**Örgüt**

**(Nedir? Ne değildir?)**

**Lütfü Kırayoğlu**

ADD Genel Sekreter Yardımcısı

Örgüt kavramı gerek ülkemizde, gerekse ADD örgütlenmesi içinde 12 Eylül sonrasında özellikle dış etkilerle bozulmaya uğramıştır. Bu nedenle örgüt kavramını yerli yerine oturtmak amacı ile böyle bir denemeye girişilmiştir. Kimi tanımlar yeniden yapılmış ve ilk kez denenmiştir. Bu nedenle bu deneme aynı zamanda tartışmaya açıktır. Umarız yararlı olur.

**Örgüt:** Ülkemizin son 50 yıllık tarihinin en tehlikeli sözcüklerinden biri. Ayrıca konuyu hiç bilmeyenler için bile çağrıştırdığı kavram anlamında dilimizin en güzel sözcüklerinden biri.

En genel olarak sözlüklerde **“ortak bir amacı ya da eylemi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş kurumların ya da kişilerin oluşturduğu birlik”** olarak tanımlansa da bu tanım tarihin en büyük ve en güçlü örgütlenmesini dışta tutan bir tanımdır.

**Devlet:**

Kuşkusuz insanlık tarihinde var olmuş en köklü ve geniş örgüt devlet aygıtıdır. Bu aygıtın, güçlü, köklü ve yaygın olması o devletin sürekliliğinin de gerekli koşuludur. Yukarıdaki tanımı yapanlar son yıllarda dayatılan Sivil Toplum Örgütü kavramına takılmış olmalılar ki, Sivil Toplum Örgütü kavramının ne olduğu konusunu bu yazının ilerleyen bölümlerinde ele alacağız.

İnsanoğlunun ayağa kalkıp ilk insan toplulukları içinde avcılar, toplayıcılar, saklayıcılar, pişiriciler, koruyucular gibi işbölümünün başlaması ile birlikte örgütlenme de başlamıştır. Bu çerçevede örgüt, adı konmadan işlev olarak ortaya çıkmış bir olgudur.

Mülkiyet kavramının gelişmesi, dış güvenlik yanında iç güvenlik gerekliliğini de ortaya çıkardı. Yani savaşçılar ikiye ayrıldı. Bu ikisi askerler ve polis örgütlenmesini getirdi. İstihbarat, adalet, vergi toplamanın zorunlu sonucu olarak, sağlık, eğitim, su, bayındırlık, ulaşım gibi örgütlenmeler ile günümüzün “modern” denilen devletleri ortaya çıktı.

İster günümüz “modern” devletleri olsun, ister eski çağlarda olsun, oluşan devlet aygıtını dengelemek için devlet içinde yaşayan insan topluluklarının örgütlenme gereksinimi doğdu. Bu anlamda köleci toplumda da feodal toplumda da kapitalist toplumda da sosyalist toplumda da örgütlenme hep olagelmiş, örgütlenme gereksinimi ortaya çıktığında yasaların olması ya da olmamasının önemi kalmamış, insanlar gizli de olsa örgütlenmiştir. Bu uğurda milyonlarca insan yaşamını yitirmiştir. Devlet adına ortaya çıkan örgütler devlete adını veren egemen sınıfları desteklerken, devlete egemen olamayan ya da muhalefet eden insanlar bir başka örgütlenme yaratmanın yolunu bulmuşlardır.

**Örgüt GereksinimdenDoğar**

İster devlet örgütü olsun, ister bunun dışındaki örgütlenmeler olsun, tamamı bir ihtiyaçtan doğar. Tıpkı “İhtiyaç buluşların anasıdır” deyişinde olduğu gibi, **ihtiyaç örgütlerin de anasıdır**. İhtiyaçtan doğmayan hiçbir örgüt yaşayamaz. Dünya tarihini de bizim tarihimizi de örgüt açısından inceleyenler, ihtiyaçtan doğmayan örgütler mezarlığı ile karşılaşır.

**Çatışma Alanları**

Yurttaşların devlet kurumlarının örgütlenmelerini denetlemesi, sınırlaması, kimi örgütlerin çalışma alanları gereği devlet örgütleri ile sıkı işbirliği zorunluluğu yarı resmi örgütlenmeleri, yani yasa ile kurulan örgütlenmeleri (meslek örgütleri vb.) getirdiği gibi, bunların dışında kamu yararına kuruluşlar da (Kızılay, Türk Hava Kurumu vb.) ortaya çıkmıştır. Bu tür yapılar devlet yönetiminde olanları bu örgütlere müdahale etmeye itmiş ve bir bağımsızlık alanı yaratma anlamında çatışma başlamıştır. Devleti yönetenlerin de bu örgütlenmelere müdahale etmesi ihtiyaç olmanın ötesine geçip alışkanlık haline dönüşmüştür. Sonuçta, baskıcı yönetimler ile örgütler arasında kaçınılmaz bir çatışma çıkmış, devletin baskıcı girişimlerini sınırlamak isteyen her türlü örgüte karşı devletin baskı ve sınırlama girişimleri artmıştır.

Bu sınırlama çabalarının çatışmaya dönüştüğü dönemlerde, örgütleri yasa dışı ilan etmek, kapatmak, yöneticilerini hapse atmak bir alışkanlık haline dönüşmüştür. İşte ülkemizde örgüt adının ve kavramının kötü ve tehlikeli oluşu, bu çatışmanın en sert yaşandığı baskı dönemlerinde olmuş, özellikle 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 dönemi “örgüt üyesi olmak” suçunu da yaratmıştır. Başta TV olmak üzere, her türlü basın yayın organında “silahlı terör örgütü üyesi” kavramından “silah” ve “terör” sözcükleri atılarak artık sadece “örgüt üyesi” olmak suçlu olarak algılanmak için yeterli hale gelmiştir.

Kimi kamu görevlileri, örgüt sözcüğünü kirli ve kötü olarak beyinlerine kazımış, zorunlu hallerde “organizasyon”, “cemiyet”, “dernek” gibi sözcükler kullansalar da bu sözcükler örgüt sözcüğünün kapsadığı kavramı karşılayamamıştır.

**NGO ya da Sivil Toplum Örgütü**

İşte tam da bu kavram kargaşasının yaşandığı dönemde, batı merkezlerinden ileri sürülen yeni bir sözcük kalıbı “imdada” yetişmiştir: **Sivil Toplum Örgütü**. 12 Mart ve 12 Eylül Askeri Faşist darbesinin şokunu atlatamayan ülkemizde faşist uygulamalardan doğan asker ve polis tepkisi **Sivil Toplum Örgütü** kalıbı içindeki “sivil” sözcüğü ile bir yaraya “ilaç” olarak piyasaya sürülmüştür.

Bu sözcük kalıbını ortaya atanlar o yıllarda yaygınlaşmaya başlayan özel TV kanallarında sade vatandaşların şaşkın bakışları arasında “Enciyo” sözcüğünü kasıla kasıla söylemişlerdir.

Oysa “Enciyo” batılı kimi para babalarının da desteklediği ve İngilizcedeki Non Goverment Organisation sözcüklerinin baş harflerinden oluşan NGO kısaltmasından başka bir şey değildir. Ancak burada sorun sadece söz kalıbının yabancı kaynaklı olmasından ibaret değildir.

*Non Govermental Organisation* sözcüklerinin tam karşılığını, Hükümet Dışı Organizasyon olarak dilimize çevirebiliyoruz. Burada hükümet dışı olmak elbette “hangi hükümet” sorusunu da sordurmaktadır. Bizde ve başka ülkelerde hükümetlerin devlet organizasyonu dışında moda deyimle “çakma” örgütler kurdurduklarını biliyoruz. Son dönemde bu örgütlerin yüzlercesinin bir araya getirilerek yapay platformlar, federasyonlar oluşturduklarını da görüyoruz. Ancak bu tür örgütlenmelerin uzun ömürlü olmadığını da görüyoruz. NGO olarak tanımlanan bu türden **dış destekli** kuruluşların bizim hükümetlerimizin dışında olsalar bile başka, özellikle de **emperyalist devletlerin hükümetleriyle iç içe** olduklarını, güçlü mali destekler aldıklarını görüyoruz. Bu örgütlerin dönemsel olarak bizim hükümetlerimizle bağlantıları olsa da günün birinde emperyalizmin güdümünden sıyrılan hükümetlere karşı bu kuruluşların psikolojik savaş aracı olarak kullanıldığını kendi deneylerimizden ve diğer az gelişmiş ülkelerden öğreniyoruz.

AB (Avrupa Birliği) Fonları, Kalkınma Ajansları, dolar milyarderi George Soros’un Macaristan’da kurduğu Açık Toplum Vakfı vb. kaynaklardan adı sanı duyulmadık kimi örgütlere hangi desteklerin yapıldığını sıklıkla yaygın basında olmasa bile sosyal paylaşım ağlarında görüyoruz. Bunların, ülkemizde desteklediği kuruluş olan TESEV’in içine aldığı ünlü siyasiler, bilim insanları, gazeteciler tarafından nasıl parlatıldığı biliniyor.

**Soros Adlı Bir Adam**

ABD dış politikasını yönlendiren örgütün (Council on Foreign Relations) üyesi olan George Soros, her yıl 400 milyon dolarla fonlanan Açık Toplum Enstitüsü adı altında Orta ve Doğu Avrupa, eski SSCB ülkeleri, Guatemala, Haiti, Moğolistan, Güney Afrika’da ve diğer bölgelerde toplam 60 ülkede 2000 kişilik ekibiyle çalışıyor. “Kadife” devrimleri destekliyor.

TESEV, Soros ‘un Türkiye’de desteklediği en önemli bir vakıf. Vakfın yıllık bütçesi 2 milyon dolar ve bunun sadece 400 bin doları Soros tarafından geri kalan kısım ise BM ve Dünya Bankası fonları tarafından karşılanıyor.

Yakın zamanda da önemli bir siyasi partimizde siyaset yapan, milletvekili adayı olan LGBT yöneticisi Öykü Evren Özen’in, “Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Derneğinin” AB fonlarından sadece 2013 yılında 11 milyon TL destek aldığını belgeleriyle göstermesi ve 2015 yılı başvurularında “Trans Savunuculuğu” ve “Trans Ofis Destek Programı” kapsamında toplam 27 milyon TL’lik AB fonlarının da ne kadar önemli rakamlar olduğu mali sıkıntılar içinde boğuşarak çabalayan örgüt yöneticilerince unutulmamalı.

TESEV’in dışında AÇEV, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Tarih Vakfı, Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Turist Rehberleri Vakfı, Dev-Maden-Sen, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Şizofreni Dostları Derneği, Umut Vakfı, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Diyarbakırlı Kadın Merkezi (KA-MER), Kadın Yurttaş Ağı (KA-DER), Uçan Süpürge Kadın Derneği, Diyarbakır Sanat Merkezi, Ankara Sinema Derneği, Açık Radyo, Medyakronik ve Beyoğlu Gazetesi Soros’ un dolaylı destek verdiği kuruluşlar.

Mustafa Yıldırım tarafından yazılan ve her baskısında ilginç eklemeler yapılan “Sivil Örümceğin Ağında” adlı eserde bizim hükümetlerimizle bağı olsun olmasın, emperyalist

hükümetlerle bağlantılı örnekleri derli toplu olarak bulabiliyoruz.

**Örgüt Nedir?**

Buraya kadar özetlediklerimize dayanarak yeni bir örgüt tanımı denemesi yapabiliriz. **Devlet adı verilen ve zor kullanma tekeline sahip güçlü aygıtı, denetleyen, sınırlayan, gerektiğinde dur demesini bilen, ülkesini bekleyen tehlikeler konusunda uyarı görevi yapan yurttaşların oluşturduğu her türlü birlikteliğe örgüt** diyebiliriz. Bu örgütlerin çalışmaları, alanlarına göre anayasa, yasalar ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu tanım elbette geliştirilebilir ya da farklı kuruluşlar için öncelik sıralaması yeniden yapılabilir.

**Kaç Türlü Örgüt Vardır?**

Önem sırasına göre örgütleri şöyle sıralayabiliriz:

1. **Siyasal Partiler**
2. **Sendikalar**
3. **Meslek Odaları**
4. **Kooperatifler**
5. **Dernekler**
6. **Spor Kulüpleri (Dernek statüsünde olmalarına karşın ayrı ele alınmalıdır)**
7. **Vakıflar**
8. **Yardım Sandıkları**
9. **Okul Aile Birlikleri**

Farklı yasalara bağlı bu örgütler bir platform etrafında kısa ve uzun vadeli birliktelikler yapabilirler. Aynı kategoride bulunanlar ise federasyonlar, konfederasyonlar, üst birlikler oluşturabilirler. Bütün bu örgütlenmelerin sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları yukarıda değindiğimiz gibi bir ihtiyaçtan doğmuş olmaları ile ilgilidir. Yine bütün bu örgütler siyasetle ilgilidir ve kendi alanlarında siyasetle ilgili olmalıdır. Bunun tersini söylemek bir gerçeği gizlediği gibi bir gün ansızın siyaset dışı zannettiğimiz örgütlerin, siyasetin tam da göbeğinde olduğunun farkına varıveririz. Tıpkı son yıllarda insanları siyaset dışı tutmanın aracı sanılan spor kulüplerinin etkinliklerinin kitlesel siyasal gösterilere dönüşmesi gibi.

Şimdi sırası ile bu örgütlenmeleri inceleyelim:

**1-Siyasal Partiler**

Bir ülkedeki iktidar mücadelesinin temel aygıtıdır. Siyasi mücadelenin esası da iktidar mücadelesidir. İktidar mücadelesi vermeyen bir siyasal parti adında parti sözcüğü olsa bile bir siyasi parti değildir. Siyasi partiler nasıl bir iktidar hedeflediklerini programları ile ilan etseler bile partilere üyelik sırasında da seçimler sırasında da kimse bu programlara bakmaz. Çağdaş ülkelerde siyasal partilerin sınıf temeline göre kurulması gerektiği halde bizim gibi ülkelerde tam tersi bir uygulama vardır. Üstelik bu partiler çoğunlukla isimleri ile uygun olmayan sınıflarca desteklenir. Adında emek, işçi vb. adlar bulunan partiler elit kesimlerce desteklenirken, adına ve programına bu sözcükleri yerleştirmeyen partilerin yoksul halk

kesimlerince desteklenmesine her dönemde rastlarız.

Benzer duruma gelişmiş ülkelerde rastladığımız gibi daha çarpıcı çelişkilere de rastlıyoruz. İkinci Paylaşım Savaşı öncesi Almanya’da iktidara gelen NAZİ partisinin ilk adının Alman İşçi Partisi olduğu ve sonradan Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi adını aldığını, NAZİ adının bu partinin kısa adı olduğunu biliyoruz. Benzer örneklere başka ülkelerde de rastlıyoruz.

Siyasi partilerin çalışmaları, anayasa ve yasalarla düzenlendiği gibi Yargıtay Başsavcılığı ile sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Yukarıda saydığımız örgüt çeşitlerinde bir vatandaş birden fazla sendikaya, derneğe, vakfa, kooperatife, meslek odasına üye olabildiği halde bir vatandaş ancak bir tek siyasi partiye üye olabilir. Siyasal partilere üyelik konusunda devlet memurları ile ilgili kısıtlamalar bulunmaktadır. Ancak siyasal parti üyeliği konusunda yurttaşların özgür iradelerini kullanamadıkları durumlara da rastlanıyor. Kendine, oğluna, kızına iş bulabilme amacı ile siyasal partilere üye olanlar olduğu gibi tamamen kendi özgür iradesi dışında kimlik bilgileri ele geçirilerek parti üyesi olanlara rastlandığına ilişkin haberlere basında sıklıkla rastlanmaktadır. Buna karşın bugün ülkemizin nüfusuna göre parti üyesi sayısı bir hayli düşüktür.

Yakın zamana kadar siyasal partilerin sendikalarla organik bağları yasaktı. Bugün bu kısıtlamalar kısmen kaldırılmış olsa da henüz sendikalar ile siyasal partiler arasında bağ yok denecek kadar azdır. Buna karşılık siyasal iktidarlar her türlü yöntemi kullanarak sendikaları ele geçirmekte ve iktidar destekçisi yapabilmektedir. Tıpkı patronlar tarafından sendikalar kurulması gibi…

**2-Sendikalar**

**a-İşçi Sendikacılığı**

Sendika kavramı işçi sınıfının örgütünü akla getirmekle birlikte ülkemizde uzun yıllardan beri işveren sendikacılığı kavramını da görüyoruz.

İşçi sendikaları işçi sınıfının ekonomik, siyasal hakları yanında çalışma saatleri, iş koşulları, işçi sağlığı, iş güvenliği, sosyal haklar, yemek, aile yardımı, bayram ikramiyesi, tazminatlar, disiplin kurulları, mesai saatleri, fazla mesai ücretleri, ulaşım koşulları gibi pek çok konuda işveren ile işçi arasında çalışma barışını düzenleyen örgütlerdir. 1946 yılında sınıf esasına göre örgüt kurma yasağı kaldırılınca sendikacılık ayrı bir kanunla düzenlendi. Sendikacılık ülkemizde 1960 yılına kadar ABD ve işveren denetiminde gelişmiştir. Eğer sendika önderleri bu iradenin dışında ortaya çıkarsa denetim altına alınmış ya da sendikacılar doğrudan işveren tarafından seçilmiştir. İşçiler arasından doğan sendika önderleri ABD’ye götürülerek sıkı bir “eğitimden” geçirilmişlerdir.

Sendikaların bu çerçevenin dışına çıkabilmesi 27 Mayıs Devrimi sonrası yapılan 1961 anayasasında köklü değişikliklerin önünün açılması ile gerçekleşmiştir. 1963 yılında çıkarılan sendikalar kanunu ülkemizde gerçek sendikacılığın başlamasını tetiklemiş, sendikal rekabet sarı sendikacılığı da zorlaştırmıştır. DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bir anda işçiler arasında yükselişe geçmiş, ücret sendikacılığının da ötesine geçerek sınıf sendikacılığı kavramı gelişmiştir. Bu gelişme sonucu işverenlerin siyasal iktidarlardan en büyük talebi sendikalar yasasının değişmesi olmuş, nitekim, 274 sayılı Sendikalar Yasasında değişiklik yapan tasarının TBMM gündemine gelmesi ile 15-16 Haziran 1970 günleri Türk işçi sınıfı tarihinin en büyük eylemleri gerçekleşmiştir.

 **“Sosyal Uyanış Ekonomik Gelişmeyi Aştı”**

İşçi sendikacılığının bu yükselişi işveren sendikacılığının da örgütlenmesini hızlandırdı. 15-16 Haziran büyük işçi hareketinin üzerinden 9 ay geçmeden 12 Mart 1971 faşist darbesi gündeme geldi ve darbenin gerekçesi, darbe önderlerinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç tarafından “sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı” sözleriyle açıklanmıştır. 12 Mart darbesi sendikalara da sendikacılara da ağır bir yumruk indirdi.

Türkiye 12 Eylül 1980 darbesine doğru ilerlerken büyük işçi grevlerine de sahne oldu. Yıllar süren grevler, çatışmalar oldu. Sendikalar hatalar da yaptılar. Usta yazar Aziz Nesin, bu hataları eleştirdiği “Büyük Grev” adlı eseri nedeniyle ağır eleştirilere uğradı. 1980 yılına gelindiğinde 40 milyon olan ülke nüfusu içinde sendikalı işçi sayısı 3 milyonu aşarak tarihi bir rekora ulaşıyordu. Bu sayıya bir daha asla ulaşılamayacaktı. Bu arada bugün 80 milyonluk ülke nüfusu içinde sendikalı işçi sayısının 2017 Temmuz ayında 1 milyon 423 bin olduğu açıklansa bile işçilerin 1’den çok sendikaya üye olabilme olanağı (!) getirildiğinden bu sayı da kuşkuludur. Bu sayı içinde 544 bin işçinin siyasal iktidarın rotasından ayrılmayan konfederasyonun üyesi olduğu acı bir gerçektir.

**“Gülme Sırası Bize Geldi”**

12 Eylül faşist darbesi bütün ağırlığı ile Türkiye’nin üzerine inerken bu darbeden en büyük payı sendikalar alıyordu. Bir işçi sendikasının en tepe yöneticileri kurulan darbe hükümetlerinde Çalışma Bakanı oluyor, işveren sendikası temsilcisi de başka bir bakanlığa yerleşiyordu. Elbette bu arada işçi sendikacılığı yok ediliyordu. İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Halit Narin “20 yıl işçiler güldü, biz ağladık. Şimdi gülme sırası bize geldi” diyerek darbenin ardında yatan gerçeklerden birini dile getirecekti.

12 Eylül sonrası sendikalar ve sendikacılık ağır darbe yerken, sendikal hareketin en gelişmiş olduğu kamuya ait iş yerleri de yok edilerek sendikalar bir darbe daha alacaktı. 15 Yıl süren AKP iktidarında iktidar yanlısı sendikalar dışında sendikacılık neredeyse kalmadı.

**b-Memur Sendikacılığı**

12 Eylül darbesini yapanlar Türkiye’ye giydirdikleri bu deli gömleğinde bir noktayı her nasılsa unutmuşlar, memur sendikacılığının önünü tıkayamamışlardı. Bu açığı iyi değerlendiren memurlar hızla örgütlendiler. Öğretmenler örgütlenmenin başını çekti. Ancak bu alanda da büyük bölünmeler oldu. Milliyetçi olduğunu söyleyen memurlar bir tarafta örgütlenirken ilerici olduğunu söyleyen memurlar iki ayrı örgütte toplanmaya başladı. Büyük güçlüklerle ilerici iki sendika birleşirken kısa süre sonra bir grubun önderleri kendini bölücü örgüt ile tanımlamaya başladı. Çok geçmeden yeniden ayrışma oldu ve yurtsever memurlar yeni bir örgüt çatısı altında toplandılar. Başlangıçta cılız bir grup olan iktidar yanlısı sendika ise ağır

baskılar sonucu en “güçlü” sendika durumuna geldi.

Resmi Gazetede de yayınlanan Memur Sendikaları Konfederasyonları üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz istatistiklerine göre, 2 431 228 memurdan 1 684 323'ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu belirlendi. Bu rakamlarla geçen yıl %71,64 olan memurların sendikalaşma oranı %69,28'e geriledi.

**“En Büyük Memur İktidarın Memuru”**

Sendikaların da sivil toplum örgütü, sivil toplum örgütlerinin “hükümet dışı organizasyon” olarak tanımlandığı dönemde açıklanan resmi rakamlara göre en büyük memur örgütü iktidar yanlısı örgüt oldu. Bu sendikaların yöneticilerinin her seçimde mevcut iktidar partisinden milletvekili adayı olmak için sıraya girdiği unutulmamalı.

**Resmi rakamlara göre, Memur-Sen 997 bin 89 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.** Memur-Sen'i 395 250 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 167 403 üye ile KESK izliyor. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, 780 bine yaklaşan sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en çok olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 420 149, Türk Eğitim-Sen'in 201 282 ve Eğitim-Sen'in 93 143 üyesi bulunuyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunda, Sağlık-Sen'in 244 321, Türk Sağlık-Sen'in 91 525, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikasının ise 26 573 üyesi var.

Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri kolundaki memurların 74 294'ünün Büro Memur-Sen, 38 380'inin Türk Büro-Sen, 10 679'unun da Büro Emekçileri Sendikası üyesi olduğu kayıtlarda yer aldı.

Grev ve toplu sözleşme hakkı olmaksızın yürütülen sendikacılık her seferinde iktidar yanlısı sendikanın enflasyon altı maaş artışlarına rıza göstererek boyun eğmesi emeklilerimizi bile mağdur ediyor. Bu olay bile siyasal iktidarların sendikalara neden egemen olmak istediğini açıklıyor.

**c-İşveren Sendikacılığı**

Siyasal iktidarların sendikalar yasasında işçi sendikaları aleyhine yaptığı bunca değişiklikten sonra, hakem heyetleri, “milli güvenlik gerekçesiyle grev erteleme” gibi yolları kullanırken işveren sendikalarına neden gerek duyulduğu anlaşılamıyor. Siyasal iktidarların işverenden yana ağırlığını koyması bu tür sendikacılığın göstermelik olduğunu kanıtlıyor.

**3-Meslek Odaları**

**a-Serbest Meslek Odaları**

Meslek odaları kavramı da 12 Eylül darbesi sonrası karmaşık hale getirilerek yozlaştırıldı. Oysa meslek odası denince serbest meslek sahiplerinin meslek alanlarını düzenleyen örgütler kastediliyordu. Şimdilerde serbest meslek kavramı da kalmadı. Bunun için öncelikle bir serbest meslek tanımı yapmak gerekiyor.

Serbest meslek: En az dört yıllık bir üniversite eğitimi ile kazanılan, esas olarak zihinsel çalışma ile yürütülen, kamu ya da özel kuruluşlar yanında bağımsız olarak da çalışma yapılan, özel olarak ve yalnızca bu iş için yetiştirilmiş insanların yaptığı işe *serbest meslek* diyoruz. Kısaca örneklemek gerekirse mimarlar, mühendisler, şehir plancıları, hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler, eczacılar, avukatlar, mali müşavirler, noterler en çok bilinen serbest meslek sahipleridir. Bu mesleği yapanların örgütlendiği ve özel yasalarla düzenlenmiş, bu meslek sahiplerinin yetki ve sorumluluklarını, alacakları en az ücretleri, yetki alanlarını düzenleyen, kamusal denetleme yapan, yarı resmi anayasal kuruluşlardır. 12 Eylül öncesine dek bu meslekleri yürütebilmek için bu meslek odalarına üye olmak zorunlu iken, bu zorunluluk 12 Eylül sonrası kaldırılmıştır. Bu meslek örgütleri içinde siyasal iktidarlara muhalefet edenlerin yetkileri her geçen gün sınırlama girişimi ile tehdit altına girmektedir.

Başlıca meslek odaları: mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarının örgütlendiği TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kimileri Türk adı yerine Türkiye demeyi tercih ediyor, ya da kısaca “tımob” diyerek Türk sözcüğünün üzerinden atlıyor. Oysa bu ad ülkemiz sınırları içinde Türk mühendislerin yabancı mühendislere karşı mücadelesi sonucu oluşmuştur). Avukatların örgütlendiği barolar ve bunların üst birliği TBB (Türkiye Barolar Birliği). Hekimlerin örgütlendiği tabip odaları ve bunların birliği olan TTB (Türk Tabipleri Birliği). Eczacıların örgütlendiği eczacı odaları ve üst birliği Türkiye Eczacılar Birliği. Veteriner Hekimler Odası. Noter Odaları. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları ve bunların üst birliği olan TÜRMOB. Yeminli Mali Müşavirler Odaları.

Bu odaların en önemli özelliği aynı alanda başkaca hiçbir meslek odası oluşturulamaması bir meslek grubunun ikinci bir meslek odasına üye olabilmesi için o alanda da ikinci bir diploma sahibi olmasının gerektiğidir. Örneğin bir avukat baroya bağlıdır. Ancak inşaat mühendisliği eğitimi almışsa İnşaat Mühendisleri Odasına da üye olabilir.

**b-Esnaf ve Sanatkâr Odaları**

Esnaf odaları yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi meslek odası kavramının bozulması sonucu ortaya çıkmıştır. Yıllar önce değişik esnaf ve sanatkâr (zanaatkâr denmeli) dernekleri çatısı altında örgütlenip, çalıştıkları alanda bir eğitim sahibi olsunlar olmasınlar kendi nam ve hesaplarına üreten ya da ticari etkinlik yürüten çalışan kesimin bağlı olduğu Odalardır.

Bakkallar Odası, Tuhafiyeciler Odası, Oto Tamircileri Odası, Elektrikçiler Odası, Sobacılar Odası, Sebzeciler Odası, Terziler Odası, Marangozlar Odası vb. Bu odaların örgütlenmesi şehirden şehre değişmektedir. Bir meslek odasına bağlı olan başka bir meslek alanında da iş yapabilir ve ilgili birden fazla odaya üye olabildiği gibi başka bir ilde de başka bir odaya bağlı olabilir. Son yıllarda bu odalar bu alanlarda çalışabilmenin koşullarını düzenlemeye başlayarak, diploma, sertifika gibi belgeler istemeye ya da kurslar düzenlemeye başladılar.

Bu tür odalar üyelik giriş aidatından yıllık aidata, belge düzenleme ücretlerine kadar pek çok mali olanaklarla lüks binalara ve tesislere sahip oldular. Ancak bu olanakların çok azı üyelerinin gelişimi için kullanılıyor. Bu olanakların önemli bir kısmı da siyaseti desteklemek amacı ile kullanılıyor.

**c-Ticaret ve Sanayi Odaları**

Şirket tarzında çalışan ticaret ya da sanayi erbabının üye olduğu örgütlerdir. Kimi illerimizde ticaret ile sanayi birlikte yürüdüğü halde kimi büyük illerimizde ticaret odaları ayrı, sanayi odaları ayrı olarak örgütlenmişlerdir. Şirketleşmenin artması sonucu üye sayıları artmış ancak büyük tüccar ve sanayicilerin kendi aralarında daha sıkı örgütlenmeleri, meslek komitelerinin gruplandırılması sırasında yapılan türlü oyunlar sonucu sıradan üyelerin söz hakkı bulunmamaktadır. Yıllar önce, ithalat yapmanın zor olduğu dönemlerde ithalat kotalarının düzenleme yetkisini ellerinde tutmak isteyenler bu odaları kimselere kaptırmazlardı. 20-30 yıl boyunca bu odalara başkanlık eden pek çok iş adamı bilinmektedir. Bunların önemli bir kesimi yöneticiliği alt kuşaklara “miras” olarak bırakabilmişlerdir.

Oda aidatları şirket bilançoları ve kârları üzerinden alındığı için bu odalar büyük maddi olanaklara da sahiptir.

Son dönemlerde siyasal iktidar üzerindeki en büyük baskı gurupları arasında yer aldıkları için siyasetin ilgisi bu odalara her zaman fazla olmuştur. AKP döneminde cemaatlerin, özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimini tezgahlayan FETÖ adlı terör örgütünün bu odalarda nasıl örgütlendiği henüz tam olarak ortaya çıkmamıştır.

**d-Ziraat Odaları**

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin örgütlendiği meslek odalarıdır. Bir zamanlar ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık ülkesi olmamıza karşın, ziraat odalarında sağlıklı bir örgütlenme sağlanamamıştır. Tarım üretiminin planlanması, taban ücretlerinin saptanması, ihracatın önünün açılması, yerli ürünlerin ithal ürünler karşısında desteklenmesi, hayvan üretiminin geleceğinin planlanması konusunda siyasal iktidara yeterince baskıda bulunduğu söylenemez. Kırsal kesim nüfusunun giderek azalması, toprağın verimsizleşmesi, artan nüfus ile toprağın küçük parçalara ayrılması, ithalatın baskısı ile ziraat odaları giderek güçsüzleşmektedir.

**e-Borsalar**

Özellikle tarım ürünlerinin ticaretinde fiyatların dengelenmesi, taban fiyatlarının oluşmasında ziraat odalarından daha etkin, ticaret sanayi odaları ölçeğinde örgütlerdir. Ülkemizde tarım ve hayvancılığın çöküşe gitmesi ile birlikte borsalar da giderek etkisini yitirmektedir.

**4-Kooperatifler**

Türkiye gibi kaynakları yetersiz, eğitim olanaklarının sınırlı, bilgiye ulaşmanın zor olduğu ülkelerde kooperatifçilik her alanda güçlerin birleştirilmesine, kaynak israfını önlenmeye yönelik özel bir ortaklık modelidir. Ancak her nedense ülkemizde “komünist işi” olarak görülmüş ve özellikle 1950 sonrası her türlü engel konularak önlenmiştir. Başta tarım olmak üzere üretim kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, yapı kooperatifleri, okullarda eski yıllarda kantin kooperatifleri ve son zamanlarda kültür kooperatifleri ortaya çıkmıştır.

Son 20 yılda kooperatifçiliğin gerçek hedefi olan üretim ve tüketim kooperatifleri sessizce hayatımızdan çıkarken bunların yerini taşıma vb. yapay kooperatifler almakta, kooperatifler sessizce hayatımızdan çıkmaktadır. Var olan kooperatiflerin önemli bir kısmı kâğıt üzerinde olup faal değildir. Üretim kooperatifleri ile temin tevzi kooperatiflerinin üçte biri faal iken tüketim kooperatiflerinin beşte bir faaldir.

**Atatürk** çok genç yaşlarda kooperatifçilikle tanışmış, Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaptığı 27 Ekim 1913 ile 20 Ocak 1915 arasındaki 15 aylık süre içinde Bulgar köylüsünün kalkınmasını incelemiştir. Sofya’da bulunduğu süre içinde Binbaşı Mustafa Kemal, Bulgar köylüsünün kalkınmasındaki mucizede kooperatiflerin rolünü beynine kazıdı.

**Atatürk**, işte bu nedenle 1920’den ölümüne dek geçen süre içinde Türk kooperatifçilik hareketine öncülük etmiştir. Bu bağlamda, özellikle çiftçilerin kooperatifleşmesi konularında konuşmalar yaptığı, yasaların çıkarılmasında egemen rol oynadığı bilinmektedir. Atatürk bunlarla da yetinmemiş, eylemiyle de kooperatifleşme hareketine katkıda bulunmuştur. Örneğin iki kooperatifin kurucu ortağı olmuştur. Bunlardan biri, tarımsal amaçlı bir kooperatif olan Tarım Kredi Kooperatifi’dir. Diğeri ise, Ankara Memurları Tüketim Kooperatifi’dir.

**Atatürk’ün kooperatifleşme konusunda yaptığı kimi konuşmalar şunlardır:**

“Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum, makinesiz ziraat yapılmaz, el emeği güçtür, birleşiniz. böylece makine alınız” *(24 Ağustos, 1925 Kastamonu)*

 “Mesela; Kooperatifler. Şurada burada halk ya da münevverlerin teşebbüsü ile fiili sahasına geçen kıymetli hasılalar görülmektedir. Hükümetimizin de bu gibi teşebbüsleri takviye etmesi lazımdır. Hükümeti Cumhuriyet bu lüzumu tabii idrak etmektedir”*(27 Ocak 1931, İzmir Halk Fırkası Kongresi)*

“Kanaatim odur ki, muhakkak suretle birleşmede kuvvet vardır.  Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmek demektir. …Müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatlerini haleldar olacağını düşünenler tabii şikâyet edeceklerdir." *(1 Şubat 1931, İzmir Ticaret Odası)*

“Kooperatif teşkilatı, her yerde sevilmiştir. Kredi ve satış için olduğu gibi istihsal vasıtalarını öğretip kullandırmak için de kooperatiflerde istifayı mümkün görüyoruz” *(1 Kasım 1936, TBMM Açış Konuşması)*

“Köyde ve yakın köylerde müşterek harman makinelerini kullandırma köylülerin ayrılamayacağı bir adet haline getirilmelidir. Zirai sanayi bilhassa üzerinde meşgul olacağımız mevzu olacaktır. Bu arada sütçülüğe, süt sanayine önem vermekteyiz. Sırasıyla; şehir ve kasabalarımızın temiz ve ucuz süt mamulatı ihtiyacını temin edecek fabrikalar tesisinse ve bununla ahenkli bir surette köylerdeki sütleri kıymetlendirecek ve satışı kolaylaştıracak kooperatifler teşkiline çalışılacaktır” *(1 Kasım 1937, TBMM Açış Konuşması)*

**Atatürk döneminde çiftçilerin örgütlenmesi ve kooperatifleşmesi doğrultusunda çıkarılan başlıca yasalar şunlardır:**

- 1924 yılında Zirai Birlikler Kanunu çıkarılmıştır. Aynı yıl, kooperatiflerin ticari şirketlerden sayılmasına ilişkin fıkra, Ticareti Beriye Kanunu’na eklenmiştir.

- 1925 yılında tüketim kooperatifçiliğiyle ilgili yasal bir düzenleme yapılmıştır.

- 1926’da 856 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kooperatiflerin diğer şirketler arsında yer almasına ilişkin bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.

- 1929 yılında ise Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edilmiştir

- Daha sonra 1935 yılında da 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu çıkarılmıştır.

Atatürk, kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Programları’na da kooperatifçilik konularında maddeler koydurmuştur. Örneğin 1931 tarihindeki CHP 3. Büyük Kongresi’nde resmi programın iktisat bölümünün 4. maddesinde **“Çiftçimizi kredi ve istihsal kooperatifleri gibi iktisadi teşekküllere mazhar etmek ve teşekkülleri terakki ve tekâmül ettirmek gayedir”** denilmektedir. Yine 1935 yılında yapılan CHP 4. Büyük Kongresi’nde kooperatifçilikle ilgili 10. madde şöyle kabul edilmiştir:

**“Partimiz, kooperatifçiliği ana prensiplerinden sayar. Kredi kooperatifleri ile toprak ürünlerinin hakiki değerlerinden üretmelerini faydalandıracak olan satış kooperatiflerinin kurulmasına ve çoğaltılmasına önem vermekteyiz. Türkiye Tarım Bankası, tarım kooperatiflerinin ana bankasıdır.”**

Atatürk, kooperatifçilik konularında çalışma yapmak üzere bir derneğin kurulmasını da gerçekleştirmiştir. 1931 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlı **“Türk Kooperatifçiliği Derneği”**ni kurdurmuştur. Bu dernek daha sonra Ankara’ya taşınmış ve halen **“Türk Kooperatifçilik Kurumu”** olarak varlığını sürdürmektedir. Özetle, Atatürk’ün gerek üretim gerekse tüketim sürecinde kooperatifleşmeye büyük önem verdiği gözlemlenmektedir. O, özellikle kırsal kesimde küçük ve orta ölçekli işletmeler için girdilerinin ortaklaşa sağlanmasında olduğu kadar ürünlerinin değerlendirilmesinde kooperatiflerin işlevini en iyi bir şekilde görmüş ve değerlendirmiştir.

Ülkemizde 60 yaş ve üstündekiler, ilkokuldan başlayarak kooperatifçiliğin çocukluk çağında nasıl özendirildiğini anımsarlar. O yıllarda okullarda şimdiki gibi ticari firmaların işlettiği kantinler yoktur. Okullarda zorunlu ihtiyaçlar kooperatifler eli ile sağlanırdı. Daha ilkokulda çocuklar biriktirdiği küçük cep harçlıkları ile okul kooperatifine ortak olur, aynı zamanda nöbetleşe satış görevlisi olurlardı. Yıl sonunda kooperatif ortaklarına kâr payı dağıtır, aynı zamanda tasarruf alışkanlığı oluşturulurdu.

Ne yazık ki ülkemizde kooperatifçilik önceleri sadece yapı kooperatifçiliğine indirgenmiş daha sonra banka kredilerinin pazarlanması amacı ile yapı kooperatifçiliği de katledilmiştir.

**5-Dernekler**

Dernek; eski adıyla cemiyet, yani topluluk. Türkiye’de en yaygın örgütlenme biçimi. Yakın tarihlere kadar tehlike olarak görülen dernekler, ülkemizin AB rüyası çerçevesinde demokrasi göstergesi olarak sayılmaya başlandıktan sonra desteklenir oldu. Derneklerin tehlikeli olduğu düşüncesine paralel olarak dernekler 2005 yılında yürürlüğe giren yeni dernekler yasasına kadar emniyet müdürlüklerinin dernekler masasının denetiminde çalışıyorlardı. Muhalif olarak bilinen dernekler polisin sıkı göz hapsindeydiler. 2005’ten sonra valiliklere bağlı İl Dernekler Müdürlüklerine bağlansalar da kimi illerde dernekler masasında görev alanlar bu müdürlüklere geçince derneklere bakış açısı değişmedi. Potansiyel suçlu…

1961 Anayasasının getirdiği özgürlükler ortamında başta gençlik örgütleri olmak üzere çok sayıda dernek kurulmuş ve bu derneklerin adı, kitlesel karakter kazanması, bu derneklerin Demokratik Kitle Örgütü olarak anılmasına yol açmıştır.

Bir derneğin kitle örgütü olabilmesi, onun gerçek bir ihtiyaçtan doğup doğmadığı ile ilgilidir.

Siyasal iktidarların ya da ülke dışındaki kimi Odakların gereksinimlerinden doğan ve Dernekler Yasası uyarınca kurulmuş olan kimi örgütlerin demokratik kitle örgütü olmaları, üye sayılarının azlığına ya da çokluğuna bakılmaksızın olanaksızdır. Nitekim bu tür dernekler kendilerine Demokratik Kitle Örgütü adını vermezler. Onlar kendi tanımlamalarıyla STK ya da Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Siyasal erk ile iyi geçinmek ya da siyasal erk ile iyi geçinmeseler bile yurt dışındaki güç odakları ile iyi geçinmek esas hedefleridir. Uyduruk projelerle değişik güç merkezlerinden fonlanıp beslenirler.

Bu nedenle gerçek Demokratik Kitle Örgütleri bir dil alışkanlığı ile kendilerine STK adını vermemeli, bu konuya özen göstermelidirler. Bu örgütlerin kitle örgütü olarak kalabilmelerinin ön koşulu kendi içlerinde demokrasiyi yaşatabilip geliştirebilmeleridir.

Dernekler siyasal iktidarın yapması gerektiği halde bilinçli olarak yapmadığı, ertelediği işleri kamuoyu baskısı ile yaptırmak, yeterli desteği oluşturdukları takdirde doğrudan yapmak durumundadırlar. Pek çok dernek ne yazık ki siyasal iktidarların yapması gerektiği halde yapmadığı işlerde iktidarın açığını gizlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sosyal devlet vatandaşın sosyal gereksinmelerini karşılamak **z o r u n d a d ı r**.

Okul yaptırma derneği, su getirme derneği, cami yaptırma derneği, çocukları ya da kadınları koruma derneği, trafik kazalarını önleme derneği vb. derneklerin varlığı o ülkede sosyal devletin olmadığının en belirgin göstergesidir.

Daha önemli bir örnek vermek gerekirse ülkemizde Atatürkçü Düşünce Derneği kurma ihtiyacının doğması, Atatürk tarafından kurtarılan, kuruluş felsefesi ortaya konup inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasal iktidarların **Atatürkçü düşünce**den fazlasıyla uzaklaşılmış olmasının göstergesidir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Atatürkçü Düşünceye ve Cumhuriyete sahip çıkma ihtiyacı…

**KİTLELERİ BÖLMEK İÇİN KURULAN “KİTLE” ÖRGÜTLERİ**

Ülkemizde 12 Eylül darbesi sonrası yaygınlaştırılan dernek türlerinden birisi de hemşeri dernekleridir. Bunun benzeri başka alanlarda da mevcuttur. Etnik kökeni ifade eden, inanç kökenini ifade eden, mezun olduğu okulları ifade eden, çıkarları aynı olduğu halde insanları bölen örgütlenmeler ne yazık ki hepimiz tarafından desteklenmekte bu örgütlere üye olmayanlar kınanmaktadır.

Ülkemizde kırsal kesimdeki kalabalık aileler, toprağın hızla bölüşülerek parçalanması, verimsizleşmesi sonucu köyden kente göçü zorlamış, 1960 sonrası hızlanan sanayileşme hatalı bir politika ile İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Adana gibi büyük kentlerde merkezileşmiş, bu çarpık gelişme ise kırdan kente göçün bu kentlere yönelmesine yol açmıştır.

Geldikleri bu kentlerde akrabalarının, köylülerinin, hemşerilerinin yakınındaki sağlıksız gecekondulara yerleşen yarı köylü, yarı kentli insanlarımız, o yıllarda hızla yükselen işçi hareketi içinde sendikalarda örgütlenmişlerdir. Bu yolla büyük kentlerde yok olmaktan, yalnızlıklarından kurtulmuşlardır. Yaşanan grevler ve fabrika işgallerine varan olaylarda, fabrika yakınlarındaki gecekondularda oturan işçi aileleri ve onların yakın akrabaları bu direnişlere büyük destek vermişlerdir. İstanbul’un Alibeyköy semtinde bu türden sayısız örnek yaşanmıştır.

12 Mart ve 12 Eylül darbecileri bu durumdan kendilerine göre dersler çıkartmış ve bu fabrikalar sanayi bölgelerine ve Kalkınmada Öncelikli Bölge ilan edilerek desteklenen Bilecik, Bozüyük gibi yerleşimlere taşınmış bu arada Anadolu’dan göç eden bu insanlarımız kendi aralarında geldikleri illere göre örgütlenmeye yönlendirilmişlerdir. Bir süre sonra bu örgütlenmeler ilçelere, köylere kadar ayrılmışlar, her ilde bu türden dernekler boy göstermiş, belediyeler bu derneklere yer tahsis etmiştir. Öylesine ayrışmalar olmuştur ki kimi illerde göç ettikleri il ile ilgili kurulan dernek sayısı göç ettikleri ilin köy sayısını bile aşmıştır. Bu dernekler bir süre sonra siyasal partilerin temel ilgi alanı olmuş, seçimlerde en çok ilgi gören, ziyaret edilen yerler arasına girmiştir. Aynı yöreden göç eden, aynı dertlerle boğuşan, hedefleri aynı olması gereken insanlar ayrıştırılmıştır. Siyasal iktidarlara yakın olan dernekler gelir getirici lokallere sahip olabilmişlerdir.

Öte yandan, daha eğitimli kesimler de mezun oldukları okullara göre örgütlenip kendilerine kimi ayrıcalıklar sağlama gibi seçkinci eğilimlere sahip olmuşlardır. Galatasaraylılar, Mülkiyeliler, İTÜ’lüler, ODTÜ’lüler, Kabataşlılar gibi… İyi niyetlerle başlanan bu örgütlenmeler hızla toplumda bölünmenin bir aracını oluşturmuştur.

Örgütsel parçalanma giderek etnik kökenleri ifade eden derneklerden, dinsel inançları, mezhepleri ifade eden derneklere kadar ilerlemiş, burada da kalmayarak cemaatler, tarikatlar da örgütlenmiş kendilerine STK adını vererek yasal kılıf altına girmişlerdir (15 Temmuz darbe girişimi bu açıdan da incelenmelidir).

Bunlar dışında seçkinler, ayrıcalıklılar yaratmanın aracı olan masonik yapılar bulunmaktadır. Çok az sayıda üyeden oluşan bu örgütlere her isteyen giremez. Yüksek aidatlar, lüks yaşam tarzı, her derneğin üye üst sınırının belirli olması, başkanlığın seçimle alınmasına karşın yetenekten ziyade bir sıra ile gelmesi, dışa kapalı yapı aristokratik ritüeller gibi ayrılıklar ve ulus ötesi ilişkileri nedeniyle bu örgütler konumuzun dışındadır.

**6-Spor Kulüpleri**

Spor kulüpleri dernekler yasasına göre kurulup yönetildikleri halde başkalaşım geçirmişlerdir.

Binlerce üyesi, milyonlarca taraftarları olduğu halde kitle örgütü değillerdir. Bir zamanlar o amaçla kurulmuş olsalar bile artık kentlerdeki iş dünyasının, siyasilerin ve yüksek bürokratların egemen olduğu, trilyonluk bütçelerle yönetilen, neredeyse sadece futbol ile uğraşan örgütlenmelerdir. Bu nedenle artık bir “futbol endüstrisi” kavramı ortaya çıkmış ve spor kulüpleri şirketleşerek bir ticari işletmeye dönüşmüş, borsalarda hisseleri alınıp satılır olmuş, pek çok spor kulübü isim değiştirerek ticari şirketlerin adını almıştır.

Spor kulüplerinin üye ve taraftarları artık bu karmaşık dünyanın sadece birer seyircisi ve para kaynağı olmuşlardır. Üretilen bir değer olmadığı halde her hafta tribünleri dolduran on binler spor kulüplerinin kasalarını doldurmakta, bu paralar döviz olarak yabancı futbolculara ya da sınıf atlama hevesindeki sportmenliği unutmuş şöhret sarhoşlarına akmaktadır. Spor kulüplerinin yöneticileri de fazlaca anlamadıkları futbol sayesinde reklamlarını yapmakta, zenginleşmekte ve kendilerine dokunulmazlık sağlamaktadır.

Kentlerin kamu yöneticileri ile iş dünyasının önde gelenleri olan kulüp yöneticileri, her hafta şeref tribünlerinde içkilerini yudumlayarak dostluklarını geliştirmektedir. Özal döneminde bir kentin spor kulübü yöneticilerinin art arda organize suçlar nedeniyle kaçak durumda olduğu, oysa her hafta emniyet müdürü ve vali ile yan yana maç seyrettiği çoktan unutulmuştur.

Elbette bütün spor kulüpleri böyle değildir. Üstelik ülkemizde spor kulüpleri geçen yüzyılın başlarında kurulmaya başlamış ve işgal döneminde direnişin simgesi olmuşlardır. Spor bu dönemde ve cumhuriyetin ilk yıllarında amatörce ve kitlesel olarak yapılmıştır. Bu duruma yön vermek isteyen Atatürk, stadyumların yapılmasına önderlik etmiş ve “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözü bu statların baş köşelerinde yerini almıştır. Cumhuriyet döneminde kurulan kamu fabrikaları mutlaka bünyelerinde spor kulüpleri kurmuşlardır. Demirspor, Şekerspor, Yolspor, Linyitspor, Merinosspor gibi pek çok kulüp örnek olarak sayılabilir.

İkinci Paylaşım Savaşı öncesi İspanya ve Portekiz’de Franko ve Salazar ile iktidar olan faşizm, “Üç-F” formülü (Fado-Fiesta-Futbol) ile kitleleri uyuttuğunu açıkça söyleyebilmiş, sonraları az gelişmiş ülkeler ve bizim ülkemiz de bu örneği benimsemiştir. Atatürk döneminde kitle sporu yapılabilsin diye futbol sahaları her türlü spor ve atletizm yapılabilmesine uygun olarak tasarlandığı halde, son yıllarda Atatürk statları yıkılarak “arena” adı ile yapılan ve gladyatör dövüşlerine benzer kavgaların yaşandığı statların hiçbirinde atletizm pistleri ve öbür tesisler yoktur.

“Arena” adı verilen bu yeni ve sözde modern yapılarda tıpkı ilk çağlardaki köleler gibi alınıp satılan sporcular ölümüne vuruşturulmakta, ilk çağlardan farklı olarak bu vuruşmayı izleyen taraftar gurupları da birbirleri ile vuruşturulmaktadır. Bu yapılara “arena” adını verenler aslında farkında olmadan bir gerçeği itiraf etmektedirler.

**KİTLELERİ BİRLEŞTİRMEK YERİNE BÖLEN SPOR KULÜPLERİ**

Kitleleri birleştirmesi gereken spor, yukarıda derneklerde örneğini verdiğimiz gibi insanları bölmüş ve birbirine kırdırmıştır. Şehirler birbirine düşmüş, aynı kentin farklı semtlerinde oturanlar diğer semte gidemez olmuş, spor cinayetleri işlenmiş, işsiz kitleler kendilerini bedava maça götüren patron başkanların tuttuğu otobüslere ***palalar ve döner bıçakları ile*** biner olmuşlardır. Aynı takımın taraftarları bile farklı tribün gurupları oluşturarak birbirlerine düşmüşler, yeri gelmiş futbolcu dövmüşlerdir.

Bu gelişmelere siyasal partiler de yansız kalmamış ve seyirciler arasında taraftar kümeleri oluşturmuşlar sporla ilgisi olmayan konularda siyasal tavırlar, protestolar geliştirmişlerdir.

İşin daha kötüsü, cemaatler spor kulüpleri içinde gizli örgütlenmeler yaratarak bu kulüpleri el altından yönetmişler, transferleri, antrenörleri, hakemleri ayarlamışlardır. Fenerbahçe Kulübü içinde örgütlenmeyi başaramayan FETÖ örgütünün bu takımın başına ördüğü kumpas henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. FETÖ’cü darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan futbolcular, tutuklananlar ürkütücü sayılara ulaşmıştır.

Spora bu denli müdahale nihayet ters dönmüş ve kitleleri uyutmak niyetiyle çıkılan yolda kitleler büyük uyanış göstermiş, her maçta protesto sesleri yükseldiği için naklen yayınlarda sesler kısılmak zorunda kalınmıştır. “***Mustafa Kemal’in Askerleriyiz***” sloganı ile **İzmir Marşı** artık spor sahalarına egemen olmuştur.

Milyonlarca insanın ödediği küçük izleme bedelleri devasa boyutlara ulaşıp kitleleri uyutmak için kullanılmakta, üretime yönelik yatırımlar yerine yılda 18-20 kez ve 2 haftada bir kez birkaç saatliğine kullanılan statlara milyonlar harcanmakta, TV kanalları saatlerce yayın yapmakta, gazeteler en değerli sayfalarını bu konuya ayırmaktadır. Atatürkçülerin önünde, sporu yeniden kitlelerle gerçekten buluşturma ve **Atatürk statları**nı geri kazanma görevi durmaktadır.

**7-Vakıflar**

Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli koşullarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya ‘**vakıf**'’ denir.

Vakıflar, derin tarihi kökleri olan, kişi ya da ailelerin taşınır, taşınmaz mal varlıklarını toplum yararına kullandırmak amacı ile oluşturulmuş kurumlardır. Vakfedenlerin varlıklarını kendilerinden sonra yönetmek üzere mütevelli heyetleri oluşturularak sürdürülebilir kılınır.

Osmanlı döneminde genellikle kervansaraylar, camiler, imaretler ve medreseler bir arada bulunur, bunlar vakıf haline dönüştürülerek elde edilen gelirlerle hem tamir ve bakımları sağlanır hem de kamu yararına kullanılırdı. Osmanlının son dönemlerinde bu kurumlar da istismar edildi. Bu nedenle bir devrimle Vakıflar İdaresi kurularak bunların yönetimi tek elde toplandı.

Cumhuriyetin güçlenmesi, ülkede varlıklıların ortaya çıkmasıyla birlikte yeni vakıflar da ortaya çıktı. Bunların ilk örnekleri gerçekten kamu yararına kuruluşlardı. Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı gibi vakıflar yanında kimi kamu fabrikalarında çalışanlar da vakıflar oluşturdular (Sümerbank Vakfı gibi).

Ne var ki, özellikle 12 Eylül darbesi sonrası ve Özal döneminde kurulan vakıflar tersine işlev gördü. Kimileri vergi kaçırma amacı güderken kimileri de kurdukları vakıflara kamu mallarının, değerli arazi ve binaların devredilmesini sağladılar. Artık vakıflar kamu yararına çalışacağına, kamu, vakıflar yararına çalışmaya başladı. Vakıf üniversiteleri adı altında tam bir yağma başladı.

1970’li yılların başlarında kurulan Özel Yüksek Okulların, Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra 12 Eylül Anayasasının da sağladığı olanaklarla özel üniversiteler bu kez vakıf üniversiteleri olarak yeniden kuruldu. Hiçbir alt yapısı, birikimi olmayan lüks binalar, üniversite adı ile ve reklam araçları kullanılarak çok yüksek ücretlerle öğrenci kaydetmeye başladı. Üniversite giriş sınavlarında başarı gösteremeyen öğrenciler ailelerinin bütün olanaklarını zorlayarak kerameti kendinden menkul bu sözde üniversitelere akın ettiler. Kamu üniversitelerine bütçeden verilmeyen kaynaklar bu vakıflara verildi. Ormanlık alanlar, kamu arazileri, tarihi binalar ve özelleştirme sonucu yok edilen tesislerin bina ve arsaları bu sözde vakıflara bağışlandı. Artık vakfeden devlet, vakfedilen ise vakıflar olmuştu. Bu çark büyük bir hızla öğrenim görmek isteyen gençleri ve ailelerini öğütmeyi sürdürüyor.

**8-Yardım Sandıkları**

Toplumda dayanışmayı sağlayan yardım sandıkları cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yaygınlaştı. Özellikle kamu kurumlarında çalışanlar kendi aralarında küçük birikimlerini bir araya getirerek ihtiyaç sahibi üyelerine neredeyse faizsiz kredi sağladı. Bu yolla kimileri ev, araba sahibi olurken, kimileri tedavi oldu. Kimileri çocuklarını okuttu, evlendirdi. Bu sandıklar son dönemlerde neredeyse tükendi. Bunların yerini bankalar, tüketici kredileri, kredi kartları

ve **çağdaş tefeciler** aldı.

**9-Okul Aile Birlikleri**

Okul ve aile birlikleri okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirme, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlama, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri destekleme, okulların bakım, onarım, temizlik, güvenlik gibi işleri ile maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu gereksinimlerini karşılama amacıyla kurulmuşlardır. Okullar bünyesinde kurulan bu birlikler tüzel kişiliğe sahip değildir.

Yıllar önce okullarda öğrencilerin ve okulun gereksinimlerini sağlama amaçlı Koruma Dernekleri kuruluyordu. Bu dernekler genellikle okul müdürlerinin denetimindeydi. Yani davul velilerin boynunda tokmak okul müdürlerinin elindeydi. Buna karşın kimi koruma dernekleri okul müdürlerinin denetiminden çıkıp tam tersine okul müdürlerinin özellikle parasal faaliyetlerini denetler hale gelince bu derneklerin çalışmaları sonlandırıldı. Bunun yerini zaten var olan ancak etkinliği olmayan Okul Aile birlikleri aldı.

Okul Aile Birlikleri esas olarak okul müdürlerinin denetiminde olsa bile, bilinçli velilerin elinde işlevsel olarak çalışabiliyor, okul içinde keyfi işlemler ile öğrenimdeki aksaklıkları denetleyebiliyor, tüzel kişilikleri olmamasına karşın akçeli işler yapabiliyor, büyük oranda hizmetli sıkıntısı çekilen okullarda hizmetli çalıştırabiliyordu.

AKP iktidarında eğitim sistemine indirilen ağır darbeler, özel okulların özendirilmesi ve desteklenmesi ile çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilenen varsıl velilerin çocuklarını özel okullara yönlendirmesi sonucu Okul Aile Birlikleri kan kaybetti. Okullar tam anlamıyla siyasi iktidarın destekçisi okul müdürlerinin denetimine girdi. Dolayısı ile Okul Aile Birlikleri de okul müdürlerinin dilediği gibi at oynattıkları alanlar haline geldi.

Ağır yara alan eğitim sisteminde Okul Aile Birlikleri sistemi denetlemek için uygun bir örgütlenme biçimidir. Bu örgütlerde çalışmak için o okulda çocuğu olmak, hatta çocuk sahibi olmak gerekmemektedir. Semtimizde yoksul ya da ailesinin yeterince ilgilenemediği bir ya da birkaç çocuğun velisi olmak bu birliklerde çalışmanın kapısını açacaktır. Bu sayede geleceğimiz olan çocuklarımızın okullarda nelerle karşılaştıklarını yakından görmek, gereken durumlarda müdahale etmek olasıdır. Bu görev de **Atatürkçülere** düşmektedir.

**Son Söz**

***Örgütsüz halk köle halktır***. Örgüt diye bizi köleleştirmek isteyenlerin dayattığı örgütleri kabullenmek köleliğin sürmesini gönüllü olarak kabullenmektir. Bizim gerçek gereksinimlerimiz ve çözümleri için kuracağımız örgütleri hedeflemeli, bizi köle yapmak isteyenlerin gereksinimleri ve çözümleri için kurulmuş örgütleri reddetmeliyiz. Örgütlenmek adına paramparça olarak mikro örgütlenmelere karşı uyanık olmalı, örgüt içi demokrasinin geliştirilmesi için çaba harcamalıyız. Örgütlerde demokrasi adına anarşiyi desteklememeli, ***devrimci bir disiplin ve örgüt ahlakı*** ile çalışmalıyız.

Bu çalışmayı bitirirken 2015 yılı Kasım ayında gündeme gelen kimi tartışmalara açıklık getirmek açısından hazırladığımız bir yazıyı güncelliğini koruması bakımından bu çalışmanın sonuna ekliyoruz.

\*\*\*\*\*\*\*

**ADD Siyasal Parti midir?**

Hiç kuşkusuz ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği), Dernekler Yasası hükümlerince kurulmuş ve yasalara saygılı bir dernektir. Hiçbir zaman siyasal parti olma iddiasında olmadığı gibi siyaset yapmayı da reddetmez. İktidar mücadelesinin ancak siyasal partiler aracılığı ile yapılabileceğinin bilincinde olarak üyelerinin ayrım gözetmeksizin Cumhuriyete bağlı siyasal partiler içinde mücadele etmesini önerir ve destekler.

Çalışmalarında 25 yılı geride bırakan derneğimizin bu özenli tutumu bilindiği halde değişik nedenlerle ADD’yi bir siyasi parti gibi gören ya da göstermeye çalışanlar her dönemde olmaktadır. İyi niyetlerle yola çıkarak bu çaba içinde olanlar yanında tamamıyla kötü niyetle ADD’yi parti gibi gö(ste)renler vardır.

Siyasal iktidarlar, özellikle AKP döneminde ADD’nin mücadelesinden rahatsız oldukları için ADD’yi yasa dışı göstermek adına siyasal parti gibi göstermekten vazgeçmezler. ADD bu çabalara karşı da mücadele eder. ADD’nin siyasal iktidarları ne kadar rahatsız ettiğinin ölçüsü verdiği şehitler ve hakkında açılan davalardan anlaşılabilir.

ADD üyelerinin çok büyük çoğunluğu yakın geçmişte ya da günümüzde siyasal partiler içinde etkin görev yapan bilinç düzeyi yüksek insanlardır. Önemli bir bölümü de lider sultasının sürdüğü bu partilerde olumsuz deneyimler yaşamış yaralı insanlardır. Bu nedenle ADD’nin bilinçli kadroları siyasal partilerin hedef kitlesi içindedir. Siyasal partiler bu kadroların bilinçli ve eleştirel tutumlarından rahatsız oldukları için kendilerinden biraz uzakta, ancak kendi denetimleri altında olmasını isterler. Kendilerini rahatsız etmeyen üyelerin ise ADD içinde kendileri adına mücadele ediyor olmasını isterler.

Pek çok siyasal parti, aslında birbirlerine dost olması gereken rakibi durumundaki partiyi kolayca ADD’yi “ele geçirmekle”, “kullanmakla”, “arka bahçesi yapmakla” suçlayabilmektedir. Her partiye göre ADD ötekinin “arka bahçesi” olmuştur. Ancak zaman zaman nezaket sınırlarını aşarak ADD’ye doğrudan müdahale çabaları bugüne dek ADD’nin sağduyulu üyelerince işlevsiz bırakılmış, ancak bu çabalar hiçbir zaman durmamıştır. Dost olması gereken siyasal partiler arasındaki siyasal mücadele ne yazık ki çok acımasız ve sert olabilmektedir. Bu mücadelelerin ADD’ye yansıması da benzer acımasızlıkları taşıyabilmektedir.

Siyasal partiler ADD içinde kendi siyasal anlayışlarının etkin olmasını isterlerken ADD Yöneti-

cileri ve üyeleri ise Atatürkçü düşünceye ve Cumhuriyete bağlı olma iddiasındaki partilerde gerçekten ***Atatürkçü düşüncenin egemen olması*** için yorulmak bilmeden çaba göstermişlerdir. ADD bu çabasını da kimseden gizlememiştir.

ADD’nin siyasal parti gibi algılanmasının bir başka nedeni ise Cumhuriyete bağlı olduğunu söyleyen partilerin ne yazık ki Cumhuriyete ve Atatürk’e yapılan saldırılar yükselirken gereken tepkiyi, mücadele anlayışını ve birliği ortaya koyamamalarıdır. ADD bu boşluğu gördüğü her dönemde özveriyle mücadeleye atılmış ve aslında siyasal partilerin alması gereken önderliği üstlenmiştir. Daha başka bir ifade ile durumdan görev çıkarmıştır.

2007 yılındaki görkemli **Cumhuriyet mitingleri** bunun en güzel ve anlamlı örneğidir. Nitekim ADD, “Ergenekon” davası sırasında bunun faturasını ağır biçimde ödemiştir. AKP iktidarınca ulusal bayramların kutlanmasının yasaklanması ve kamu binalarından T.C. kısaltmasının kaldırılması karşısında da ADD sessiz kalmamış, özellikle 2012 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara Ulus Meydanında barikatları aşarak Anıtkabir’e yüz binlerle yürümüştür. Bu eylemden yalnızca 12 gün sonra 10 Kasım günü sağanak yağış altında yine yüz binlerle Anıtkabir’e yürüyüşte önderlik etmiştir. Yine bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı sırasında tarihinde ilk kez Anıtkabir’i gece ziyaretine açtırmayı başarmıştır. ADD üyeleri gezi eylemlerinde de en önde olmuştur.

ADD tarihindeki bu büyük başarılar siyasal partilerden umudunu kesen yığınlar üzerinde büyük etki yaratmış ve bu kez hemen her olayda yine siyasal partilerce yapılması gereken eylemleri ADD’den bekler olmuşlardır. Bu anlayış da ADD’yi siyasal parti gibi gören bakış açısını güçlendirmektedir. ADD zaman zaman bu beklentiler nedeniyle de haksız eleştirilerle karşı karşıya kalmaktadır.

Evet, ADD siyasetle ilgilidir. Yasalara saygılı, ama yasaların sınırlama getirdiği yerde özgürlüklerin geliştirilmesi mücadelesini de verir. Ancak siyasal yaşam içinde yerini bilir. Siyasal partilere saygılıdır. Siyasal partilerin de ADD’nin örgütsel bağımsızlığına saygılı olmasını bekler.

ADD, çatısı altında siyasal parti üyelerinin olmasını yasaklamaz. Siyasal partilere üyeliği destekler. Ancak siyasal kimliklerin ADD kapısı önünde bırakılmasına özen gösterilmesini ister. Çatısı altında siyasal parti üyelerinin özgürce çalışmasını destekleyen ADD, ***Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyete bağlı olduğunu*** söyleyen partilerde Atatürkçü düşünceye özgürlük ve hoşgörü gösterilmesinin ötesinde bu çatılar altında Atatürkçü düşüncenin ve Cumhuriyetin militanca savunulmasının çok görülmemesini bekler.

Bu beklenti de ADD’ye çok görülmemelidir.