyar insanın yüzde 70’ini kadınların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın en yoksul işçilerinin yüzde 60’ını yine kadınlar oluşturuyor. Kadınlar erkeklere göre yüzde 20 ila yüzde 50 arası daha az ücret alıyor.

Geleneksel rolleri nedeniyle ne evine ne de işine ait olamayan Türk kadınlarının %39’u fiziksel şiddete uğruyor. Başka bir ifade ile 10 kadından 4’ü eşi veya birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalıyor.

Ortaya çıkan bu tablo yürekleri dağlıyor. Her yıl 8 Mart Dünya kadınlar günü geldiğinde bu ve benzeri tablolar ortaya çıkarılıyor. Çalışma hayatı ve sosyal yaşamdaki kadın profili gözler önüne seriliyor; siyasetten sanata, eğitime, medyaya kadınların ne kadar az olduğu vurgu yapılıyor.

İstatistiki verilerden yaralanarak ortaya tablo çıkarmak, mevcut hal ve durumu ortaya koymak, gerekli ve yararlı bir çaba olsa da bunun ötesinde kadınların toplumsal hayata tam ve eşit katılımının önündeki engeller nasıl aşılabilir sorusuna ortak bir cevap bulunarak, çözümü hususunda çaba gösterilmesi gerekiyor.

Bizler, 8

8 Martı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanmaları değil, sorunlarının çözümüne kadar tartışılması için bir fırsat ve bir imkan olarak görüyoruz.

İş dünyasında, siyasette yaygın biçimde aile ve çocuk sorumluluğunu tek başlarına yüklenerek, erkek meslektaşları ile aynı kulvarda, eşit olmayan şartlarda rekabet etmek durumunda kalıyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, tüm dünyada bu durum eşit temsil ilkesiyle, kota koymak suretiyle aşılmaya çalışılsa da, sonuç vermiyor.

İşte bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli bir kavram olduğu ortaya çıkıyor. Zira sayısal eşitlik zorlaması, kadının yükünü hafifletmediği için sorunu çözmüyor. Çünkü zihinlerde aşılması güç büyük bariyerler var. Kadın hakkındaki kültürel ve toplumsal algıları değiştirmeden, aile içindeki kadını yükünü hafifletmeden bu sorunu çözmemiz mümkün görünmüyor.

Aslolan, kadının hayatın her alanda var olmasının, varoluşsal bir ihtiyaç olduğunun fark edilmesidir. Yani bir bilinç devrimidir.

Yanlış anlaşılmasın Bizler

Kadın hakları meselesini, cinsiyet üzerine kurulmuş bir mücadeleye indirgemiyoruz. Kadın sadece kadın değil; kadın annedir, kadın eştir ama her şeyden önce insandır. İnsana hakettidiği değeri vermediğimiz bir yerde, zaten kadın hakkından söz edemeyiz. İnsan haysiyet ve onurunu gözettiğimizde, sorunların büyük bir kısmını halletmiş oluruz.

Dünyaya bakınız: savaşlar, çatışmalar ilk önce kadın ve çocukların hayatını etkiliyor, onları zor şartlara mahkum ediyor. İnsanlığın onurunu koruduğumuz, temel insani şartları oluşturduğumuzda kadın ve çocuk haklarını koruyan ve gözeten bir düzen kurulmuş olacaktır.

Bu vesileyle, dünyanın dört bir tarafında savaşlar, çatışmalar ve kavgalar arasında kalan, cefakar, çilekeş, mazlum ve mağdur kadınları yürekten selamlamak istiyorum.

Bugünün adına yinelemek isterim ki, kadına yönelik şiddet en büyük sorunumuzdur. “Cennet anaların ayakları altındadır” diyen bir medeniyetten geliyor olmamız ile bugün kadına yöneltilen şiddete dair aldığımız üzücü haberler arasında kabul edilemez bir çelişki vardır.

Şiddetin olmadığı bir dünya inşası için, daha çok farkındalık göstermek ve önemli adımlar atmak gerekmektedir.

 Bu duygularla sözlerime son verirken, kadınlarımız için güzel gelecekler diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 Bu sorunlardan özellikle kadına yönelik şiddeti, “töre, gelenek, namus” davası adı altında meşrulaştırmaya kalkan zihniyeti bir kadın ve bir anne olarak reddediyor ve kınıyorum.

 “Cennet anaların ayakları altındadır.” diyen bir medeniyetten geliyor olmamız ile bugün kadına yöneltilen şiddete dair aldığımız üzücü haberler arasında kabul edilemez bir çelişki vardır. Türk kadını “yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde yükselmeye” layıktır.

Kadınlar toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağıdır.

Kadın, Annelik rolüyle bu dinamizme, yani; yeni nesillere şekil verendir. Bu nedenle, kadına yapılan yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır.

Sözlerime son verirken, geçmişi iyi okuyarak, ders alarak ama bu geçmişe takılıp kalmadan ileriye bakacağımız;  daha iyi ve güzelliklerle anılacak bir dönem inşa etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Kadınlarımızın sorunlarından çok, başarılarını ve sevinçlerini konuşacağımız nice 8 Mart’larda buluşmak ümidiyle, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.