**İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE**

**Dosya No:** 2014/339 E.

**SAVUNMASINI**

**SUNAN SANIK :** Arzu Atabek Çerkezoğlu

**D.KONUSU :** Savunmalarımın sunulması hk.

Öncelikle 1 Mayıs’ın ve Taksim Meydanı’nın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı anmak istiyorum. Bugün burada, bu salonda onların bize bıraktığı onurlu bir mirası geleceğe taşıyacağız! O nedenle kendi adıma burada bu savunmayı yapmaktan onur duyuyorum.

Bizler burada 1 Mayıs 2014’te Taksim Meydanı’na yaptığımız çağrı nedeniyle yargılanıyoruz. İddianamede bu çağrının **“suç”** olduğu iddia ediliyor.

Türkiye’de işçilerin emekçilerin 1 Mayıs’ı şehirlerin en merkezi meydanlarında, tarihsel ve politik anlamı ile İstanbul’da Taksim meydanında kutlama talebini, çağrısını suç saymak,

İnsanlara su içmeyi, nefes almayı yasaklamak kadar, kendini, tarihini kimliğini, sınıfını reddetmeyi istemek kadar akıl dışıdır.

İşçilerin, emekçilerin **1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü** kutlamaları, bu kutlamaları İstanbul’da Taksim Meydanı başta olmak üzere şehirlerin en merkezi meydanlarında gerçekleştirmeleri ve bu konudaki taleplerinin hiçbir bahaneye sığınılmadan yerine getirilmesi ise demokrasinin asgari ölçeklerinden birisidir. Bunu bile talep edemeyecek hale getirilecek sendikalardan da, emek örgütlerinden de, işçilerde de bu ülkeye bir yarar gelmez.

Belirtmek gerekir ki, 1 Mayıs’larda gerçekleştirdiğimiz ve son yıllarda iktidarın insanları gaza ve polis şiddetine boğduğu, mahkemelerin de bizleri çağırarak kriminalize etmeye çalıştığı etkinlikler 2911 sayılı yasaya, izinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri kalıbına sığmaz.

1 Mayıs’lar sadece bizler için değil tüm dünya emekçileri için basitçe bir miting değildir. Yüzyılları aşan bir mücadelenin alanlarda vücut bulma halidir. Bunun şekil şartlarını belirleyebilecek tek şey de bu mücadelenin belleği, birikimi ve gelecek düşleridir.

\*\*\*

1 Mayıs’lar ve Taksim Meydanı işçi sınıfının onur mücadelesinin simgesidir.

Taksim’in neden işçi sınıfının onurunun simgelerinden biri olduğunu daha iyi anlatabilmek için, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Nisan 2008 tarihli sözlerine başvuracağım. Erdoğan 1 Mayıs öncesi Meclis grup konuşmasında şunları söylemişti. Aynen okuyorum: ***“Taksim’de yapacağız diye dayatıldığında mülki idare olumlu bakmaz. Niye bakmaz? Çünkü bugün bu böyle başladığı zaman, yarın bunun arkası farklı bir şekilde gelir. Ayakların başları yönettiği bir yerde kıyamet kopar.”*** Bu ifadeler bu davada bizimle ilgili tüm iddiaların ruhunu oluşturmaktadır.

Yıllar süren bir mücadeleden geliyoruz…

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamayı bizim için, DİSK için bir hak, aynı zamanda da üyelerimize karşı bir sorumluluk haline getiren 1 Mayıs 1977’nin 30. yılında 2007’de iki taleple çıktık yola… 1 Mayıs 77’nin faillerinin bulunması ve 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edilmesi. Sabah 07’de elimizde çiçeklerle Taksim’e doğru yola çıktık, 1 Mayıs düzenleme komitesi olarak 40 kişi. Yolumuz Dolmabahçe’de kesildi ve gözaltına alındık. Gün boyu baskı ve şiddet, yüzlerce gözaltı…

2008’de dünyada belki de ilk kez bir konfederasyon binası sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gaz bombalarıyla dövülmeye başladı. İstanbul’da adeta sıkıyönetim ilan edildi, toplu ulaşım araçları çalıştırılmadı, köprülerden geçiş engellendi. Yine belki tarihte ilk kez hastane bahçesine gaz bombası atıldı.

1 Mayıs’ın tatil olmasına yönelik taleplerimiz ise dönemin hükümeti tarafından **“Türkiye bir tatil cenneti”** denilerek reddedilmiştir.

Aynı hükümet 2009’da Meclis’te kırmızı karanfiller eşliğinde 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan etti. Ama aslında kimlerin kırmızı karanfilin sahibi olduğu gerçeği hemen görüldü ve 1 Mayıs 2009 kutlamalarında Taksim Alanı yine polis işgali altında alındı. Türkiye’nin ve İstanbul’un her karış meydanında ve sokaklarında mücadele edenlerin toplam gücüyle gaz bombaları eşliğinde Şişli’den başlayıp saatler süren bir yürüyüşle “makul sayıda” bir toplulukla Taksim’e girildi.

Yıllar süren bu kararlı mücadelemiz sonucunda 2010 yılında Taksim’de ilk kitlesel 1 Mayısı gerçekleştirdik. Aynı Başbakan **“33 yıl aradan sonra böyle bir zemini hazırlamanın mutluluğu içindeyiz”** demiştir. O yıl iktidara yakın gazeteler **“Tabu Yıkıldı”** diye başlıklar atmışlardır. 2011 ve 2012’de her yıl daha fazla katılımla, daha büyük coşkuyla gerçekleşen Taksim 1 Mayıs’ı giderek hükümetin politikalarından rahatsız tüm kesimlerin buluştuğu devasa gösterilere dönüştü. Bu durum iktidarı rahatsız etti ve 2012’de yüz binleri bulan katılımın ardından 2013’te saldırılar başladı.

\*\*\*

Tüm dünyada işçiler, emekçiler, emeğiyle geçinenler 1 Mayıs’ı kentlerinin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlarlar. 1 Mayıs kutlamaları ve neredeyse bütün politik gösteriler Londra’da Trafalgar Meydanı’nda, Berlin’de Alexander Meydanı’nda, Paris’te Nation Meydanı’nda, Moskova’da Kızıl Meydan’da yapılmaktadır. Üstelik her biri de turistik olan bu alanlara bir milyon insanın katılımı söz konusudur.

Meydanlar dünyanın her yerinde o ülkenin tarihidir, aynı zamanda belleğidir. Bir ülkede, bir kentte yaşayan halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ortak belleğidir meydanlar… **Vedat Türkali** meşhur ***“İstanbul”*** şiirini yazdığında 1950’li yıllardır. Şiirinde bekle bizi İstanbul der, **“parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla”,** bekle bizi. İstanbul’un kenar mahallerinde yine yoksulluk var. Yine haramiler kesmiş sokak başlarını.

**“Bekle bizi İstanbul!”** Tarihe emanet edilen bir sözdür bu. Özenle söylenmesi için zamanının beklendiği bir söz. Yıllardır sokakları dolduran binlerin umudunu üzerinde taşıyor İstanbul, yasaklanan grevlerde fabrika önlerinde, emeğine sahip çıktığı için atıldığı işyerinin kapısında direniş çadırlarında, gecekondularda, ormanlarında, ağacına sahip çıktığı parklarında direnenleri üzerinde taşıyor. Ama zulüm de var, elinde ekmeğiyle 14’ünde ölüm de var. Onu da taşıyor. Tankları, panzerleri, zoru, baskıyı yüklendi üzerine.

Ve bu kent her gün yeniden kuruluyor. Her gün yeniden şekilleniyor milyonlarca işçinin, emekçinin alınteri ile. Emeğin başkenti İstanbul… Umudun başkenti… **“Geceleri aç yatılmayan, gündüzleri işsiz kalınmayan, ekmek, gül ve hürriyet günlerinin”** en büyük umudu…

Meydanlar, parklar, köprüler hep tanıklık etti direnişlere. İstanbul’un kimliği ve belleği, şimdi kentsel dönüşüm adı altında yıkılmak istenen gecekondu mahalleleridir… Sermayenin kâr hırsına teslim edilmek istenen Emek Sineması’dır… Yok edilmek istenen Gezi Parkı’dır… Uğruna milyonların isyanıyla umudun Haziran’ını yarattığımız Gezi Parkı… 1977 yılında daha güzel bir dünya umuduna sıkılan kurşunlara teslim olmayan Taksim Meydanı’dır!

İşçilerin yaşamı pahasına yükseltilen gökdelenlerin, rantın, AVM’lerin, toplu konutların, otoyolların, katledilen ormanların, yok edilmek istenen parkların, yapılmak istenen rantsal köprülerin kıskacında tarihi de yeniden yazılmak isteniyor bu kentin. Siyasal iktidar geçmişin anısını yok etmekte kararlı. Emeğin değil, rantın ve finansın İstanbul’unu yaratmak istiyorlar.

O nedenle, Taksim artık ne sadece 1977 yılı, ne de katledilen ve anısı bugüne kadar taşınan 37 yürek. Bir meydanın, bir kentin onu yoktan var edenlerce yeniden fethedilmesinin simgesi. Kararlılığın ve direncin, iktidarın tüm zorbalığına rağmen meşruluğun ve haklılığın simgesi.

Sadece 2014 yılında 1886 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği, milyonlarca taşeron işçisinin güvencesiz sendikasız geleceksiz bırakıldığı, sendikaya üye olmanın en **“doğal”** işten atılma gerekçesi olarak görüldüğü ve bunu engellemek için Çalışma Bakanlığının kılını kıpırdatmadığı, grevlerin yasaklandığı bir ülkede bugün Taksim bir meydandan daha fazlası.

\*\*\*

1 Mayıs herhangi bir miting değildir. 1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür. Burada tepkinin, taleplerin en iyi bir şekilde dile getirileceğine dair söz hakkının olmaması, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelmektedir.

İktidar partisi bizi kendi miting düzenledikleri alanlarda miting düzenlemeye çağırıyor. Siyasi iktidarı elinde tutan parti için Maltepe ve Yenikapı sembolik anlamı olan mekanlar olabilir. Çünkü bu meydanlar kent suçu işlenerek, deniz doldurularak inşa edilmiştir. Bu kent suçunu sahiplenme anlamında da o meydanları tercih etmeleri AKP iktidarının icraatları açısından tutarlıdır.

1 Mayıs, bir kişinin konuşup kitlenin dinlediği bir miting değildir. 1 Mayıs, bu ülkendeki tüm değerleri üreten emekçilerin, taleplerini ve tepkilerini ifade ettiği, alana gelen yüz binlerin birbirlerine yüzünü döndüğü ve tüm dünya işçi sınıfıyla buluştuğu bir gündür. 1 Mayıs’ta işçi sınıfı siyasal iktidarlara karşı tepkilerini ve taleplerini politik olarak da en güçlü ve anlamlı yerde söyleme hakkına sahiptir. 1 Mayıs alanına gelenler birilerini dinlemeye değil kendi sözlerini söylemeye gelirler ve bu söz TV ekranlarından, onlarca yandaş medya kuruluşundan canlı yayınlanmaz. Bu kitlenin sözü, dünyanın her yerinde yapıldığı gibi, kentin içinde, yaşamın içinde düzenlenecek bir yürüyüşle insanlara ulaşır. Bu noktada 1 Mayıs’ta bize yönelik baskı ve şiddet, ifade özgürlüğümüze de bir darbedir.

\*\*\*

Kent yaşamı olumsuz etkilenmesin bahanesiyle koyulan yasak tüm İstanbul’a hayatı zindan etmiştir. İşte bu nedenle Taksim’de 1 Mayıs yasağı akıldışıdır.

Akıldışı demişken 7 Haziran 2013’te dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı yer İstanbul Atatürk Havalimanı’dır. Bu kitlesel Açıkhava toplantısı boyunca havalimanına giriş çıkışlar saatlerce kapanmış, İstanbul’un en kritik yollarında olan E5 trafiği saatlerce kilitlenmiş, örgütlenen araç konvoyları nedeniyle insanlar havalimanına ulaşamamıştır. Peki havalimanı Valilikçe tanımlanmış miting alanlarından mıdır? Hayır! Polis onları dağıtmak yerine bu gösteriye katılanların güvenliğini almış mıdır? Evet! Peki, miting alanında yapılmadığı gerekçesi ile dağıtılmayan mitingle ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır? 7 Haziran 2013’te havalimanında toplanma çağrısı yapan AKP yöneticileri ile ilgili **“kışkırtma”** suçlaması ile soruşturma yürütülmüş müdür? Hayır! Bunun anlamı açıktır: **“Gerçek eşitlik”** mücadelesi veren işçi sınıfının **“hukuk önünde eşitlik”**ten bile mahrum bırakılması, açıkça yurttaşlıktan dışlanmasıdır. Bu durumun politik sonuçlarını sizlerin takdirine bırakıyorum.

Dünyadaki 1 Mayıs örneklerine bakarak bir demokrasi haritası çıkarılsa AKP’nin Türkiye’yi soktuğu yer çok acıdır. Aklın, hukukun ve vicdanın yerine tek bir kişinin oldukça değişken iktidar hezeyanlarını koyduğunuzda karşı karşıya kaldığımız sonuç gerçekten üzüntü vericidir.

\*\*\*

Biz 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce de teminat altına alınmış bir **“hak”** olduğunu biliyor ve söylüyoruz. İşte bu nedenle DİSK yönetimleri yukarıda bahsedilen tüm yıllarda Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları düzenlemek için açık çağrı yapmıştır.

**1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yapmak değil, Taksim’e çıkılmaması için şiddet uygulamak, bu bayram kutlamasını engellemek suçtur.** Muhalefet etmek, slogan atmak, protesto gösterisi düzenlemek, bunu kentin en merkezi meydanında yapmak değil, bu meydanı korumak adına halka, yurttaşlara karşı inanılmaz bir şiddet gösterisi hazırlamak suçtur. 2013’te İstanbul Valiliği ile 1 Mayıs konusunda henüz görüşme yapacakken, Taksim’in yasaklı yıllarının İstanbul Valisi, dönemin İçişleri Bakanı, bugünün Yüce Divan kaçağı Muammer Güler’in **“Taksim’de 1 Mayıs kutlanamaz”** dediği açıklamaları televizyonlardan izledik. 2013 ve 2014 1 Mayıs’larında işçilerin bu hakkı kullanmasını baskı ve şiddetle engelleyenler hakkında dönemin başbakanı, içişleri bakanı, emniyet genel müdürü ve İstanbul Valisi hakkında suç duyurularımızı yaptık ve bu sürecin takipçisiyiz.

\*\*\*

Evet biz 1 Mayıs’ta Taksim’e çağrı yaptık! Bu karar ve bu irade ülkemizde kurulmak istenen padişahlık düzenine teslim olmama irademizdir! Bu irade 1977, 1989 ve 1996 1 Mayıs’larında yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkma kararlılığıdır!

Bu irade, bir kişinin ağzından çıkan her sözün kanun sayıldığı düzene karşı, 2013 Haziran’ında ayağa kalkan halkın, toprağa düşen onurlu ve genç evlatlarının hayallerini Taksim’e taşıma iddiasıdır. Bu ülkeyi yönetenlerin terörist ilan ettiği çocuklarımızın emaneti, o çocukların seçim meydanlarında yuhalatılan, mahkeme kapılarında gaza boğulan annelerinin acısı ve onurudur bu irade…

Evet kimileri buna **“inat”** diyor. Varsın inat desinler. Demokrasi için, adalet için, özgürlük için, onurumuz için, bu ülkede biraz olsun saygı görebilmek için ödenen bu bedellerin adı inatsa, varsın inat olsun. Bizim çok sevdiğimiz bir slogan vardır: **“İnadına sendika, inadına DİSK”** deriz. Her yüz işçiden sadece 5’inin sendikal hakları kullanabildiği, onların da grev haklarının patronların açık talebiyle Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandığı bir ülkede belki de biraz daha fazla **“inat”** etmeye ihtiyaç var.

Biz inanıyoruz, direnişin gücü ve mücadelenin umuduyla söylüyoruz: Demokrasi gerçek anlamına, emeğin ve halkın iktidarı anlamına kavuşacak! Ve en önemlisi, bu ülkede ayaklar baş olacak, üretenler yöneten olacak!

**“Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam!”**

SONUÇ : Yukarıda sunduğumuz gerekçelerle yapılan suçlamaları kabul etmiyor, beraatime karar verilmesini saygılarımla talep ediyorum.

 06/02/2015

 Arzu Atabek Çerkezoğlu

 Sanık