Sağlığı bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören bu sistemin hayata geçirdiği sağlıkta dönüşüm programı ile biz sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış, gelinen aşamada ise sağlık sistemi tıkanmış ve işlemez hale gelmiştir.

Koruyucu sağlık hizmetlerinden daha çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu, kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmetine ulaşma ve hizmeti alma hakkını elinden almaktadır. Sağlığa erişim giderek hepimiz için zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği bu koşullarda halkın ve bizlerin cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır.

Oysa ücretsiz sağlık hakkı kamusal bir hak ve yaşam hakkıdır.

Pandeminin ve yönetememe krizinin bir sonucu olarak daha da zorlaşan çalışma koşullarımız ve derinleşen ekonomik kriz karşısında yetkili sarı sendikanın da emekçinin değil, iktidarın yanında tutum almasıyla ekonomik haklarımız ile ilgili büyük kayıpları ve enflasyon karşısında gün ve gün eriyen ücretlerimiz ile yaşamaya çalışıyoruz.

 Siyasal iktidar; sağlık ve sosyal hizmetlerini üreten emekçilerin haklarını görmezden geliyor, tercihini her zaman olduğu gibi sermayeden yana kullanıyor ve bu yüzden tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildik ve artık ge-çi-ne-mi-yo-ruz.

Bu tıkanmış ve işlemeyen sağlık sisteminin tüm yükü ise biz sağlık emekçilerinin sırtına yüklenmiş durumda. Emeklerimizin karşılığını alamadığımız gibi bu sorunların sorumlusu bizmişiz gibi her geçen gün şiddete daha fazla maruz kalıyoruz ve bu çözümsüzlük girdabında umutsuzluğa daha fazla sürükleniyor ve umudu başka ülkelerde arar oluyoruz. Fakat bizler umudu başka ülkelerde aramak istemiyoruz. Giderse gitsinler diyenlere inat burada kalıp bu düzeni değiştireceğiz.

Bunun başka yolu yok!

Çünkü biz sağlık emekçileri yetersiz ve güvencesiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekteyiz, personel eksikliğinden kaynaklı angarya ve uzun çalışma saatleri ile daha çok çalışmaya zorlanıyoruz. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştiriliyoruz. Performans sistemi ile biz sağlık çalışanlarının iş barışı bozulmaya çalışılmakta ve sağlık hizmetinde nitelik değil nicelik önemsenmektedir. Ayrıca iş bilmez liyakatsiz yöneticiler ve mobbinglerine maruz kalıyor, mesleki tanımımızın dışında çalıştırılıyor, KHK’ler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile baş etmek zorunda bırakılıyoruz. Ama güçsüz değiliz örgütlüyüz, yan yanayız ve mücadele azmimiz var.

Artık şu bilinsin ki bizler oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Çünkü bize dayatılan bu çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin kader olmadığını, emeğimizin gaspı olduğunun bilincindeyiz ve bu bozuk düzene karşı başka bir sağlık ve sosyal hizmet sistemini var etmek için birlikte mücadele ediyoruz ve kazanacağımızı da biliyoruz.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak haklarımızın ve bize verilen vaatlerin takipçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha uyarıyoruz: Haklarımız verilmediği taktirde iş yerlerinde sandıklar kurarak süreli ve süresiz grevleri, Sağlık Bakanlığı önüne çadır kurma dahil olmak üzere seçenekleri oylayacağız. İş yerlerinde emekçiler neye karar verirse biz örgütler olarak mücadelemize o yönlü devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Kararlılığımızın bir ifadesi olarak değerli şairimiz Ahmet Arif’in bir dizesi ile konuşmamı bitirmek isterim

*“Öyle yıkma kendini,*

*Öyle mahzun, öyle garip…*

*Nerede olursan ol,*

*İçerde, dışarda, derste, sırada,*

*Yürü üstüne üstüne,*

*Tükür yüzüne celladın,*

*Fırsatçının, fesatçının, hayının…*

*Dayan kitap ile*

*Dayan iş ile.*

*Tırnak ile diş ile*

*Umut ile sevda ile düş ile*

*Dayan rüsva etme beni.”*

*BİR UMUDUM SENDE BİLİYOR MUSUN*

İşte bu yüzden Beyaz Miting’te umudu, direnişi büyütüyoruz ve kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz diyoruz.