**UNUTMA-UNUTTURMA**

 Hafıza-i beşer nisyan ile malul olmasın diye…

Aslında her şey bundan yaklaşık 20 yıl önce mevcut iktidarın başa gelmesi ile başlamıştı. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında bir “Sağlıkta Çöküş Programı” başlatıldı. Koruyucu hekimliğin temel taşı olan Birinci Basamak Hekimlik, “Aile Hekimliği” adı altında bozguna uğratıldı. Sevk zinciri kaldırıldı, performans sistemi getirildi.

Tamamen kamusal hizmet olması gereken sağlık hizmetleri “kamu-özel ortaklığı adı altında şehir hastaneleri” yapılıyor denilerek sermayedarlara peşkeş çekildi. Üstelik peşkeş çekilen halkın sağlığı ve sömürülen ise emeğimizdi. Bununla birlikte mesleğimiz itibarsızlaştırılmaya başlamıştı. Sonucunda ise ‘hekime şiddet ‘diye yeni bir şiddet kavramı ortaya çıkmış oldu. Önce 12 Nisan 2012 de Dr. Ersin Arslan sonra 29 Mayıs 2015 Dr Kâmil Furtun görevi başında canice katledildi.

Hastaneler birer ticarethane, hastalar ise müşteri yapılmıştı ve esnaf jargonuyla “müşteri her zaman haklıydı”. Sağlığın ve sağlık hizmetinin değersizleştirilmesi ile ve gittikçe bozulan ülke ekonomisi ile birlikte zaten çok ağır şartlarda çalışmaya ve yaşamaya çalışan biz hekimler bir de gittikçe artan her türden şiddet olaylarıyla başa çıkmaya çalışarak (can güvenliğimiz olmadan) hizmet vermeye çalışıyorduk.

23 Ekim 2021 de 36 saatlik nöbetten sonra evine dönerken, 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berin Şen, insanüstü çalışma şartlarında ötürü ‘duran araca’ çarpıp kaza yaparak hayatını kaybetti.

Bir de mesleğin ‘fıtratı’ gereği yaşamını kaybeden hekimlerimiz var. Mart 2020 de ilk Covid vakası resmi olarak açıklandı. Mart 2020-Mart 2022 arasında pandeminin ön safta savaşan sağlık neferlerinden 173 hekim, Covid-19 sebebiyle vefat etti.

Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Hekimlerin öncelerde cılız çıkan sesi artık kuvvetlenmeye ve duyulmaya başlamıştı.

Belki de Türkiye tarihinde ilk defa Şubat 2022 de hekimler birlik olarak kendi sendikal hak mücadeleleri ile eylemlere başladı.

8 Mart 2022’de ‘Giderlerse gitsinler!’ denilerek bir kez daha hedef gösterildik. Elbette ki gidecek olsak zaten giderdik. Biz vatanımız için, ailemiz için, halka rağmen halkımız için, mesleğimiz için, emeğimiz ve alın terimiz için mücadele etmeyi seçtik.

 1919’ da Tıbbiyeli Hikmet Boran ve arkadaşlarının işgale karşı yurt savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart tarihini biz de geçen sene hekimliğin savunma hareketi olarak başlattık. 14-15-16 Mart’ta ‘farz edin ki gittik’ dedik. Biz aslında 1919’dan beri hep buradaydık.

Yıllardır hedef gösterilen, savunmasız bırakılan ve can güvenliği hiçe sayılarak çalıştırılan biz hekimler için 6 Temmuz 2022 günü de bir kara leke olarak tarihe geçti. Meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya silahla vurularak katledildi.7-8 Temmuz tarihlerinde hekimler 2 gün yas ilan etti. Yönetenler tarafından o kadar hedef gösterildik ki bir imam, katledilen meslektaşları için yasta olan bu durumu protesto eden doktorları dövmek hatta öldürmek gerektiği biçiminde vaaz vermekte beis görmedi.

Tabi ki tüm bunların bir sonucu olarak 2016 yılından başlayarak günümüze kadar katlanarak devam eden hekim göçü 2022’de 2685 ile rekor kırdı (TTB-iyi hal belgesi alan sayısı)

Ağustos 2022’de Sağlık Bakanımız tarafından ‘Beyaz Reform’ yapıldığı duyuruldu. Ancak performans sistemi tüm hırçınlığıyla varlığı sürdürüyor, maaşımız emekliliğe yansımayacak şekilde bölük pörçük yatmaya devam ediyor, uğradığımız şiddetin ardı arkası kesilmiyor, ‘beyaz kod’ların sayısı gün geçtikçe artıyordu.

6 Şubat 2023’ te ülkemiz bir felakete uyandı. Milyonlarca insanımız depremle sarsılmış, yüz binlercesi enkaz altında kalmış on binlercesi hayatını kaybetmişti. Tüm ülke bölge için seferber olmuştu. Bu seferberliğin en ön saflarında ise yine, bu büyük travmayı yaşamış, belki ailelerini- sevdiklerini kaybetmiş olmalarına rağmen, her koşulda sağlam kalması gereken hastaneler yıkılmışken, daha kendi yaralarına derman olunmamışken, başka insanların yaralarını sarmak için canla başla çalışan hekimler ve sağlık çalışanları yapmıştı, yapmaya da devam ediyorlardı.

Tüm yaşananlar deprem sonrası Hatay ‘da geride kalan bir duvar yazısıydı aslında. Ne kadar anlatsak da eksik kalırdı, fazlası yaşanmıştı…

