Emeğin öncüleri

Saygıdeğer hanımefendi ve beyefendiler

Değerli katılımcılar

Sizleri ülkem ve ülkemin en büyük emek örgütü MEMUR-SEN adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli katılımcılar

Bir sistem krizinin ortasında, bir değişim ve dönüşüm sancısının yaşandığı bir zamanda böylesi önemli bir toplantıyı tertip eden paydaşlarımıza, çatı kuruluşlara teşekkür ederim.

Yeni bir yol arayışındayız emek için…

Bir taraftan özellikle neoliberal teorinin sadece maliyet hanesine yazdığı emeğin ve emekçinin konumunu tartışıyoruz,

Diğer taraftan ise, bir düzen oluşturma telaşındayız.

Ben sözün başında nasıl bir işe muhatap olduğunu açıklayacağını umduğum gerçek bir hikayeyi, yaşanmış bir acıyı, hepimizi sorumlu kılan ve sessiz kalamayacağımız, aslında evrensel bir sitemi ve küresel bir zorbalığı anlatmak istiyorum.

Belki de hiç gitmeyeceği ülkelerdeki insanlar için pantolon üreten bir tekstil işçisinin evrensel acısını anlatıyor bu hikaye.

“Dört kardeşimle birlikte babam öldükten sonra kot pantolon fabrikasında çalışmaya başladık. Başlarda çalışma süremiz haftada 60 saatken, ustabaşının ısrarı üzerine 80’e çıkarıldı. Eşim de aynı fabrikada çalışıyordu. Fabrikanın pis ortamında kansere yakalanıp öldü. Aylık 36 dolar maaş için çocuklarımı annemin yanında bırakıp fabrikaya çalışmaya gidiyordum. Ağır şartlar yüzünden belim ve bacağım tutmaz oldu. Bu yüzden artık çalışamıyorum. Biri 12 diğeri 13 yaşındaki iki kızım çevre köylerdeki atölyelerde işe başladı. 9 yaşındaki oğlumu ise yetimhaneye verdim”

Bu hikaye bizi şunu söylüyor:

Çalışma şartlarında zulüm varsa, ücrette, ülkede, kıtada ve yerkürede adalet imkansızdır.

Bu hikaye bize çok temel bir şeyi hatırlatıyor,

Dünyada nasıl terör varsa ve mücadele ederek nasıl onu yok etmek zorundaysak, aynı şekilde çalışma hayatındaki sıkıntıları, çelişkileri, zorbalıkları da birlikte görmeli ve mücadelemizle birlikte ortadan kaldırmalıyız.

Aslında bu program tam da bunu amaçlıyor.

Biz insan olarak, emeğin tarafı olarak, emek mücadelesinin öncüleri ve yürütücüleri olarak birlikte bakarsak, birlikte yaparsak, birlikte olursak, birlikte ses çıkarır sözü birlikte haykırırsak göz yaşımızın, acımızın, sızımızın azalacağı belki de yok olacağı, bir dünyayı bir düzeni, bir çalışma hayatı teori ve pratiğini inşa edebiliriz.

Şu anda zor bir hikaye yaşıyoruz; göçe zorlanan insanlık ve güce dayanan zorbalık.

İkisi de bizim sorunumuz ve ikisiyle birlikte mücadele etmek bizim onurumuz.

Kadınların, çocukların, yaşlıların ücretli köle olarak kullanıldığı bugünün dünyasına ait fotoğraflar, 18. yüzyıla kadar devam eden çılgın köleleştirmenin yeniden zuhur ettiğinin habercisi olmamalı.

Gençlerin, erkeklerin, kadınların dinlenme saati olmaksızın, yıllık izin hakkı olmaksızın günlük ücretleriyle tek öğünlük beslenme ihtiyacının karşılama imkanı olmaksızın çalıştığı, çalıştırıldığı bir emek dünyası hepimizin ortak ayıbıdır.

Adı işçi ya da memur, çalışan ya da kamu görevlisi fark etmeksizin ücreti maliyet parantezinden kurtaracak ve emperyal aklın ve kapitalist vicdansızlığın kar maksimizasyonu hesabına kurban etmeyecek tanımları, kuramları, kuralları buradan, bu tip çalışmalarda üretmek ve bütün dünyaya önermek zorundayız.

Küçük bir hatırlatma; bugüne kadar iki dünya savaşı yaşandı. Dünya savaşı! Ne kadar ilginç bir isimlendirme değil mi? Oysa savaşan, savaştırılan, ölen ve öldürülen insandı.

Geçmişi yanlış isimlendirirsek, günü ve geleceği doğru biçimlendirmek mümkün olmaz.

Son dönemin popüler kavramı ve her anki tartışma konusu, işin geleceği de böyle yanlış bir mantık üzerine ilerliyor.

Yapay zekanın insanı tehdit olarak sunulduğu, otomasyonun işgücü arzını ve talebini azalttığı, emek ücret ilişkisinin anlamsızlaştığı bir kabusu hayal diye satmaya çalışıyorlar. Hatta gelecek olarak zihnimize empoze ediyorlar.

Unutmayın gelecek, insanla ilgili ve insani bir kavram.

İnsan yoksa, onun fikri ve emeği yoksa, değil gelecek bugün diye bir kavrama ve duruma da sahip olamayız.

Yapay zekanın bilgisi vardır fikri yoktur.

Otomasyonun sonucu vardır durumu yoktur.

Büyük dijital sistemlerin yazılımı vardır duygusu yoktur.

Bir yazılım programının, aç kalma, açıkta kalma, haksız olma, haksızlığa uğrama kaygısı yoktur.

Kısaca; bize gelecek diye aktarılan senaryoların içinde insan yoktur.

İçinde insanın olmadığı bir gelecek, mümkün de muteber de değildir.

İnsanı esas almayan hiçbir gelecek senaryosu, düzen önerisi bizim açımızdan konuşmaya, tartışmaya değmez niteliktedir.

Bu yüzden, işin geleceğini bir ana başlık olarak değil, insanın geleceği temasının alt başlığı olarak görüyoruz.

Tıpkı adil bölüşümün geleceği, insan onurunun geleceği, emek mücadelesinin geleceği alt başlıkları gibi.

Ana başlığı insan olmayan ve bakışı insani olmayan hiçbir fikri zemini ve gelecek kurgusunu önemsemeyiz, öncelemeyiz hatta reddederiz, olmaması, kurulmaması için de mücadele ederiz.

Sosyal güvenlik de, sürdürülebilir kalkınma da, adil bölüşüm formülasyonu da farklı gibi görünse de bizim için insanla, insanın ilk ve nihai eylemi olan emekle temas ettiği için önemlidir.

Bu açıdan farklı kıtaların, farklı ülkelerin, farklı bakış açıları ve felsefi inançların mensupları olsak da temelini insan kavramının oluşturduğu bir platformda rotasını emek kavramının şekillendirdiği bir düzlemde dünyanın insana ait olduğunu;

İnsanlığın dünyanın asli ve tek sahibi olduğunu hep birlikte haykırabiliriz.

Değerli dostlar,

Emeğin sermayeden değerli, alın terinin ve acının hepimizin ortaklık kümesi olduğu inanç ve bilinciyle,

Birlikte olma irademizi, işbirliği konuları çeşitliliğimizi ve adil dünya düzeni için mücadele etme azmimizi arttırdığımızda ortaya çıkacak sonuç, sömürünün olmadığı, huzurun, barışın ve hakça bölüşümün yaşam alanı bulduğu bir dünya olacaktır.

Biz istiyoruz ki, Antarktika’da eriyen buzu önemseyen sermaye, Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da sömürülen insanı da önemsesin.

Biz istiyoruz ki, dünyanın fırsatları ve imkanları Londra’ya New York’a, Cenevre’ye, Brüksel’e, Amsterdam’a zenginlik yağmuru; Filistin’e, Şam’a, Kabil’e, Bağdat’a, Mogadişu’ya fakirlik ve ölüm kasırgası olarak yağmasın.

Biz istiyoruz ki, Norveç’te daha iyi yaşamanın hesabı yapılırken, Sudan’da, Somali’de, Bangladeş’te “azıcık daha yaşamanın” hesabı yapılmasın.

Biz istiyoruz ki, vekalet savaşları için terör örgütlerine tırlarla silah aktaranlar hayatta ve ayakta kalabilmek için su arayan, ekmek arayan, iş arayan milletlere bir kez olsun insanlık göstersinler.

Sendikacılık tam da budur.

Bunun için, iyi ki bir aradayız, iyi ki aynı yoldayız ve iyi ki emeğin tarafındayız.

Yaşasın emeğin evrensel dayanışması

Yaşasın emeğin emperyalizm ve küreselcilikle onurlu mücadelesi.