Merhabalar,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İkinci Kadın Sağlık Kurultayımıza hoş geldiniz. KESK kadın mücadelesine büyük emek ve katkıları olan Sevgi Göyçe, Sevil Erol, Dilek Adsan ve Onur Üyemiz Ayşenur Şimşek şahsında emek, demokrasi, barış ve kadın özgürlük mücadelesinde yitirdiğimiz tüm kadın arkadaşları özlem ve minnetle anıyorum. Tutuklu bulunan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Gönül Erden ve Amed Şube Kadın Sekreterimiz Fatma Yıldızhan ile KESK’li tüm tutsak kadınları selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum.

Sağlık tarih boyunca toplumların varlığını sürdürmek için daima ürettiği alanlardan biridir. Neolitik dönemden günümüze kadar her toplumda yeri vardır, her bireyi ilgilendirir. İktidarın çarpıtılmış sağlık anlayışıyla, toplumun sağlığı dair tüm birikimini yok sayması, bütün bilgiye sahip olması, toplumu bu alanlara yönlendirmesini kolaylaştırmış ve toplumu iktidara bağımlı hale getirmiştir.

Tüm dünyada neo-liberal kapitalizm krizler dönemindeyken Türkiye’de de bunun yansımaları en derin şekliyle yaşanmıştır. Sistemin yaşadığı, finansal, siyasal, toplumsal, ekolojik ve patriyarkal krizler yüzeye çıkmış ve pandemi bu neo-liberal krizlerin içerisinden tıbbi bir kriz olarak ortaya çıkmıştır. Kadınlar pandemi öncesi kapitalizmin çoklu krizinin yarattığı eşitsizliklerin odak noktası olmuştur. Krizler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirmekte, derinleşen eşitsizlikler kadınları daha çok etkilemektedir. Salgının önlenmesi amacıyla başlangıçta ulus-devletler bir dizi önlemlerle etkilerin yıkıcılığını azaltma yoluna gitmiştir. Devletler cezalandırma yöntemleriyle toplumu kendi kurallarına uymaya zorlamış; insanları izleme, yaşamlarını devletin çıkarına göre dizayn etme yöntemleriyle salgının önünü almaya çalışmışlardır. Koruyucu hizmetlerin zayıf olduğu sağlık sistemleri; sadece koruma ve önlemler ile önü alınabilecek salgın karşısında çökme noktasına gelmiştir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve ekipmanlar yeni kapitalist pazar alanları oluşturulmuş, birçok ülkede sadece pandemi sürecinde hizmet verecek devasa hastanelerin inşasına girişilmiş, ancak hiçbir adım salgının önüne geçmede başarılı olamamıştır.

Pandemi dönemi politikaları sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınların özelinde sosyal yaşantı, özlük hakları, çalışma ortamı ve koşullarına dair mevcut sorunların artmasına ve bunlara yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Salgın kontrolünün tamamen tedavi edici ve hastane merkezli olarak yönetilmeye çalışılması nedeniyle, sağlık hizmetlerinde aşırı yüklenmeye neden olmuş, bazı birimlerin kapanmasına veya kısıtlı hizmet verilmesine, dolayısıyla da birçok bireyin sağlık kontrollerini ertelemesine neden olmuştur.

Türkiye’de pandemi nedeniyle ‘Hayat Eve Sığar’ sloganıyla evde kal denildiğinde ve karantina tedbirleri kapsamında yasaklar ilan edildiğinde, toplum içerisinde sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı gruplar olarak değerlendireceğimiz göçmenler, mülteciler, vatansızlar, mevsimlik işçiler için evde kalma hali ekonomik nedenler, evin fiziki koşuları ve kalabalık yaşam vb. sebeplerden dolayı hayat eve sığmamış ve bu dönemde bu gruplar için yaşamsal zorluklar daha da artmıştır. Göçmen ve mülteci kadınlar pandemi öncesinde mevcut eşitsizlikleri pandemide artmış ve sorunları görünmez olmuştur. Mülteciler çoğunlukla yarı-zamanlı, sigortasız ve güvencesiz yani kayıt dışı işlerde çalıştıklarından bu sektörler ekonomik gerilemeden çok ciddi etkilenmişlerdir. Etnik köken, sınıf, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim nedeniyle sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar bakımından dezavantaja yol açan yapısal eşitsizlikler LGBTİ+ları pandemi karşısında daha kırılgan hale getirmiştir. Dışlanma, ayrımcılık ve damgalanma korkusu sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engeller olmuştur.

Yaşadığımız süreçte sadece sağlık alanında değil hayatımızın tüm yönlerini etkileyen bir tehdit ile karşı karşıyayız. Küresel çapta bakım emeğini kadınlar erkeklere oranla üç kat daha fazla üstlenirken Türkiye’de bu beş kat daha fazla. Bu aslında yaşanan tüm sürecin bizi ne kadar yıpratmış olduğunu ortaya koyuyor; ev içi emek, bakım emeği, ücretsiz izinler, iş kaybı, şiddet failiyle aynı evde yaşama, istenmeyen gebelikler, sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlere ulaşamama, depresyon artışı gibi pek çok şeyi bir arada yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Kadınların yaşamları gibi sağlıkları da cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından etkilenmekte, kadınlar bu süreçte daha fazla ölmekte, daha fazla hastalanmaktadır. Ataerkil çalışma ilişkileri ve cinsiyetçi iş bölümü bu süreci kadınların daha da ağır yaşamasına yol açmıştır. Sadece pandeminin “evde kalma” aşamasında bile kadınlar daha çok şiddete maruz kalmış, yoksullaşmış, bakım yükünü sırtlanmak durumunda bırakılmıştır.

Kökleri şiddet ve gasp etme üzerine kurulu bir eril tahakküm düzeni olan ataerkil kapitalizmin yaşamı tehdit eden yüzü pandemi ile bir kez daha açığa çıktı ve bu süreçte karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlikelerden biri, bu pandemiyi kaynaklandığı sistemden bağımsız ele almamak olacaktır. Kadın bedeninin ve doğanın talanına, halkların sömürgeleştirilmesine, emeğin sömürüsüne dayalı bu düzenden bütünüyle özgürleşmeden sağlıklı olma halinden bahsedemeyeceğimiz gibi mevcut yaşam koşullarımızla, koronavirüs pandemisinin de son pandemi olmayacağını öngörebiliriz.

Yeni yaşamın inşasında anahtar rol oynayan kadınlar sadece uzak bir geleceğin inşası için değil, bugün pandemi koşullarında ortaya çıkan toplumsal sorunlara müdahale etmede de çeşitli olanaklar sunmaktadır. Pandemi başladığından beri her gün demeçler veren, yeni yasaklar açıklayan, korkutan, tehdit eden sahnedeki erkek akıl, en etkili savaş taktiği olarak evde kalmayı önermiştir. Evdeki sömürünün bir benzeri hastanelerde, hastaların bakımı, temizliği, beslenmesi ve hastane içindeki tüm organizasyonlar da kadınların emeği üzerinden gerçekleşmiştir. Oysa kapitalist düzende değersiz kılınarak sürekli bir sermaye birikim aracı olarak sömürülen kadın emeğinin, hayatta kalmak için ne denli değerli olduğu pandemi sürecinde bir kez daha görüldü

Covid-19 pandemisi de ekolojik krizin bir nedeni olarak karşımıza çıkmıştır. Dünya uzun süredir ekolojik krizle boğuşmakta, seller, yangınlar, depremler pandemiyle birlikte daha çok görülmüştür. Bunların ardında yatan en önemli etmenlerden biri insanlığın kendi eliyle ortaya çıkardığı ataerkil kapitalizm ve onun krizleridir. Koronavirüsün salgına dönüşmesinde en büyük pay, katlanarak artan nüfusa paralel olarak büyüyen ve bu büyüme için de doğayı katleden betonarme kentlerdir. Kentlerin oksijenden yoksun havası; kirli su, kötü yiyecekler, kalabalık yaşam, yoğun ve uzun süreli çalışma koşulları, düşük ücret, endüstriyel ortam salgınlar tarihinde önemli bir yer kaplamaktadır. Daha fazla kar uğruna doğayı tıpkı kadın bedeni gibi sonsuz hammadde kaynağı olarak görerek toprağın altını, üstünü, suyu ve havayı metalaştıran; endüstriyel tarım ve hayvancılıkla bir yandan açgözlü bir tüketim toplumu yaratıp, diğer yandan bu toplumu kendine bağımlı kılan bu sistemden özgürleşmenin yolları önemlidir. Sağlıklı olmak ve sağlığımızı korumak istiyorsak gıdaya erişim başta olmak üzere temel yaşamsal ihtiyaçlarımız üzerindeki otonomimizi de yeniden kurmak durumundayız.

Ataerkil kapitalist zihniyeti en yalın haliyle ifade edecek olursak, sağlıkta iktidar ilişkilerinin nerede ve nasıl kurulduğunun da ipuçlarını barındırması açısından kadınlar temel hedeflerini ve alternatif yaşam inşasına dair yol haritasını çizmesi bakımından önemlidir. Sağlığı bedensel, ruhsal, sosyal iyilik halinin yanı sıra bir özgürlük hali olarak tanımladığımızda, mevcut sistemin tüm çarpıklıkları sağlıksızlık yaratmakta, buna karşı yürüttüğümüz mücadele ve yeni yaşam inşası bizim için yol gösterici olmalıdır. Pandemiyi üreten sisteme karşı demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü paradigmayı esas alan bu mücadele hattının devrimci öznesi de bizler olacağız. Sermaye için değil, birbirimiz için ve ihtiyacımız kadar ürettiğimiz bir ekonomik düzen toplumsal sağlığımız açısından önemlidir. Böyle bir ekonomik düzenin inşasına dönük girişilen her çaba ise cinsiyete dayalı iş bölümü ile mücadele etmekle başlamak durumundadır. Dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu tüm bu olumsuzluklara karşın daha iyi, daha özgür, daha yaşanabilir bir dünya için umudumuz ve mücadele etme gücümüz vardır. Her türlü sömürü ortadan kaldırıldığında, emek sömürüsüne son verildiğinde, toplumun ürettiği tüm kaynakların toplum yararına kolektif bir biçimde harcandığı takdirde toplumsal düzlemde mevcut sağlık sorunların birçoğu ortadan kalkacağı gibi, çözümsüz görünen kimi sorunlar çözülür olacaktır. Aslolan bu toplumsal düzlemi dayanışma içerisinde inşa etmenin mücadelesini vermektir.