Abluka Sürecinde Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Yapılan Görüşmeler 79

2 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONRA SUR’DA KATLEDİLEN YURTTAŞLAR 80
Sur’da Katledilen Yurttaşların Ölü Bedenlerine Yapılan İşkence 80
“Cenazelerimizi İstiyoruz” 86
Ölű Bedenlere Yapılan Bir İşkence Biçimi Olarak Otopsi 88
Sur’da Katledilen Ve Ölü Bedenlerine İşkence Yapılan Yurttaşlar 96
Sur’da Katledilip Cenazesı Defnedilebilen Yurttaşlar 97
Sur’da Katledilen, Cenazesı Aylarca Yerde Kalan Yurttaşlar 109

Ailelerin Sürece Dair Beklentileri 119
Abluka Sürecinde Sağlık Kurum ve Görevlileriyle Yapılan Görüşmeler 120

Sur’daki Çocuk Olmak… 127
Yaralılar 128
Abluka Sürecindeki Gözaltı, Tutuklarna, SHÇEK 134

SURIÇI TARIHİ YAPI 142
Türkiye’nin Kültürel Mirasa Dair Tabi Olduğu Anlaşmalar 142
Suriçi’nde Bulunan İbadethane ve Tarihi Mekanlar 142
Sur’da Zarar Gören Yapılar 144
Abluka Sürecinde Göç 167

KURUMLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER 172
Diyarbakır Eğitim-Sen 172
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesı 176
Mazlum-Der 177
Diyarbakır Sanayici İş İnsanları Derneği 178
Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği 180
Özgür Kadınlar Kongresi (KJA) 181
Sur Belediyesi 181
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 182
Ablukaya Dair Parlamanto Denetim Faaliyetleri 184
Çağrı Mektupları 184
Değerlendirmeler 185

SONUÇ 187
Dipnotlar 189
ÖNSÖZ

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım’da Sur’da basın açıklaması yaptığı sırada katledildi. Tahir Elçi, bu basın açıklamasında, Özel Harekat Timlerinin tahrip ettiği ve 1500 yılında yapılmış olan 4 Ayaklı Minare’nin bir insanlık mirası olduğunu vurguluyor ve ona sahip çıkıyordu. Elçi, 4 Ayaklı Minare’nin dibinde vuruldu. Tahir Elçi’nin son sözleri şöyleydi:


O’nu unutmuyoruz...
AMAÇ VE YÖNTEM


15 günlik saha çalışma yapılmış; yasağın kalktığı 10 mahallede gözlemlerde bulunulmuştur; tanıklar, mağdurlar, kentin sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi aktörleriyle yüz yüze toplam 147 görüşme gerçekleştirtilmiştir. Bu görüşmelerin 62’si kurumlarla, 85’i ise kişilerle yapılmıştır.
SUR İLÇESİ VE SURİÇİ

Demografi


7 bin yıllık tarihi Diyarbakır Kalesi’ni çevreleyen ve ilçeye ismini veren surlar; Çin Seddi’nden sonra dünyanın en uzun ve geniş savunma duvarı olma özelliği ile küresel ölçeekte öneme sahiptir. Kaleyi koruyan iç ve dış surların üzerinde yer alan oyma, yazıt ve motifler ise ottuz yakının uygarlığın izlerini taşımaktadır.

Suriçi’de ablukanın uygulandığı 15 mahallenin toplam gece nüfusu 49.711 olmasına rağmen, sahip olduğu turizm değer ve tesisleri ile barındırdığı imalat ve perakende işletmeler dolayısıyla ilçe gündüz nüfusu gece nüfusundan oldukça fazladır. Görüşülen pek çok esnaf ve muhtarın da ortak görüşü olan, Sur Belediye Eş Başkan Vekili Azize Değer'in;

"Gece nüfusumuz Sur ilçesinin tamamında 120 bin civarıydı ama gündüz bu sayı çok artıyordu. Yani 300/400 bini buluyordu, çünkü sirkülasyon vardı sürekli. Orada tarihi yerleri görme, surları gezme ve alışveriş yapma nedeniyle. Mesela arkadaş alışverişini Aşefçiler Çarşısı'na gidip yapıyordu, ya da Sipahi Pazarı’na gidip yapıyordu."


**Eğitim**


**Sağlık**

Sur ilçesinde 13 adet Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sur Sosyal Hizmet Merkezi verilerine göre, 15 mahallede (engel rapor oranı yüzde 50 ve üzeri olan kimselerin yararlandığı) Evde Bakım Hizmetinden toplam 617; çalışmaların yoğun olduğu 6 mahallede ise 265 kişi faydalanmaktadır.
TABLO 1: Diyarbakır nüfusunun ilçelere göre dağılımı (2015)

DİYARBAKIR İLÇE NÜFUSLARI


15 Mahallenin Nüfus Tablosu

Ekonomi

Sur, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel en önemli yerleşkesi olmasıyla Diyarbakır'da ekonomik yaşamın da nabzını tutan ilçedir. İlçe; ticaret ve imalat başta olmak üzere ekonomik etkinlikler ve turizm (kültür, inanç, gurme ve eko turizm) açısından önemli potansiyel barındıran bir bölge olma vasfına sahiptir.

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç Baysal:


ifadeleriyle Suriçi’nin yerel ve ulusal ekonomide yarattığı katma değerin altını çizmektedir.

Suriçi’nde ticari faaliyetler ağırlıkla Kıbrıs Caddesi, Gazi Caddesi, Melikahmet Caddesi, İnönü Bulvarı gibi önemli ulaşım aksları üzerinde yoğunlaşmış bir biçimde sürülmektedir. Bu bölgede günlük perakende ve uzmanlaşmış ticaret gelişmiştir. Bunun yanı sıra Suriçi’ndeki nüfus geçimlik ekonomisini büyük oranda sosyal güvencesiz çalışanlar oluşturmaktaadır.

Nitekim DİSİAD Başkanı Burç Baysal'ın ifadeleri de bu tespiti doğrular niteliktedir:

Mekânsal Yapı


Kaleyi koruyan iç ve dış surlar 5800 metre uzunluğunda, 7-22 metre değişken yüksekliklerde, 5-12 metre genişliğindeydir. Büyük oranda varlığını koruyarak günümüze kadar ulaşan surların üzerinde kimisi zaman içinde yok olmuş, kimisi dönemin mülki idari amiri emriyle yıkılmış 101 burç ve dışarıya açılan 8 kapı bulunmaktadır.

Komşu illere açılan farklı kapıları olan surlara mündemidir olan pek çok sur, saray, kale, cami, mescit, medrese,
türbe, kilise, hamam, han, çarşı, çeşme ve konak bulunmaktadır. Tarihi evler, yaz aylarında yaşamaya uygun olmak üzere içinde su ve gölge unsurları bulunduran iç avluların etrafında dizilmiş odalardan oluşmaktadır. Bu nedenle tek yapı içinde birkaç aile beraber yaşayabilir.

UNESCO’ya Giderken

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Miras Varlıklarının ve adaylarının; özgün yapılara uygun olarak akılcı, südürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte korunması, varlığın üstün evrensel değerinin yanı sıra gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesi ve bunlar arasında bir denge kurarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ‘Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı’ oluşturulmuştur.


Bu alanın Dünya Mirası olarak tescillenmesinden evvelki süreç şöyle gelişmiştir:


jenin İckale Surları ile Ulubeden Burcu arasında kalan bölümlerinde Suriçi ve Surdışı alanların yeşil alan olarak düzenlenmesi sağlanmış, Ulubeden Burcu ile Mardin kapı arasında kalan bölümünün ise Suriçi’n- de kalan kısımlarında yeşil alan çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 500 işyeri ve 10 konut yıkılmıştır. Surların etrafını boşaltma projesinin devamı olarak Mardin Kapı - Saray Kapı arasında kalan alanda surlara bitişik olarak yapılmış yapıların kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlanmış, peyzaj uygulamalarına devam edilmiştir.


eş zamanlı olarak kentteki ilgili kurum, kuruluş, STK, bilim insanları ve muhtarlarla birlikte katılımcılık ilkesi de gözetilerek hazırlanan ‘Alan Yönetim Planı’, 2014 Ağustos ayında Dünya Miras Merkezi’ne iletilmiştir.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Aydın; UNESCO sürecinden sonra kentte turizmin canlanacağını, ekonomik kalkınmanın artacağını beklediklerinden, belediye bünyesinde tescilli yapıların restorasyonu konusunda bir birim kurulduğunu ve planlar yapıldığını dile getirmiştir.

Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nin üzerinde yükselen kentsel sit alanı içerisinde yer alan sur, saray, kale, cami, mescit, medrese, türbe, kilise, hamam, han, çarşı, çeşme olmak üzere tescilli anıtsal yapı sayısı 147; 448 adet de sivil mimarlık örneği olmak üzere toplam 595 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır.
**1990’lı Yıllardaki Göçler**


---

**Mahallelerde Göre Tescilli Yapı Dağılımı**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mahalleler</th>
<th>ANİTSAL YAPI SAYISI</th>
<th>SİVİL YAPI SAYISI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abluka</td>
<td>17</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>Aliçeşme</td>
<td>11</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Cami Karşı</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Cami Nehri</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Çevrepaşa</td>
<td>28</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Daboroğlu</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Fatihpaşa</td>
<td>14</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Hasadı</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>İskenderpaşa</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Lalabey</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Melikhaned</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Savaş</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sülteman Nazif</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ziya Gökşen</td>
<td>57</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPLAM</td>
<td>448</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TABLO 3: Mahallelerde göre tescilli yapı dağılımı**
ilçesinde yaşayanların büyük bir çoğunluğu da, o yıllarda evi/köyü yakılmış olduğundan ya da korucu olmayı reddettikten dolayı yerinden edilmiştir. O dönemi yaşayan Sur ilçesi Lalebey Mahallesi Muhtarı Abdullah Çelik olanları şöyle anlatıyor:

“Seksende, doksanda, doksanbeşe, ikibinde, köyünden göç edenler oldu; geldi hepsi, Suriçi’ne yerleşti... Bu gelen mağdurlar, hepsi buraya yerleşti. Yani evinden oldu; ben kendim de dâhil, ben de oldum; böyle, elbisemi köyden aldım, böyle Diyarbakır’a, böyle, bu sokağa geldim, çalıştım... ‘Korucu olacaksınız!’ Korucu olmadık. ‘Köyü terk edeceksiniz!’ Dedim, ‘biz köyü terk edeceğiz, ama tapusunu sana veremeziz, tapu bizimdir.’ Al bu köyü terk ettik, ha buraya geldik; yirmi senedir ben muhtarlık yapıyorum.”

Gerek Lalebey Muhtarı Abdullah Çelik’in gerekse abluka kalktıktan sonra ilçeye dönen yurttaş- 
ların sık sık yaptığı 1990’lar mukayesesi, sivil toplum örgütleri tarafından da yapılmaktadır. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Raci Bilici süreci şöyle yorumluyor:

Diyarbakır Mezopotamya Hukukçular Derneği Eş Başkani Emrullah Akyürekli ise şöyle anlatıyor:


Özetle 1990’lardaki OHAL ve 2016’daaki sokağa çıkma yasaklarıyla, tarih çok kısa bir sürede tekrar etmiş, Suriçi’nde yaşayanların birçoğunun ömrüne birkaç göç ettirilme deneyimi sığdırmak zorunda bırakılmıştır.

Özyönetim İlanları Hakkındaki Görüşler

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin ‘2015 Yılı İlk 9 Ay İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na ilişkin açk-ladığı basın metninde yer alan ifade ve istatistikler, görüşülen yurttaşların aktarımını doğrular niteliktedir:

“2015 yılının ilk 9 ayında bölgemizde, 74 toplumsal gösteriye müdahale edilmiştir. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen orantı soruşturulmuşlardır, 88 yurttaş çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Sabahın köründe çoğunlukla kapılı kırılmak suretiyle bugün 9 ayda, 1975 év baskını gerçekleşti-rilmİŞtır. Baskını maruz kalan evlerde yaşayan yurttaşların kafalarına silah dayanmış, darp edilmiş, işkence ve kötü muamelede bulunulmuştur. Çoğunluğu bu ev baskınlarında ve toplumsal gösterilerde olmak üzere 293’ü çocuk 3 bin 564 kişi gözaltına alınmıştır. 41’i çocuk 788 kişi ise tutuklanmış-
Gözaltında ve gözaltı yerleri dışında cinsel saldırıya varan insanlık dışı muameleler gerçekleştirilmiş, bırakın yurttaşlık haklarını insanlık onuru hiçe saymıştır. Gözaltında 86 yurttaş işkenceye maruz kalırken, 87 yurttaş da ev baskınları ve sokak ortasında güvenlik güçlerinin şiddetile karşı karşıya kalmıştır. 2015 yılının ilk 9 ayında bölgemizde, aralarında üniversite öğrencileri ve politikacıların bulunduğu 766 kişiye politik nedenlerle soruştırmalar açılmış, yine açılan soruşturma ve davalarda 357 kişiye çeşitli ve haksız cezalar verilmiştir. (16 Ekim 2015)

Öteden beri aşınan devletin gayri hukuki ve gayri ahlaki biçimlerde gerçekleştirdiği ev baskı, gözaltı, işkence, kötü muamele vb. uygulamaları 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden sonra hız alarak devam etmiş, akabinde pek çok yerde ev baskıları ile onu takip eden işkence ve kötü muamelenin önünü kesebilmek için bilhassa yerleşkenin gençleri tarafından hendekler kazılmış, barikatlar kurulmuştur.

Dünyanın en uzun ikinci savunma duvarı olan surların çevresi mahalleler içinde, bu kez yeryüzünde yükselen değil, yer içine doğru derinleşen savunma hatları kurulmuş olup, bu hat içinde kalan halk; evini, sokağını, mahallesini, kentini, kendini yönetme isteğini “özyönetim ilanları” ile duyurmuştur. Diyarbakır Sur Halk Meclisi de Ağustos 2015’te; Hasırı Mahallesi Özgür Yurtaş Derneği önünde, aralarında Sur Belediyesi Eş Başkanları da bulunan birçok yurttaşla ‘Kentimizi de kendimizi de biz yönetmek istiyoruz’ şairiyle özyönetim ilan etmiştir. İlan basında şöyle yer almıştır:

"14 Ağustos 2015 – Sur Halk Meclisi; topyekun, savaş konsepti çerçevesinde kendilere katılamalı yönelen devletin kurumlarını artık meşru görmediklerini, buna karşı kendi özyönetimleri ile kendi kendilerini yönetmek istediklerini duyurdu.


Güneş şunları söyledi: “Kürdistan gençliği, kadın, sivil toplum örgütleri ve tüm farklılıklarla demokratik ulus ve özyönetimin güçlendirilmesi gerekir. Devletin ve meşru olmayan AKP Hükümeti’nin, ‘herkes benim...
emrimde olmalı ve istediğim şekilde hareket etmeli’ dayat-
masını kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler Ankara’dan
yönetilmek istemiyoruz. Bizler Kürt halkı olarak demokratik
ve meşru yöntemlerle kendimizin seçtiği yönetimler tara-
findan yönetilmek istiyoruz. Bu nedenle biz artık kendimizi
ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz. Son bir
buçuk ayda binlerce aşan gözaltı, tutuklama, sokak ortasın-
da infazlar, ormanların ateşe verilmesi, cenazelere işkence
yapılması tekçi zihniyetin topluma karşı topyekun savas
inanın ülkeyi nereye götürmek istediklerinin açık ifadesidir.
Bizler Sur ilçesinde yaşayan seçilmişler olarak, demokratik
kent meclisi olarak faşızan ve meşru olmayan rejime karşı
toplumun öz yönetimi olarak kendimizi beyan ediyoruz. Se-
çilmiş kent meclisi olarak halkımıza yönelik gelişirilen top-
yekun imha rejimine karşı tutum alarak, bugününden itibaren
kentimizi öz irade ile ve öz yönetim ile yöneteceğimizi ilan
ediyoruz. Bütün kamuoyunu bu haklı ve meşru irade beya-
nımızı tanımlama ve sahiplenmeye çağırıyoruz.”

Öz yönetim ilanının ardından, 19 Ağustos 2015 tarihin-
de Sur Belediyesi Eş Başkanları DBP’li Seyid Narin ve
Fatma Şık Barut gözaltına alınmıştır. Savcılık ifadeleri
alinan ve aralarında Belediye Başkanları ile DBP Sur
İlçe Eş Başkanı Ali Rıza Çiçek ve DBP üyelerinin de
bulunduğu 7 kişi tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh
Ceza Hâkimliği’ne çıkarılmışlardır. Nöbetçi hâkim-
lıkte yeniden ifadeleri alınan Belediye Eş Başkanları,
‘devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altın-
da bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresin-
don ayırmak’ suçundan 23 Ağustos 2015’te cezaevine
 gönderilmişlerdir. Sur Belediyesi Eş Başkanları 8 Mart
2016 tarihinde tahliye edilmiştir.

Kentin bazı siyasi aktörlerine, demokratik kitle ve sivil
toplum örgütleri yöneticilerine ‘öz yönetim’ ilanları
hakkında görüşleri sorulmuştur:
Özgür Kadınlar Kongresi’nden (KJA) Ayla Akat:

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Raci Bilici:


DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek:


**SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI - ABLUKALAR**

İlk Dört Abluka

6 Eylül 2015 ile 30 Kasım 2015 tarihleri arasında Sur ilcesinde 15 mahalle ve 1 caddede toplamda 4 kez 8 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.


Saldırının ardından Diyarbakır Valiliği tarafından, Diyarbakır İli Merkez Sur ilçesinde saat 06.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasağı takip eden saatler içerisinde de zırhlı polis araçları ve Özel Harekât Timlerinin katılımı ile hava destekli bir operasyon yapılır. Operasyonun gerçekleştiği süre içerisinde elektrik, su ve mobil şebekelerde kesintiler yapılmıştır. İlçe devam eden çatışmalar sırasında güvenlik güçleri tarafından çevreye rasgele, kimi zaman ise hedef gözeterek ağır silahlarla ateş açıldığı, açılan ateş sonucu sivil yurttaşların yaralandığı, ev ve iş yerlerinin tahrip edildiği iddia edilmiştir.

İlçedeki 2’nci abluka Suriçi’nin Abdal Dede, Ali Paşa, Cami Kebir, Cami Nebi, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, İskenderpaşa, Melik Ahmet, Ziya Gökalp, Lalebey, Süleyman Nazif, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde; 13 Eylül 2015 Pazar günü saat 05.00’de başlamış, 14 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar sürmüştür. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın ‘12-14 Eylül 2015 Dokümantasyon Merkezi Günlük İnsan Hakları Raporu’nda bu süreçle ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

“Diyarbakır’da bir çorbacıda oturan polis memurlarına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Osman Saim Çetin (66) kaldırıldığı hastanede 12 Eylül 2015’te yaşamını yitirdi...

Cizre’ye yönelik uygulamaları ve ihlalleri protesto etmek için 11 Eylül 2015’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde düzenlenen eyleme katılan Ruken Demir (18) adlı kadın, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’da 13 Eylül 2015’te Seyrantepe Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekinin şüphelendikleri 3 kişiye önce ateş açtıkları, sonra da yaralı 3 kişiyi darp ettikten sonra bıraktıkları iddia edildi.


Yasağa karşı Sur’a girmek isteyen gruplara da müdahale eden polis ekipleri, HDP Milletvekili Çağlar Demirel’i gaz bombası füşeyiyle ayağından vurarak yaraladı. Aynı müdahaleyi Baglar İlçesi’nde de yapan polis ekipleri, burada balkonda oturan M.K.’yi (17) başına isabet eden gaz bombası kapsülüyle yaraladı.”

İlçedeki 3’ncü abluka, Suriçi’nin Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz Mahallelerinde ve Gazi Caddesi’nde 10 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 05.00 itibariyle baş-
lamış ve Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Cevat Paşa Mahallelerinde 12 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 20.00 itibariyle; Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş Mahalleleri ve Gazi Caddesi’nde ise 13 Ekim 2015 Salı günü saat 15.30 itibariyle bitmiştir.

Aynı dönemde Yenisehir ilçesi Feritköşk ve Dicle mahallelerinde de 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 05.00 ile 17.00 saatleri arasında abluka ilan edilmiştir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın ‘10-13 Ekim 2015 Dokümantasyon Merkezi Günlük İnsan Hakları Raporu’nda bu süreçle ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

“9 Ekim 2015’te sokağa çıkma yasağıyla birlikte polislerin operasyon düzenlediği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde polis, güvenlikcinlerine bakmak için evinin çatısına çıktığı belirtilen Halil Tüzülerk’i vurarak öldürdü.

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne 11 Ekim 2015 akşamı operasyon düzenleyen polisin kendilerine tepki gösteren gruplara ait ateş sonucu Helin Şen (14), başına isabet eden üç kurşunla vurularak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 10 Ekim 2015’te polise otomatik silahlarla düzenlenen saldırı nedeniyle bir polis öldü, 2 polis de yaralandı.

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden operasyonlarda 26 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.”

İlçedeki 4’ncü abluka, Suriçi’nin Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz Mahalleleri ve Gazi Caddesi’nde 28 Kasım 2015 Cumartesi saat 13.00’də başlamış ve 30 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 07.00’də bitmiştir.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın ’26-30 Kasım 2015 Dokümantasyon Merkezi Günlük İnsan Hakları Raporu’nda bu süreçle ilgili aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:


Tahir Elçi için 29 Kasım 2015’te Diyarbakır’da cenaze töreni düzenlendi. Koşuyolu Parkı’ndaki İnsan Hakları Anıtı’nın önünde düzenlenen anma etkinliğinin ardından cenaze yüz bin kişinin katıldığı bir yürüyüşle Yeniköy Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

Tahir Elçi’nin silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından, polis olduğu öğrenilen bir kişi internet üzerinden eşi Türkan Elçi’yi ölümle tehdit etti.

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü haberinin ardından Diyarbakır’da ve İstanbul’da yapılan eylemlere ve defin işlemi- nin ardından yine Diyarbakır’da eylemlere polis ekipleri gaz bombası ve basınçlı suyla saldırdı.

Saldırı bölgesinde 28 Kasım 2015 ve 30 Kasım 2015’te inceleme yapmaya çalışan heyete de ateş açıldı. Ola- yın gerçekleştigi gün saldırıya uğrayan heyette 2 polis yaralandı.”

**Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesi**


Sayın Elçi’nin katlından sonra görevini temsilen sürduren Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen şunları ifade etmiştir:


Olayın görüntülerine bakın zaman, Tahir Abi’nin yanındakiler tarafından gelen bir kurşunla vurulması mümkün değil, ama hükümetin ilk açıklamaları bu yönde. Türkan Elçi’nin morg önünde ’Kocami örgüt öldürdü’ diye bir söylemi yok, ben oradaydım. Bunun gibi onlarca şeyi aydınlatmamak için yapıyorlar. Olay yeri inceleme diye bir şey yok. İnceleme 17 Mart 2016’da yapıyolar, olaydan 110 gün sonra. İnceleme anının fotoğraflarına bakıyoruz; zemin yok, toprağın zemini yok, o parke taşları çıkmış, göl gibi sular birikmiş orada. Neyin olay yeri incelemesini yapacaksınız?

Tahir Elçi’yi vurmak demek aslında hepimizi vurmak demektir. Tahir Elçi sahasında bütün hak savunucularını, tüm baroları, adalet isteyenlerin tamamını vurdular. Bunun üzerinden toplumda kaos, bir sansasyon yaratmak ve o kaos üzerinden de bir sindirme, korku yaratmak planı yapıldı bana göre. Bir diğer mesele, Tahir Elçi’nin vurulmasının toplumda yaratacağı ayrışma, kaos çok daha büyük oldu. Tahir Abi ye- rine bir siyasetçi vurulsa, bu kadar kaos olmayacaktı. Tüm
insanlar şöyle düşünüyor: Tahir Elçi, sadece şiddetsez, çatışmasız bir ortam isteyen ve yapılacak her türlü mücadeleden siyaset çerçevesinde yürütülmesini savunan bir insandı. Onu da vuruyorlarsa?.. Bir korku imparatorluğu yaratma gayreti var. Bizler açısından korkmak, sinmek, inandığın şeyden geri dönmek söz konusu değil, biz korkulacak bir şey yapmıyoruz. İnsan hakları savunuculuğu yapıyoruz, adaleti savunuyoruz. Bizim için bu korkulacak bir mesele değil, biz suç işleyiyoruz, yanlış bir şey yapmıyoruz, dolayısiyla istediklerinde vurabilirler."

Diyarbakır Mezopotamya Hukukçular Derneği Eş Başkanı Emrullah Akyürekli’nin konu ile ilgili görüşleri ise şöyle:

“Tahir Elçi televizyonda yapılan tartışma programındaki bir cümlesi nedeniyle kurban edildi. Hala failine ilişkin zerre kadar bir ilerleme yok. Bangır bangır bağıldı, failleri açığa çıkıracak dendi, ama hiçbir şey yok. Hiç kimse şüpheli değil şu anda, vuran belli, görüntüler belli, üç aşağı beş yukarı şartı sakıns bile belirlendi, ama şüpheli olarak yakalanmış değil.”

**Beşinci Abluka (2 Aralık 2015-10 Aralık 2015)**

İlçedeki 5’inci abluka, Suriçi’nin Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz Mahalleleri ve Gazi Caddesi’nde 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 05.00 itibariyle başlamış ve 8 gün sonra 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 23.00 itibariyle kaldırılmıştır. İlçe sakinleri tekrar abluka ilan edileceği düşüncesi ile evlerini terk etmeye başlamışlar.

Sur Belediyesi Eş Başkan Vekili Azize Değer, ablukaya ara verilen bu 17 saatlik sürece bölgede incelemekte bulunduklarını ve Suriçi’nde yaşayan ailelerin bu sürede evlerini boşaltmalarını dile getirmiştir. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Aydın, yasaklı bölgedeki Kurşunlu Camii civarına en son Tahir Elçi’nin katledilmesinden bir ya da iki gün sonra gittiklerini, o dönemde hala evlerini terk etmeyen insanların olduğunu ve verilen arada insanların gelip eşyalarını çıkararak taşıdıkları Wiley ile getirmişler. Tüm yasaklar ile birlikte Sur’un nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ine yakınını yerinden edildiği, ama daha sonra abluka 6 mahalleye daraltılıncaya, gidenlerin bir kısmının tekrar evlerine geri döndüklerini belirtmiştir. Aydın’ın ifadesi şöyle-dir:

“Bu altı mahallede yaklaşık 25.000 nüfus yaşadığıını tahmin ediyoruz, eksi artı 2000’dir, fazla oynamaz. Çatışmanın başlamasında birlikte bu nüfusun %2’si bir kısmı o alandan çıkmıştır, 17 saatlik aranan verildiği zamanda ise ka lanların çok önemli bir kısmı, ki o zaman 1500-2000 insan olduğu söyleniyordu, öyle bir rivayet var.”
ALTINCI ABLUKA (11 ARALIK 2015)


- Gazi Caddesi’nde 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibariyle başlayan abluka 30 Aralık 2015 Çarşamba saat 07.00 itibari ile kaldırılmıştır.


- Cami-i Kebir, Cami-i Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet Mahallelerinde 3 Şubat 2016 Çarşamba günü gece saat 00.00 itibariyle başlayan abluka 3 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 10.00 itibari ile kaldırılmıştır.

- Gazi Caddesi’nin bir bölümünde (Çiftehan Sokak girişinden başlayıp Mardinkapı çıkışına kadar olan kısmında) 9 Şubat 2016 Salı günü sabah saat 06.00 itibariyle başlayan abluka 13 Mart 2016 Pazar günü saat 08.00 itibari ile kaldırılmıştır.

- Cevat Paşa Mahallesi, Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan Marangoz Sokak, Miras Sokak, Süleyman Nazif Sokak ve Varol Sokak için 13 Mart 2016 Pazar günü saat 08.00 itibariyle, Savaş Mahallesi’nde bulunan Buzcular Sokak, Buzcular 1 Sokak, Eski Yoğurt Paza-
rį Sokak, Çiftehan Sokak, Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak’ın Arman Sokağa kadar olan kısmı ile Orta Karataş Sokak için 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 08.00 itibari ile kaldırılmıştır.

- 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibariyle ablukanın sürdüğü bölgelerden Savaş Mahallesi, Dökümcüler Sokak’ın No: 28’e kadar olan kısmı, Değer Sokak’ın tamamı, Dicle Sokak’ın tamamı, Bıyıklı Mehmetpaşa Sokak’ın; Dicle Sokak ile Çiçekçi Sokak’ın kesiştiği yere kadar olan kısmı, Dabanoğlu Mahallesi, Arman Sokak’ın tamamı, Kadi Camii Sokak, Yavuz Sultan Selim İlkokulu kesişiminden Kadi Camii’ne kadar olan kısmı, Çakmak Sokak’ın tamamı, Yiğit Ahmet Sokak’ın tamamı, Develi Sokak’ın tamamı, İbrahim Bey Sokak’ın tamamı, Yavuz Sultan Selim İlkokulu kesişiminden Kadi Camii’ne kadar olan kısmı, Çakmak Sokak’ın tamamı, Dabanoğlu Sokak ile Çiçekçi Sokak’ın kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Fatihpaşa Mahallesi Direkhane Sokak’ın Söğütlü Sokak girişine kadar olan kısmındaki abluka 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 08.00 itibariyle kaldırılmıştır.

- 11 Aralık 2015 tarihinde başlayan 6ncı yasak, 29 Temmuz 2016 Cuma günü itibariyle 5 mahallede Fatihpaşa (Direkhane Sokak’ın Söğütlü Sokak girişine kadar olan kısmı hariç), Dabanoğlu (Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak’ın Arman Sokağa kadar olan kısmı ile Orta Karataş Sokak, Marangoz Sokak, Miras Sokak, Süleyman Nazif Sokak ve Varol Sokak, Arman Sokak’ın tamamı, Kadi Camii Sokak; Yavuz Sultan Selim İlkokulu kesişiminden Kadi Camii’ne kadar olan kısmı, Çakmak Sokak’ın tamamı, Yiğit Ahmet Sokak’ın tamamı, Develi Sokak’ın tamamı, İbrahim Bey Sokak’ın tamamı, Yukarı Karataş Sokak’ın tamamı, Dabanoğlu 2 Sokak’ın tamamı, Dabanoğlu Sokak; Çakmak Sokak kesişiminden İbrahim Bey Camii’ne kadar kısmı ile Fatihpaşa Mahallesi Direkhane Sokak’ın Söğütlü Sokak girişine kadar olan kısmındaki abluka 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 08.00 itibariyle kaldırılmıştır.

MUHTARLAR ANLATIYOR...

Ablukası Kaldırılan Mahallelerin İzleme Raporları

Ekibimiz Diyarbakır’dan 28 Mayis 2016 Pazar günü ablukanın kaldırıldığı; Cami-i Nebi, Ziya Gökalp, İskenderpaşa, Melikahmet Mahallelerinin Muhtarlariyla görüşme yapılmıştır. Muhtarlarnın süreçle ilgili aktarimları şöyledir:
Cami-i Nebi Mahallesi Muhtarı İhsan Yeşil:

İskenderpaşa Mahallesi Muhtarı Ali Ürün:


Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay:

Lalebey Mahallesi Muhtarı Abdullah Çelik:


Fatihpaşa Mahallesi Muhtarı Fatih Açı̇n:


Yasağın kalktığı 17 saat sırásında bir kere mahalleye girdim; evleri yıkmışlar, her tarafa yol açmışlar, baştanbaşta. O zaman bir Kur’an kursu vardı orada. Emniyet Müdürü beni aradı, Kur’an kursu kimindir dedi, oraya bakmaya gittik. Kaymakamlığa bir kere ‘benim de evim orada bir bakalım, eşyam kalmışsa çıkarayım’ dedim, ama izin vermedi, devlet girmişse zaten verir dedi.”

Muhtarlar, yasağın olduğu bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerinin çok iyi yapıldığını, Esedullah timine benzedikleri, Türkçe’yi çok iyi konuşabildiklerini, hatta bilmediklerini, şivelerinden anlamıldığı kadarıyla Türkmen, Azeri veya Çeçen olabileceklerini düşündüklerini aktarmışlardır.

Mahalleden göç etmek zorunda kalan yurttaşların Diyarbakır’ın diğer ilçelerine; çoğunlukla da İskenderpaşa, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçelerine taşıandıklarını dile getirmişler ve herkeсин sokak çatışması bittiği zaman rahat edeceğini, bunun da tek bir kişiye, Cumhurbaşkanı’na bağlı olduğunu eklemişlerdir.
Mahalle Gözlemleri:

16 Mart 2016 tarihinde mahallelerin bazı sokaklarında ablukanın kaldırılması ile beraber bölgeye gidilip esnaf görüşmeleri yapılmıştır. Elektronikçiler Çarşısı’nda görüştüğümüz, ismini vermek istemeyen bir esnaf:


İsmini vermek istemeyen esnaf, ablukanın kalkmasının ardından işyerine ilk geldiği zamanı şöyle anlatmıştır:

“1,5 aydır dükkanı açmiyordum, evdeydim, sonra haber geldi dükkanın açık diye, ben dükkanı bakmak için geldiğimde polisler bıraktı, karakoldan gidipizin aldım, bana çelik
yelek giydirdiler. Dükkâna gittiğimde 7-8 tane polis oturuyordu, dedim ‘ne yapıyorsunuz burada?’ dedi-ler ‘biz burayı uygun görmüşüz, açmışız’ dediler. Ben de bir şey diyemedim; ‘ eşyalarına, dükkânıma bir şey olmasın oturun’ dedim. 4 gün sonra geldiğimde dükkânımı mahvetmişler, diyecek bir şeyim yok.”

Eylül 2015’ten beri 3 kez, toplamda 9 gün abluka ilan edilen Ziya Gökalp Mahallesi’nde son ya-sak 3 Şubat 2016 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Mahalle gözlemi sırasında görüştüğümüz 72 yaşındaki bir mahalle sakini (Recep Turfan), 90’lı yıllarda Lice’ye bağlı Licok köyünden, köy-leri yakıldktan, akrabalari öldürüldükten sonra Sur’a göç ettiklerini ve şu an yaşadıklarının o dönemlerden kötü olduğunu dile getirmiştir. Turfan, abluka sürecinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştır:


Bu dönemde dikkatini çeken bir şey olup olmadığını sorulduğunda; evlerini terk etmeleri için ya-şanlan anonslardan bahsetmiştir:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde 6 gün süren yasağın ardından mahalleye gidilip görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmecilerin hemen hemen hepsinin Sur’daki abluka sürecinde buraya taşınmış yurttaşlar olduğu görüşmeler esnasında ortaya çıkmıştır. Görüşme sırasında ismini vermek istemeyen bir yurttaşın ifadeleri şöyledir:


Alipaşa Mahallesi

27 Ocak 2016 Çarşamba günü başlayıp 3 Şubat 2016 Çarşamba günü kaldırılan ablukanın ardından Alipaşa Mahallesi Muhtarı Behzat Sular ile birlikte yapılan keşif gezisine ilişkin tespitlerimiz şunlardır:

- Mahallenin 2000 seçmeni vardır.
- Mahallenin hem içi hem de dış kesimi adeta terkedilmiş gibidir.
- Sokak aralarında tek tük insanlarla karşılaşılmıştır.
- Mahallede görüşülen iki kadından birisi Hasırlı Mahallesi’nden, diğeri de Nusaybin’den mahalleye göç etmiştir.
- Mahallede yapılan kentsel dönüşümün etkileri hala devam etmektedir.
- Muhtar, yasağın başladığı 27 Ocak günü mahallenin neredeyse boşaldığını, yasağın kalkmasının ardından mahallenin yüzde 40’ının geri döndüğünü ifade etmektedir.
- Mahallede görüşülen iki esnaf, güvenlik güçlerinin etrafa rastgele ateş açtığını ve bir kez de kendi dükkanlarının önünde kendilerine ateş açıldığını söylenmiştir.

- Mahalleyi çevreleyen Sur duvarlarının dışarıya açılan hemen hemen tüm bölümlerine beton bloklar yerleştirilmiş ve geçiş yerleri kapatılmıştır.

- Kimi evlerin camları kırıktır.

- Bazı evlerin balkon ve kapı önü ışıkları gündüz olmasına rağmen açık bırakılmıştır.

**Camii-i Nebi Mahallesi**

2 Şubat 2016 Salı günü başlayıp 3 Şubat 2016 Çarşamba günü kadarın ablukanın ardından yaklaşık 500 hane ile kayıtli 3500 esnafın yaşadığı Camii Nebi Mahallesi Muhtarı İhsan Yeşil ile birlikte yapılan keşif gezisine ilişkin tespitlerimiz şunlardır:

- Kıbrıs ve Gazi Caddelerinde 3500 kayıtli ve 3000’e yakın kayıtsız olmak üzere 6500 esnaf ilçenin ekonomik belkemini oluşturmuştur. Gazi Caddesi’nde gerek yasak süresince gerekse de yasağın kalkmasını takip eden günlerde ciddi ekonomik kayıplar yaşanmıştır (Özellikle geçimlik ekonomisi kayıtsız işyeri veya seyyar satış üzerine kurulu kişiler için).

- İlgili mahallenin Şeyh Sait Meydanı’na yakın olan sokaklarında yasak nispeten erken kalktığı için, esnafların büyük oranda işyerlerindeki tahribatı onardığı gözlenmiştir.

- İşletmecilerin ifadelerine göre, ilgili mahallenin Keçi Burcu’na yakın olan sokaklarında gıda üzerine kurulu işletmelerde (yoğurtçu, peynirci, manav gibi) gıdaların bozulması nedeniyle, tekstil üzerine kurulu işletmelerde tekstil ürünlerinin kurşuna delinmesi nedeniyle, elektronik üzerine kurulu işletmelerde ise ürünlerin kırılıp parçalanması nedeniyle devasa bir ekonomik zarar oluşmuştur.

- Yasak öncesi mahallede yaşayan 100’ e yakın Suriyeli mültecinin mahalleye yaşam sonrasında da dönmediği muhtarın öğrenmiştir.

**Abdaldede Mahallesi ve Ziya Gökalp Mahallesi**

27 Ocak 2016 Çarşamba günü başlayıp 3 Şubat 2016 Çarşamba günü kadarın ablukanın ardından Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay ile Abdaldede ve Ziya Gökalp Mahallelerine yapılan keşif gezisine ilişkin tespitlerimiz şunlardır:
- Muhtarlık mekânı da dâhil olmak üzere kimi evler tamamen yıkılmıştır (3-5 ev).

- Mahalledeki hemen her sokak capısında kapının zorla kırıldığına dair izler vardır, anahtar göbekleri yenilenmiştir.

- Kimi evlerin camları kırılmıştır.

- Çok katlı yapılarda balkonlar sokaktan taraflandı, evlerde mermi izleri vardır.

- Kimi sokaklarda kanalizasyon boruları patlamış, foseptik sokaklarda akmaktadır.

- Melikahmet Caddesi’ne çıkan ara sokaklardaki işyerlerinin darabaları yerlerinden çıkmış, tahrip edilmiş tır.

- Delik deşik edilmiş, kullanılamayacak hale gelmiş bir fırının içinde roket izi görülmuş, ancak roketin kendisine ve yüzlerce mermi izi olduğu halde bir mermi kovanına rastlanmamıştır.

- Söz konusu mahallede 3 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren yasak kalktığı halde, mahallede yaşayan pek az yurttaş olduğu gözlenmiştir.

**Dabanoğlu, Cevat Paşa, Lalebey ve Melikahmet Mahalleleri:**

2 Aralık 2015 Çarşamba günü başlayan abluka 17 Mart 2016 tarihinde kaldırıldıktan sonra, Dabanoğlu Mahallesi Mahalle Meclisi’nden Hamit Zengin ve Melikahmet Mahallesi Muhtarı Ali Kızgın ile birlikte yapılan keşif gezisine ilişkin tespitlerimiz şunlardır:
- Mahallelerde sokağa çıkma yasağı tam olarak kalkmadığından, sınırlı bir gözlem yapılmıştır.

- Sur Mahallesi seçmen sayısı bilgisi 4200 olarak alınmıştır.

- Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı sırada Melikahmet Mahallesi’nin nüfusu yüzde 60 iken, şimdi geri dönüşlerle birlikte bu oranın yüzde 70’i geçtiği bilgisi alınmıştır.

- Melikahmet Mahallesi’nden olan göçlerin genel olarak iç göç şeklinde ve farklı semtlere yapıldığı bilgisi alınmıştır.

- Esnaf ile yapılan görüşmelerde, kimi esnafların işyerlerinin polis ve asker tarafından karargâh olarak kullanıldığını dair bilgiler edinilmiştir.

- Karargâh olarak kullanılan bu işyerlerinde mallara zarar verildiği görülmüştür. Zarara uğrayan işyerlerine ait görüntü kayıtları alınmıştır.

- Zarara uğradığı somut biçimde ortada olan işyerlerinin çevresinde herhangi bir işaret yokken, fiziki olarak zarara uğradığı görülmeyen bazı işyerlerinin kapısında yeşil renkte çarpi olduğu görülmüş ve görüntü kaydı alınmıştır.

- Yasağın sürdüğü sokaklarda sivillerin evlerine gitmek için çaba harcadıkları, ancak izin verilmemesi üzerine geri döndükleri gözlenmiştir.

- İşyerlerinin kepenklerine JÖH ve PÖH imzalı nefret söylemi içeren yazılamaların yapıldığı görülmüş ve görüntü kaydı alınmıştır.

- Son yasak sırasında evlerinden çikamayan sivil yurttaşlar, polis saldırısına maruz kalmamak için ısınmak amacıyla soba yakamadıkları, bu yüzden aylarca soğukta yaşamak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir.

- Dabanoğlu Mahallesi’nin Surlara yakın kısmında yoğun bir hafriyat kamyonu geçişinin olduğu görülmüş ve farklı açılardan görüntüleri alınmıştır.

- Dabanoğlu Mahallesi çevresinde görülen bu hafriyat kamyonlarından bazıları plakasız iken, bazılarının da farklı kentlere ait plakalara sahip olduklarını görüntümuştur.

- Lalebey Mahallesi seçim sayısı 2 bine yakın olduğu ve mahallenin yarısının boşaldığı, genel olarak yapılan göçlerin iç göç şeklinde olduğu ve farklı semtlerle yönelik olduğu bilgisi muhtar Abdullah Çelik’ten alınmıştır.
- Lalebey Mahallesi’nde ağır hasar olduğu görülmüştür.
- Kapısı kırılmayan ve duvarında kurşun izi olmayan bir ev kalmadığı görülmüş ve görüntü kayıtları alınmıştır.
- Kimi binalar tamamen kullanılmaz durumda iken, bir binanın çatısının top mermisi ve benzeri bir silah ile geniş biçimde delindiği kirılan pencerelerden net biçimde görüntülenmiş ve görüntü kayıt alınmıştır. Sokakların bomboş olduğu mahallede sivillerin genel olarak tedirgin olduğu ve halen sivil yurttaşların mahalleyi terk etmeye devam ettiği görülmüştür.
- Ağır hasar olduğu görülen yapıların içine girilmiş, ev eşyalarının yakıldığı, etrafa dağıtıldığı görülmüş ve bunlara dair görüntü kayıtları alınmıştır.

Kaynartepe Mahallesi

15 Mart 2016 Salı günü başlayan ablukanın 21 Mart 2016 Pazartesi sabahı 06.00’da kaldırılmasının ardından, Kaynartepe Mahallesi’nde yapılan keşif gezisine ilişkin tespitlerimiz şunlardır:
- Sur ilçesinden taşınan yurttaşların çoğu bu mahalleye yerleşmiştir.
- Hemen her sokakta 1-2 nakliye kamyonu vardır ve yurttaşlar evlerini taşımaktadırlar, bir kısmı yeniden Sur’a, bir kısmı ise başka mahalledere taşınmaktadır.
- Mahallede çatışmanın yaşandığı sokaklarda bazı evlerin kapısında izler vardır, genelde çok katlı apartmanların sadece giriş katlarına girilmiş (anahtar göbeği kırılarak), ama yukarı katlara çıkılmamıştır.
- Kimi evlerin camları kırılmıştır.
- Özellikle ara sokaklardaki kimi işyerlerinin camları kırılmış, kimi işyerlerinin vitrin camında kurşun izleri görülmüştür.

- Çok katlı yapılarda balkonların sokaktan tarandığı, evlerin duvarlarında mermi izleri olduğu görülmüştür.

- Özellikle 250 no’lu sokaktaki işyerlerinin darabaları tahrip edilmiştir, üzerlerinde kurşun izleri bulunmaktadır.

- 250 no’lu sokaktaki çok katlı bir binanın 1. katındaki eve girilmiş, ev tamamen dağılmış, evde kalıp yemek yenilmiş, çıkarken de not bırakıldığı tespit edilmiştir. Ev sahibi, notu polislere gösterdiğini ve polislerin de “o notla Valiliğe gidin tüm zararınızı karşılarlar” dediklerini beyan etmiştir. Aynı binanın 2. katında da kalındığı, evin darmadağın edildiği, kadın iç çamaşırlarının kapıp üstüne asıldığı fotoğraflanarak tespit edilmiştir.

- Mahalle sakinleri evlerini ve işyerlerini kendi çabaları ile temizlemekte, içerde herhangi bir tuzak olup olmadığını dikkat etmekte dir.

- Sokaklarda, tahrip edilen ev ve işyerlerinde herhangi bir mermi, kovan gibi mühimmat artığına rastlanmamıştır.

- Bağlar Vehbi Koç İlkokulu’nda korucuların kaldığına ilişkin söylentiler vardır.

- Yasak süresince mahallede öldürülen ya da yaralanınlara ilişkin bilgi yoktur.

6’ncı Abluka Sürecinde Yaşananlar, Eylemler

Beyaz Nöbet Eylemi


Bu eylem sırasında, gerek eyleme katılan sağlık emekçilerine gerekse Başbakanlık tarafından yayınlanan genelgeye istinaden, sağlık emekçilerine karşı bir linç kampanyası başlatılmıştır. Ey
leme katılan fakat ismini vermek istemeyen bir sağlık emekçisi, eylem sürecini şöyle değerlendirmiştir:


**Haber Nöbeti**

Sur ilçesindeki abluka esnasında basın emekçileri de bölgede çalışan meslektaşlarına destek olmak için bir nöbet eylemi başlatmışlardır. Haber Nöbeti Koordinasyon grubundan ve 8. nöbet ekibinden serbest gazeteci Kumru Başer ile görüşme yapılmıştır. Başer, Haber Nöbeti’nin amacını ve başlangıcını şöyle aktarmıştır:

“Türkiye’nin batısında yaşayan ve çalışan bir grup gazeteci olarak, çatışma alanlarında meslektaşlarımızın özellikle artık canına kast etmeye başlayan tehditler karşısında sessiz kalamayacağımızı, bir şeyler yapmamız gerekiğini hissettikimiz noktada Haber Nöbeti ortaya çıktı. Meslektaşlarımızın kafasına silah dayanıyor, üzerlerine ateş açıyor, dövülerek gözaltına alınıyor, taciz ve tehdit ediliyorlar. Meslektaşlarımız yine de de Kumru Başer, nöbet eyleminin gidişatı ile ilgili şunları dile getirmiştir:


Buna karşılık nöbet sürerken işlencen birçok insan haklarını ihlalinin ve suçun orada yaşayan ve çalışan meslektaşlarımız tarafından kayda alındığını, haberin yapılıdığini, bugün çok fazla duyulamasa bile tarihe not düşüldüğünü de gördük. Hepsin birer belge olarak gününü geldiğinde kullanılabilecek bu
Başer, kendi nöbet sırasında izlenimlerini ise şöyle aktarmıştır:


Diyarbakır'da 16 Aralık 2015 tarihinde Sur için yapılan bir eylemi takip ederken, ‘heyecanlı’ olduğu gerekçesi ile gözaltına alınıp, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan JINHA muhabiri Beritan Canözer, hakkında verilen tahliye kararı ile 29 Mart 2016 Salı günü tahliye edilmiştir. Canözer’e abluka süreci boyunca bir gazeteci olarak yaşadığı sıkıntıları sorduğumuzda şu sözleri dile getirmiştir:

sayfasında paylaşmıştı. Özgür basın çalışanları olarak biz zaten her zaman hedefte olduk, çünkü doğruları yansıtmamız istenmedi. Ana akım medya yasaklar esnasında yasaklı mahallelere girip görüntü alabiliyorken, biz yasaklı mahallelere yakın bir noktada bile duramıyorduk.”

**Barış İnisiyatifleri**


“Çağrımızdır;


Yeni ölüler olmadan, bu işin insani koşullar altında çözüme ulaştırılması ve mahsur kalanların güvenli bir şekilde tahliye olabilmesi için sokağa çıkma yasağını yirmi dört saat süreye ara verilmesini talep ediyoruz. Umudumuz odur ki, bugün Sur’da ve Diyarbakır’da atılacak adım, yarın tüm ülkeye kalıcı
ve adil barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Çocuklarımızın ve ülkmizin geleceği için bütün tarafları bu çözümü değerlendirmeye ve bu insan adımı süresince ellerini silahtan çekmeye, sağduyuya, soğukkanlılığa davet ediyoruz.”

Koridor Süreçleri


19 Şubat 2016 Birinci Koridor

17 Şubat 2016 Çarşamba günü Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan çalıştığı ajansa, sabah saatlerinde top atışlarından dolayı bir evin çöktüğünü ve evin içindeki 7 kişinin yaralandığı haberini telefon ile SMS mesajı göndererek bildirmiştir.

Mazlum Dolan’ın paylaştığı SMS mesajları şöyledir:

Saat 12.56


Saat 14.57

“Yaralılar var. Durumu ağır olanlar da var. Benim bulunduğu yerde 30 kişi. Diğer yerlerde de ortalama 200 kişi var. Bebekler, yaşlılar var. 4 aylık bebekler bile var. Şarj sorunu var.”

Mazlum Dolan’dan gelen mesajlarının ardından 18 Şubat 2016 Perşembe günü, Özgür Hukukçular Derneği ve Mezopotamya Hukukçular Derneği tarafindan Mazlum Dolan için Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) “geçici tedbir” talebiyle başvuru yapılmıştır. Ancak yapılan başvuru herhangi bir gerekçeye yer verilmeden reddedilmiştir.

HDP Diyarbakır Milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerinden Diyarbakır’da oluşturululan heyet ile Diyarbakır Valiliği arasında 4,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmenin ardından Valilik 16.00-17.00 saatleri arasında koridor açılacağını belirtmiş ve 19 Şubat 2016 Cuma günü 3’ü kadın 6 kişi Valilikçe çıkarılmıştır.


21 Şubat 2016

mahsur kalan sivillerden Seniha Sürer ile yapılan telefon görüşmesinde, Sürer yanlarında bulunan onlarca çocuğun isimlerini ve yaşlarını söylemiş ve yaralılarını bulunduğuunu, bulundukları yerde binaların büyük oranda yıkıldığını ve birçok insanın enkaz altında kaldığını belirtmiştir. Avukat Yunus Muratakan, Sur’da mahsur kalan Seniha Sürer’in 19 Şubat 2016 tarihinde saat 23.53’te kızı Mızgin Sürer’i cep telefonuyla aradığını ifade etmiş ve eklemiştir:


Aynı görüşmede kendisinin ve çocuğunun bakımını üstlenmiş oldukları Seda Aslan’ın da, “Beni ve 4 aylık bebeğini kurtarın, lütfen yardım edin, burada ölmek istemiyoruz” dediği aktaran Avukat Muratakan, iletişim hattının daha sonra kesildiğini ifade etmiştir.14


**23 Şubat 2016 Salı İkinci Koridor**

Abluka altında mahallelerde kalan sivillerden Reyhan Kavak Özbek, içinde bulundukları durumu cep telefonu ile fotoğraf ve video çekerek kayıt alta almış ve görüntülerini internet ile basına ulaştırmıştır. İzlenen görüntülerde Reyhan Kavak Özbek, yapılan saldırılar neticesinde cami çerçevesi kırılıp dökülmüş neredeyse harabeye dönüşmüş bir evdedir ve 2’si yaralı 6 çocukla birlikte beklemektedir.

Bunun üzerine sivil toplum örgütlerinden oluşan heyetler ile Diyarbakır Valiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından, Diyarbakır Valiliği tarafından resmi internet sitesinden saat 16.00’da çatışma bölgesinde çözmek isteyen sivillerin tahliyelerine ilgili “gerekli kolaylığın sağlanması” duyurulmuştur.
24 Şubat 2016 Çarşamba Üçüncü Koridor

24 Şubat 2016 tarihinde sivil toplum örgütlerinden oluşan heyet ile Diyarbakır Valiliği arasında devam eden görüşmelerin ardından Diyarbakır Valiliği resmi internet sitesinde 15.30-17.00 saatleri arasında koridor açacağını duyurmuştu. İçeride mahsur kalan aileler, Diyarbakır Milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Nursel Aydoğan'a, 23 Şubat 2016 tarihinde yapılan yoğun bombardımandan ve askeri araçlardan yapılan teslim olun anonslarından dolayı dışarı çıkmadıklarını belirtmişlerdir.

26 Şubat 2016 Cuma Dördüncü Koridor

26 Şubat 2016 Cuma günü Diyarbakır Valiliği resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 15.30-17.00 saatleri arasında son defaya mahsus olmak üzere sivillerin “Cumhuriyet İlköğretim Okulu bölgesinde operasyon bölgesi dışına tahliye edilebilmesi amacıyla her türlü kolaylık sağlanacaktır” açıklamasını yapmıştır. Fakat Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya rağmen, bildirilen saatler arasında ablukanın sürdüğü mahallelerin yoğun bombardımanına tutulduğu, askeri araçlardan anons yapıldığı için kimsenin evinden çıkamadığı mahalleler tarafından akrabalara telefonla iletilmiştir.

26 Şubat 2016 tarihinde Sur’da mahsur kalan sivil Remziye Tosun, Dicle Haber Ajansı’na telefon ile bağlanarak,

şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve Tosun bu açıklamaları yaptığı sırada bölgeden çok sayıda patlama sesi gelmiştir.

27 Şubat 2016 tarihinde Remziye Tosun, Dicle Haber Ajansı’na tekrar telefon ile bağlanarak şunları aktarmıştır:


Başvuruculardan Ömer Çağırıcı, 31 yaşındaki kız kardeşi Emine Abiş, eniştesi Mehmet Çağırıcı ve çocuğu Birgül Çağırıcı’nın Suriye’de bir bodrum katına sıkılandığı ve 25 Şubat 2016 tarihinde saat 21.27’de avukatların huzurunda yapılan görüşmede, Emine Abiş abisine her an ölebile-
ceklerini belirtmiş ve şunları dile getirmiştir:


Bir diğer başvurucu Recep Erkaplan ise, 25 yaşındaki kız Hülya Erkaplan’ın su bulmak için bulunduğu bodrumdan dışarıya çıktığı sırada bombardıman sonucu şarapnel parçalarıyla yaralandığını, çok kan kaybettiğini, yardım edilmemesi durumunda her an ölebileceğini ifade etmiştir.

Bir diğer başvurucu Gündoğan Alpaydincı, yakınları Ay- nur Arslan, 10 yaşındaki Gülistan Arslan, 7 yaşındaki Rojda Arslan, 6 yaşındaki Muaz Arslan ve 4 yaşındaki Özgür Arslan’ın çatışma ve bombardıman nedeniyle bulundukları yerden dışarı çıkamadıklarını ve her an ölebileceğini dile getirmiştir.

Başvuruculardan Mehmet Karatay ise kardeşleri İhsan Karatay ve Ahmet Karatay’ın Sur’daki bulunduğu belirterek, can güvenliklerinin olmadığını ve İhsan Karatay’ın epilepsi hastası olduğunu dile getirerek kardeşinin durumunu şöyle ifade etmiştir:

"Sürekli ve düzenli bir şekilde ilaçlarını kullanmak zorundadır. İhsan Karatay, sokağa çıkma yasakları başladıktan bugüne yanında bulunan ilaçları tüketmiş, son bir haftada ilaçlarını alamamakta, sara nöbetleri geçirmektedir."[17]

Tüm bu koridor süreçlerinde hem abluka bölgesinde kalan sivillerle hem de Diyarbakır Valiliği ile görüşmelerde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bu 4 koridor süreci ile ilgili şunları dile getirmiştir:
Son bir haftadır Sur’da mahsur kalan kişilerle yaptığımız kısıtlı telefon görüşmelerinde, aileler 3 aydır içinde oldukları savaşın da etkisiyle güvendikleri kişilerden oluşan bir sivil heyet ve tüm sivillerin çıkabilmesi-ne yetecek kadar süre verilmezse çıkamayacaklarını söyledi. Valiliğin koridor açıldığını duyurup askeri araçlardan kendilerine teslim olun çağrısı yapması güvensizlik yarattığını, kendilerinde güven oluşturacak şartlar sağlanmazsa çıkmayacaklarını belirttiler. Valilik ile yapılan görüşmelerde talep edilen; yasağın 24 saatlik kaldırılması ve içeride kalan sivilleri almaya, onlarda güven oluşturacak sivillerden oluşan bir heyetin girmemesi, ama bu kabul edilmedi.

Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen bu süreçte Diyarbakır Valiliğinin açtığı güvenlik koridorları ile tahliye edilen kişilerin kamera ile kayıt altına alındığını, ama kendilerine bir veri verilmediğini dile getirmiştir.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Raci Bilici, abluka sürecinde yaptıkları girişimleri şöylele dile getirmiştir:


cek bütün ihlaller yaşandı, yaşaniyor da hâlâ. İnsanların evi yakıldı, yıkıldı, eğitim hakkı elinden gitti, sağlık hakkı elinden gitti, yaşamı gitti, göz etti, aç kaldı, susuz kaldı, yaralandı, işkence gördü.”

Diyarbakır Mezopotamya Hukukçular Derneği Eşbaşkanı Emrullah Akyürekli, güvenlik koridoru açılmaya çalışan süreçteki çabalarını şöyle aktarmıştır:

Yine Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde görüştüğümüz ismini paylaşmak istemeyen 30 yaşlarında mahalle sakini bir kadın şunları aktarmıştır:


Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde görev yapan ve ismini vermek istemeyen bir öğretmen, yine Bağlar ilçesinde bulunan okullardan Faik Ali Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Vehbi Koç İlkokulu gibi birkaç okulda köy korucularının akşamı gelip nöbet tuttuklarını (1,5-2 ay gibi bir süre), bu nedenle okullardan birinin tamamen boşaltılarak 16 Mart 2016’da başka bir okula taşındığını ifade etmiş ve şunları da eklemiştir:


Yeni taşındıkları okulda hiçbir öğrenci gelmediği için ders yapamadıklarını ifade eden öğretmen, bunun nedeni olarak öğrencilerinin evlerinin Bağlar’da sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallede olduğunu; bir kısmının abluka altında olması, diğer kısmının aileleriyle farklı yerlere göç etmesi nedeniyle okulda hiçbir dersin işlenmemekte olduğunu ifade etmiştir.

Sur İlçesi HDP Eş Başkanı Muharrem Kocakaya’nın bir mahalle sakininin yaşadıklarını anlatımı şöyledir:


Diyarbakır Valiliği’nin 26 Şubat Cuma günü son kez koridor açtığını duyurmasından sonra gelişen süreç şöyledir:

4 Mart 2016 Cuma günü, aralarında yaralıların da bulunan 32 kişi ambulanslara ulaşmak üzereyken, üzerinde ateş açılmış, Yunus Süslü adlı bir sivil yaralanmış ve daha sonra yaşamını yitirmiştir. Tahliye edilen sivillerden;

Bahattin Erkaplan, Hülya Erkaplan (hamile), M. Can Arslan, Aynur Arslan (35) serbest bırakılmış; çocuklardan Aynur Arslan’ın çocuğu Gülistan Arslan (10), Aynur Arslan’ın çocuğu Rojda Arslan (7), Aynur Arslan’ın çocuğu Muaz Arslan (6), Aynur Arslan’ın çocuğu Özgür Arslan (4), Remziye Tosun’un çocuğu Şevin (10), Cengiz ve Emine Abiş’in çocuğu Talat Abiş (7) SHÇEK’e gönderilmiştir.

**Operasyonlar Sona Erdi, Ama Abluka Devam Etti**


Operasyonların sona ertilmesi açıklandıktan sonra, Sur’da çatışma çıktı ve çıkarılan cenazelerin bu çatışmalar sırasında yaşamını yitirdiğini ifade edilmiştir. Açıklamadan Sonraki İnfazlar


Milletvekillerinin resmi kurumlarla yaptıkları görüşmeler bir sonuç vermemiş ve 14 Mart 2016 Pazartesi günü bu kişilerin cenazelerini Elazığ Adli Tip Kurumu’na götürmüştü, 15 Mart 2016...
Salı günü ise aileleri tarafından teşhis edilmişlerdir. Cenazeler teşhis edilmesine rağmen ailelere DNA testi sonucu ve güvenlik gibi sebeplerle geç teslim edilmiştir.


30 Mart 2016 Çarşamba günü Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Ben û Sen Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal İlkokulu’nu karakola çevirmek için beton blok taşıyan vinç duvarının yıkılması sonucu 6 yaşlarında 2 çocuk, Ayaz Özdemir ve Furkan Öner yaşamını yitirmiştir.

Hafriyatın Taşınması

Sur ilçesindeki abluka başladıkta yaklaşık 2 ay sonra ilçeden kamyonlarla hafriyat taşınmaya başlanmıştır. Taşınan hafriyat şehrin hafriyat alanına değil, usulsüz bir şekilde Dicle Üniversitesi’nin arazisine dökülmektedir. Dökülen hafriyatın etrafı, resmi ve sivil birçok araçla çevrilmiş durumdadır ve alana kimse yaklaşılamamaktadır. Ayrıca hafriyatın döküldüğü alandan dumanlar çıkması, dökülen hafriyatın yakıldığını da göstermektedir.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Raci Bilici çocuklarının cenazelerini alamayan ailelerin konu ile ilgili endişeli olduklarını, çünkü cenazelerin o hafriyatla birlikte taşınması olabileceğini düşünmelerini belirtmiştir. Bilici:

Nitekim ailelerin ve Bilici’nin endişeleri doğru çıkmış ve Dicle Üniversitesi arazisine dökülen hafriyat arasında 6 Nisan 2016 Çarşamba günü bir kadına ait olduğu belirtilen cenaze bulunmuştur.

İlçeden taşınan hafriyatın hukuki boyutunu ise Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmens şöyle değerlendirmiştir:


Konu ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı raporda; yaşanan tahribat ve yıktımlar sonucu SİT alanında yoğun bir moloz birikiminin olduğu, moloz yığınları içerisinde zarar görmüş tescilli yapılara ait özgün yapı elemanlarının da bulunduğu bina üzerine yansiyan görüntülerden tespit edilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Aydı’nın verdiği bilgilere göre, sokağa çıkma yasağı devam ederken de kenar mahallede, dış taraftaki yerlerde sürekli bir hafriyat çalışma çalışmaları vardı. Aydı’nın, ablukanın hala sürmesinin temel nedenlerinden birisinin kentteki yıkımı kamuoyundan gizlemek olduğunu dile getirmiştir. Aydı’nın, yasaklı bölgeye, Kurşunlu Camii civarına en son Tahir Elçi’nin katledilmesinden bir ya da iki gün sonra gittiklerini ve ablukanın henüz başlar olmadığını rağmen binalarda çok büyük hasarlar gördüklerini dile getirmiştir:

“Aydın’ın verdiği bilgilerle göre, hafriyatın döküldüğü yerlerden alınan topraklarla da hafriyatın

“Muhtemelen şu an oralar yerle bir oldu, hafriyatlarını taşıyorlar. Orada binalarda meydana gelen hasardan aşağı yukarı ne tür silahlar kullanıldığı, boş kovanları, savaş artığı patlayıcıları falan aşağı yukarı anlayabilir. Orada bir resim çizme şansızın var hasar olarak. Bu ortadan kalktiği için, hukuksal mekanizmanın da etkin bir şekilde işlemesi konusunda önemli bir engel oluşuyor.”

Aydın’ın verdiği bilgilerle göre, hafriyatın döküldüğü yerlerden alınan topraklarla da hafriyatın
üzürtülmektedir. Hafriyatı taşıyan araçların plakalarına bakıldığında zaman, araçların genel olarak başka illerin kamu kurum araçları olduğu görülünmiştir.


**Beton Blokların Yerleştirilmesi**

İlçede operasyonların bittikliğinin açıklanmasından sonra gerçekleşen süreçlerden biri de, Surlar'ın kenarlarına hazır beton blokların yerleştirilmesidir. Ayrıca ablukanın kalktığı mahallelerde yapılan gözlemlerde de, Surlar'ın açık olan geçiş kapılarına da beton bloklar yerleştirildiği tespit edilmiştir. Diyarbakır Valiliği konu ile ilgili resmi internet sitesinde de bir basın duyurusu yapmıştır. 15.03.2016 tarihli beton bloklar basın duyurusu şöyledir:

**İlimiz Sur ilçesinde bazı mahallelerde barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve patlayıcıların imha edilmesi**ne yönelik sürdürülen operasyonun 9 Mart 2016 tarihinde tamamlanmasına müteakip; Gazi Caddesi’nin tamamında, Cevatpaşa Mahallesi’nin tamamında, Dabanoğlu Mahallesi’nde bulunan Marangoz sokak, Miras sokak, Süleyman Nazif sokak ve Varol sokakta 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.

Geri kalan mahallelerimizde var olabilecek tuzaklamaların imha
edilmesi ve ilgili alanın vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kullanmasına uygun hale getirilmesi için ara-
tarama faaliyetleri devam ettikinden, Sur’un 4 ana girişi dışında kalan bölgeler ve kapılarla 3 metre
yüksekliğinde bloklar yerleştirilmesine dair bazı basın yayın organlarında haberler yer almıştır.

Operasyonun sürdürüldüğü Sur içerisinde bulunan toplam 15 mahallede vatandaşlarımızın can ve mal kaybı
yasaması, bu bölgede bulunan tarihi miras ve kültürel dokunun korunması, Sur içi bölgemizin genel
asayiş ve güvenliğinin daha iyi sağlanması amacıyla, Sur bölgesine giriş ve çıkışların 4 ana kapıdan ya-
pılmasının sağlanması için, muhtelif bölgelere (herhangi bir yere monte edilmeden) taşınabilir bloklar
yerleştirilmiştir. Güvenlik birimlerimiz tarafından çalışmaların tamamlanmasına müteakip, bloklar yer-
leştirdiği bölgelerden kaldırılacaktır.

**Acil Kamulaştırma Süreci**

21 Mart 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca Suriçi’nde bulunan 7714 parselden 6292 parsel için,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi’ne göre, kamulaştırma kararı alınmıştır.
(EEK-1) Bu kararla, Suriçi’nde bulunan parsellerin yüzde 82’si kamulaştırılacaktır. Geriye ka-
lan yüzde 18’lik kısmın büyük bölümü ise TOKİ (Toplu Konut İdaresi) ile Maliye Hazinesi
mülkiyetinde bulunan parsellerdir ve bunun sonucu olarak da Suriçi’nin tamamı kamu mül-
kiiyetine geçmiştir.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün Koruma Kurulu’nun 145. toplantısında sunulan Sur ilces-
ininin kamulaştırılmasına ilişkin 6 madde 25 Mart 2016 Cuma günü onaylanmıştır. Ayrıca
toplantı sırasında talepere eklenen Sur’a 12 karakol yapımı ve dar sokakların yıklarak geniş-
letilmesi de kurul onayından geçmiştir.

Diyarbakır’ın Sur ilcesine ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından alınan “acele kamulaştırma” kararını
karşı Insan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Barosu, Mezopotamya Hukukçular Derneği
(MHD), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Haklar Derneği, Diyarbakır Büyük-
şehir Belediyesi ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Yerel Yönetimler Komisyonu’nun
da aralarında bulunduğu kurumlar bir huku k komisyonu oluşturarak, mülkiyet hakkı ve
yaşam alanlarının korunmasına ilişkin hukuksal başvurularda bulunmuştur. Yasal süreç dev-
vam etmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Suriçi Kamulaştırma Kararı ile ilgili hazırladığı rapora göre,

“İnsanlığın ortak mirası olan Suriçi’nin tüm bu zenginliğini koruma-kullanma dengesi gözetilerek geliştirilmesi amacıyla; kent ve bölge turizminin gelişmesini sağlayan birçok proje son yıllarda belediyeler,
sivil girişimciler ile kamu kurumları tarafından restore edilerek kullanıma açılmıştır. Cemil Paşa Konağı, restore edilip, kent kültürünün yaşatılması ve genç nesillere aktarılması amacıyla kent müzesi olarak işlevlendirilmiş; İçkale'de yer alan tarihi yapı topluluğu restore edilerek Arkeoloji Müzesi olarak işlevlendirilmiş; Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han ve bir kısmı sivil yapı, konaklama ve yeme içme işleviyle hayat bulmuş; Surp Gregos Ermeni Kilisesi, restore edilerek ibadete ve ziyarete açılmıştır. Tüm bu girişimlerle, tarihi kentin ge- leneksel mimari dokusu ile birlikte ticari, sosyal ve kültürel yaşamı da canlılık kazanmıştır. Ancak alınan kamulaştırma kararı ile birlikte, kentin binlerce yılın birikimiyle oluşan toplumsal hafıza, mülkiyetin el değiştirmesi ile demografik yapının değişmesi ve kültürel sürekli kesintiye uğramış olacaktır. Surçi’nde çatışmalar sonucu büyük oranda hasar gören tescilli yapılar ve tarihi kent dokusunun iyileştirilmesi sürecinde bilimsel esaslara ve kentin tüm dinamiklerinin katılımına dayalı çalışmalar yürütülecektir, bugün itibariyle alanda tahribatın tespitine ve belgelenmesine yönelik hiçbir çalışma yapılmadan, alandaki hafızanın Sur dişına atılması çalışmalar hızla devam etmektedir. Çatışma sonrası alanda oluşan tahribatın tespiti ve belgeleme çalışmalar yapılmadan kentsel SİT alanında ağır iş makineleriyle yıkım ve hafriyat atım çalışmaları, tahribatın geri dönülemez boyutu gözler önüne serilemektedir.

Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen, kamulaştırma kararı alınmadan önce yaptığımız görüştmede:

“Benim tahminim baştan beri o yönde. 4-5 aydır söylüyorum, Sur’daki sokak yapısını yok edecekler, kamulaştırma yapılacak ve muhtemelen o tarihi dokuda Surlar’ın boyunda iki üç katlı yerler olacak, ki bunun ilk adımı da atıldı; Silopi, Bakanlar Kurulu’nda afet bölgesi ilan edildi. Ama Sur’u afet bölgesi ilan etmek kabul edilebilir bir şey değildir. 4.000 yıllık yaşayan bir tarihin onarılması, eski haline getirilmesi, yıkılıp yeni bir mimari yapılması kat be kat masraflı olur. Hukuk boyutu bizim işimiz, ama teknik bir kurumun kurulması gerekiyor.”


Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanı Şerefhan Aydın ise Sur’un tekrar eski haline dönmesinin imkânsız olduğunu, durumun bile bile bu noktaya getirildiğini dile getirmiştir. Operasyonların bittiğinin açıklanmasına rağmen yaşağın kalkmasıyla, beton direklerin dikilmesinin geri dönmesi imkânsız hasarlarla yol açacağına da eklemiştir. Aydın:

Güvenlik noktaları ve karakollar


Abluka Sürecinde Yaşamını Yitirenlerin Aileleri ile Yapılan Görüşmeler

Sur’da yaşamını yitiren çocuklarının cenazelerini almak için bekleyen ailelerle görüşmeler yapılmıştır. Sur’da yaşamını yitiren Rozerin Çukur’un annesi, cenazeye ulaşma süreçinde yaşadıklarını ve duygularını şöyle aktarmıştır:

"Hafriyatları taşıyorlar, bizim için çok büyük bir acıdır... Hafriyatlarla çocuğumuzu götürüp de yeraltına gömüyorlar, tek korkumuz odur. Onun için bir an evvel cenazemi istiyorum, cenazemi istiyorum, cenazemi istiyorum, başış istiyorum... Bu halkın üstünden bu ablukalar kaldırılsın. Hiç biz bunu hak etmedik, anneydik biz... Bunun için evlat yetiştirmedik. Biz evladiımızı yetiştirirdik, okusun, kalem kâğıtla ekmeğini kazanızın, biz kazanamadık. Dedik onlar okusun kazanınsız, biz çocuklarımızı bunun için ahh..."

Cenazelerini alamayan aileler adına yapılan basın açıklamasında, Rozerin Çukur’un yakını Abdurrahman Karakoç okuduğu basın metninde,18

“Son günlerde yakıp yıkılarak harabeye dönüştürdükleri kentimizin son kalıntılarını birçok katliama tanıklık etmiş Dicle Nehri kıyısına gömerek imha etmektedirler. Cenazelerimize ulaşamadığımız için endişeliyiz” beyanında bulunmuştur."
Sur'daki çatışmalarda yaşananlar sonrasında cenazelerini almaya çalışan ailelerin yaşadıkları insanlık dışı uygulamaların bir diğer de Asiye Taşçı’nın ailesinin yaşadıklarıyla gözlere önüne serildi. Taşçı’nın kimliğinin bilinmesine ve DNA testinin bir gün içinde öğrenilmesine rağmen, cenazesi ailesine 22 gün sonra teslim edilmiştir. Bu konuda bir tanığın ifadesi şöyledir:


Sur’da yaşamını yitirenlerden Ramazan Öğüt’ün cenazesine ulaşamayan yakınlarının anlatımları insanlık dışı uygulamaların bir başka yönünü anlatmaktadır:


2 ARALIK 2015 TARİHİNDEN SONRA SUR’DA KATLEDİLEN YURTTAŞLAR


Sur’da Katledilen Yurttaşların Ölü Bedenlerine Yapılan İşkence

Diyarbakır’dan yapılan saha araştırmalarında, Sur’da öldürülenlerin aileleri ve cenazeleri yıkayan bir kadın ve bir erkek ile, Diyarbakır’da yer alan sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmeler sonucunda, öldürüldükten sonra bedenlere yapılan işkencenin korkunç boyutları ortaya
çıkmıştır. Ölü bedenin aylarca yerde kalması ve kimi zaman hayvanlar tarafından parçalanması, kafalarının, bacaklarının ya da belli uzuvlarının koparılması ve/veya kesilmesi gibi beden bütünlüklerinin bozulması, ölü bedene çok sayıda kurşun sıkılması, soyulup teşhir edilmesi, zırhlı araçların arkasına bağlanarak sürüklenmesi, zırhlı araçlarla ölü ve/veya yaralı bedenlerin üzerinden geçilmesi gibi uygulamaların yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yine, Çekwar Çubuk ve Fatma Ateş örneklereinde görüleceği gibi, yaralıların hastaneye kaldırılması engellenmiştir. Ölü bedenlere işkence yapılması, kamusal alanda soyularak fotoğraflarının çekilip yayınlanması, cenazelerin ailelere aylarca (3 ayı aşkın) verilmemesi ve yaralıların hastaneye götürülmesinin engellenmesi, başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere yerel ve uluslararası yasalara aykırı; savaş suçu kapsamındaki suçlar niteliğindedir. Söz konusu insanlık dışı uygulamalar aile üyelerini, görgü tanıkları ve cenazeleri yıkayanların anlatılarıyla ortaya çıkmıştır:


Cenazelerini alamayan başka ailelerle beraber 23 Aralık 2016 tarihinde katledilen Mesut Seviktek’in ailesi de açlık grevine girmiştir. Açık grevinin 20. yılında Diyarbakır Valiliği Diyarbakır İHD’yi arayarak, iki
cenazenin Araştırma Hastanesi’ne götürülüğünü ve ailelerin gidip teşhis edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Seviktek’in ailesi hastaneye gidip cenazeyi teşhis etmiştir. Bu süreçte de aileye yapılan psikolojik işkence devam etmiştir:


Bu konuşma üzerine savcı kabul ediyor ve aile teşhis için morga gidiyor. Seviktek’in günlerce yerde kalanölü bedeninin nasıl tahrip olduğunu aile şu şekilde aktarıyor:


Bu konuşma üzerine savcı kabul ediyor ve aile teşhis için morga gidiyor. Seviktek’in günlerce yerde kalanölü bedeninin nasıl tahrip olduğunu aile şu şekilde aktarıyor:


Sur’da katledilenlerin cenazelerini yıkmiş bir imamın anlatıları, cenazelere yapılan işkencenin boyutlarını ortaya koymaktadır:


Cenazeleri yıkayan imamın verdiği bilgilerde göre,ölü bedenlere yapılan işkence görenlerin psi-
kolojisini bozmuştur. Cenazeleri morga kaldılan bir şoför, ölüye yapılan işkenceyi gördükten sonra istifa etmiştir. Bunu da şu şekilde dile getirmiştir:


Ailelerin cenazeleri almak için günlerce açık grevi ve oturma eylemi-nöbeti yaptığı süreçte, devlet söz konusu ailelere farklı şekillerde psikolojik işkence yapmıştır. Tanıklar bunu şu şekilde aktarmıştır:

diler. DNA testine gönderdiler, aile eziyet çeksin diye söylemiyorlar. Arkadaşlarının parmak izleri var elle-
rinde, onlar [devlet] biliyor ama vermiyor.”


“Hepimizin psikolojisi bozulmuş, yaşam sanki yok gibi bizim için. O cenazeleri gördüğümüz zaman, kimisi-
nin elleri, ayakları, başları, vücut bütünlüğü yoktu.”

Cenazeleri yıkayan bir kadın, Sur’da öldürülen bir kadına ilgili bu süreci şöyle dille getirdi:

“DNA testlerinin süresini uzatıyorlar. 15-20 gün sürüyor ki, ailenin psikolojisi bozulun. Bir de o arada psiko-
lojik baskı uyguluyorlar; ‘bu çocuk belki senin çocukun olmayabilir’ diyorlar. Mesela Mazıdağ’lı bir çocuk-
uğu ailesi teshis etti, ama kabul etmediler. Ben kendim de oradaydım. Eğer isteseler 24 saatte bile DNA
testini sonuçlandırabilirler. Ama istemeseler süreyi uzatıyorlar, ki aile yıpranıp cenazeye sahip çıkmasın.
Öylesi bir psikolojik savaş yöntemi uyguluyorlar.”

Tüm hakların ihlal edildiği söz konusu uygulamaların yanı sıra aileler TEM’e gönderme nedenleri'nin fişlenmek olduğunu da dile getirmişlerdir.

“Bir tane cenazenin DNA'sı 22 gün sora çıktı. Durum artık bardağı taşıran son damlaya gelmiş. Çünkü bize
diyorlar, aileler TEM’e gönderin. TEM’e gönderiyoruz aileleri, fişliyorlar, sorguya çekiyorlar, hakaret edi-
yorlar. En son Mazlum Gürkan’ın ailesi birgende üç defa gitti TEM’e. TEM’de daha girişteki memur, ‘gidin
lan leşleriniz burada değil, bașınız çaresine bakın’ dedi. Yani insanı can evinden vuruyorlar. Onun için
savcıya gidiyoruz, savcı diyor, ‘hayır böyle bir şey yapamazlar.’ Ailelerimizi TEM’e göndermeyin. Aileleri
deşifre ediyorlar, fişliyorlar, hakaret ediyorlar, sonra da istediklerini yaptırmıyorlar.”

23 Aralık 2016 tarihinde Sur’da katledilen Mesut Seviktek ve İsa Oran’ın cenazeleri 35 gün sonra
ailesi tarafından alınıp defnedilebilmistiştir. Seviktek’in ailesi bu süreci şöyle aktarmıştır:

Cenazelerini alamayan aileler, ölüm haberini aldıktan sonra teşhis sürecinde devletin Emniyet, Savcılık ve Valilik gibi kurumlarının kendilerine çok yönlü psikolojik işkence uyguladığını dile getirmişlerdir. 23 Mart 2016 tarihinde cenazelerini alamayan aileler, HDP yöneticileri ve Milletvekilleri ile Diyarbakır Yenişehir’de bir araya gelerek, bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıya, çoğunluğu ilk olarak Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şubesinde açlık grevine giren, daha sonra Sümer Park’ta, son olarak da Dicle-Fırat Kültür Merkezi’nde, Sur’da öldürülen çocuklarının cenazelerini almak isteyen 10 aile üyesi ile henüz cenazesi tespit edilmiş ancak cenazesi alınamamış 6 kişinin ailesi ve çocuklarından haber alamayan yaklaşık 10 aile katılmıştır. Toplantıda Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi ve Diyarbakır Savcılığı gibi resmi kurumların kendilerini dikkate almadıklarını, kendilerine psikolojik işkence uyguladıklarını dile getirmişlerdir:

“Doğrusunu ister seniz morglara gittiğimizde, işitmediğimiz hâkaret kalmıyor. Hainmişiz gibi bize bakıyorlar. Laf atıyorlar, sert bakıyorlar. Sanki biz bir suç işlemişiz gibi ailelere hâkaret ediyorum. Mesela bir aile DNA testi ya da cenazeyi gör-

Bu görüşmelerden hiçbir şekilde sonuç alamayan aile, daha sonra İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nde açlık grevine başlamıştır. Aile bu süreci şu şekilde dile getirmiştir:

“11 günden sonra kendi kendimize artık sözlerin bittiği, kapı kapı dolaşmanın hiç bir şey getirmedinin farkına vardıktan sonra dedik ki, ‘Açlık grevine gireceğiz, cenazemizi almak için açlık grevine gireceğiz. Ben anamla 20 gün açık grevine girdim Mesut’un cenazesini alabilmek için.’”  

“Cenazelerimizi İstiyoruz”

12 Ocak 2016 tarihinde, cenazelerini alamayan ailelerin, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin ve HDP Milletvekillerinin Diyarbakır Valiliği ile yaptıkları görüşmeler sonrasında, Diyarbakır Valiliği, İsa Oran, Mesut Seviktek, Ramazan Öğüt ve Rozerin Çukur’a ait Sur’da cenazelerin alınması için Çiftehan Sokak’ta 2 saatligine ablukayı kaldırdığını duyurmuştur. Bunun üzerine aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ve Diyarbakır Barosu avukatlarının bulunduğu bir heyet Gazi Caddesi’ne gitmiş, ancak yoğun patlama ve çatışmaların devam etmesi nedeniyle içeri girememiş ve cenazeleri alamamışlardır. Mesut Seviktek’in ailesi o günü şu şekilde aktarmıştır:

Aile başından beri cenazelerin devletin kolluk kuvvetlerinin elinde olduğunu bildiğiğini aktarmış. Savcının da gelen iki cenazenin Seviktek ve Oran’a ait olduğunu bildiği, bu nedenle kendilerini çağırdığını söylemiş tir. Bu şu şekilde aktarılmıştır:


Bu toplantıda, cenazesine ulaşamayan hiçbir ailenin artık TEM’e gitmek istemediği, bundan sonra cenazelerini alamayan ailelerden bir heyet oluşturup, sadece o heyetin savcı ile görüşmesini istediklerini dile getirmişlerdir. Buraya gelen ailelerin bir kısmı çocuklarının cenazesinin sur’da olduğunu bildiklerini, devletin güvendiği kişi ya da kurumlardan bir heyet oluşturup cenazeleri çıkarmasını istediğini dile getirmişlerdir. Yine morglarda kalan cenazelerin teşhis edilmemiş olduğu için kimsesizler mezarlığına defnedileceği endişelerini eklemişlerdir.

Toplantıda aileler, TEM’e çağrılıp kendilerinden çocuklarına dair bilgi istendiğini ve kendilerine tanımaz halde olan cenaze fotoğraflarının gösterildiğini belirtmişlerdir:

“Hem öldürüp, hem cenazelere işkence yapıp, hem de vermiş...
yorlar. Ölen kişilerin fotoğraflarını bize göstererek işkence yapıyorlar. Bizi çağırdılar, 20 tane fotoğraf vardı bize gösterdiler, ‘çocuğunuz bu mu?’ dediler. ‘İki tanesi olabilir’ dedik, ama hiç emin değildik, bana gösterdiklerinin ağzı ve burnu yoktu.”

Başka bir aile yine kendilerine gösterilen fotoğrafı şu şekilde dile getirmiştir:


Cenazelere yakın ailelerin endişelerini ortadan kaldıran bir işkence de şudur. 10 Mart 2016 tarihinde İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın “Sur’da operasyonlar bitti” açıklamasından sonra, 2 Aralık 2015 tarihinden 10 Mart tarihine kadar sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü 6 mahalleden kamyonlarla hafriyat çıkarıldı. 45 gündür süren bu uygulama, “yaptıkları katliam ve vahşi cinayetleri ortadan kaldırmak, delilleri yok etmek için Sur’da hafriyatı Dicle Nehrinin kenarına atıyorlar” şeklinde yorumlandı. Yaptıları araştırmada, bu uygulamanın cenazesini Sur’dan alamayan ailelerin endişelerini had safhaya çıkarttığını şu şekilde dile getirdiler:

“Hafriyatları taşıyorlar, bizim için çok büyük bir acıdır... Diyoruz, hafriyatlarla çocuğumuzu götürüp de yeraltına gömüyoruz, tek korkumuz odur. Ondan böyle bir an evvel cenazemi istiyorum.”

“Hafriyatları atıyorlar, doldurup doldurup taşılar atıyorlar, belki onu da atıyorlar! Bilmiyoruz... Oysa ki, bu bizim bakmaya kıyamadığımızdı... En değerlimizdi... Her şeyimizdi... Umumdumuzdu, geleceğimizi, yarınımızdı, her şeyimizdi... Boyle bir ölüüm hak etmedi, öyle...”

“İçerde üç kepçe çalışıyor, neden engelleyemiyoruz? Hafriyat bir an önce durdurulmalı...”

“Makinalar çalışıyor, cenazeler birbirine girecek, cenazelerin vahşi bir şekilde çıkmayacağına kimse garanti veremiyor.”

Nitekim 7 Nisan 2016 tarihinde Sur’dan kamyonlarla taşınan hafriyatın boşaltıldığı Dicle nehri kenarında bulunan ve bir kadına ait olduğu belirtilen ceset.

Ölü Bedenlere Yapılan Bir İşkence Biçimi Olarak Otopsi

Yapılan görüşmeler, otopsi işlemlerinin de ailelerin psikolojisini derinden sarsan başka bir süreç olduğunu ortaya çıkarmıştır. Otopsilerin ailelerin haberi olmadan, rızası alınmadan yapıldığı ortaya çıkmıştır:

Cenazelerin ne şekilde ne zaman getirilip morga bırakıldığı, morgda ne kadar bekletildiği aileler tarafından bilinmemektedir. Hastane morglarına getirilen cenazelerin yine yalnızca polis kontrolünde olduğuna tanıklık etmiş biri bunu şöyle dile getirmiştir:


Başka bir tanık yine otopsi sürecini şu şekilde değerlendirmiştir:

Antropolog Katherine Verdery, ölü bedenlerin önüne bir özgeçmiş ile birlikte geldiklerini söyler:


Görüşmenin bu ailelerle sınırlı kalması birçok nedeni vardır. İlk olarak, saha çalışmasının süresince hayatını kaybetmiş ve defnedilmiş 6 kişinin ailesi ile görüşme_expire здесь_42 yerdeydi:


İkinci olarak, saha çalışması devam ederken, çalışma ekibi cenazeleri henüz defnedilmiş, yaş sürecindeki aileleri araştırma kapsamı içerisinde almama kararını almış, söz konusu ailelere yalnızca başsağlığı ziyaretinde bulunmuştur. Ayrıca bazı aileler şehir dışında olduğu ve/veya taşındığı için bu ailelere ulaşılamamıştır.

Son olarak, araştırma süresince Diyarbakır’dan oluşturulan kriz masası dâhil birçok kurumun Sur’da hayatını kaybettiği kişilere isimlerini netleştiremediği gözlemlenmiştir; bu nedenle araştırma, defnedilen 6 yurttaşın aileleri ile cenazelerini alamadığı için yaklaşık 3 ay boyunca ağ Claire grevi, oturma eylemi ve son olarak Sur’da yer alan Dicle Fırat Kültür Merkezi’nde nöbet eylemi yapan ailelerin tanıklıkları ile sınırı kalmıştır.


Bu bölümde, Diyarbakır’dan yapılan saha çalışması sonucunda ulaşılan ailelerin anlatıları ve ta-
nikların ifadelerine yer verilmiş, söz konusu kişilerin portreleri çıkarılmıştır. İlk olarak Sur’da öldürüldükten sonra alınıp defnedilebilen kişilerle odaklanılmış, daha sonra aylarca cenazelerini alamayanların anlatılarına yer verilmiştir.

Sur’da Katledilip Cenazesı Defnedilebilen Yurtaşlar

Çekwar Çubuk (15)


2 Aralık 2015 tarihinde Sur’da öldürüldükten sonra yaralı halde saatlerce bekletilen ve kan kaybından ölen 15 yaşında lise öğrencisi Çekwar Çubuk ve annesinin gösterdiği ona ait indirimli öğrenci katı.

Çekwar Çubuk’un ailesi 2014 ve 2015 tarihlerinde Çubuk’un üç defa gözaltına alındığını ve ‘denetimli serbestlikten’ bırakıldığını aktarmıştır. Bu gözaltılardan biri, katledilmenden 5 gün önce Çubuk’un öğrenci olduğu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşmiştir. Çubuk’un ailesi bu süreci şöyle aktarmıştır:


2 Aralık 2015 tarihinde Sur’da öldürüldükten sonra yaralı halde saatlerce bekletilen ve kan kaybından ölen 15 yaşında lise öğrencisi Çekwar Çubuk ve annesinin gösterdiği ona ait indirimli öğrenci katı.
Ailesinin anlatılarına göre Çekwar Çubuk okulda bu şekilde terörize edilmiştir. Aile bunun ilk olmadvığını daha önce de Çekwar’ın benzer uygulamalara maruz kalıdığını şu şekilde eklemiştir:


15 yaşındaki lise öğrencisi Çekwar, okulda bu şekilde fişlendiği için sürekli sorun yaşadığını aktaran aile, Çekwar’ın sürekli tehdit edildiğini ve hakaretlere maruz kaldığını aktarmıştır:


Bütün bu baskılarandan sonra, Tahir Elçi öldürüldükten sonraki Pazartesi günü Çekwar’ın okula çıktığı, ondan sonra eve gelip çantasını alıp çıktığı ve bir daha eve gelmediğini aktaran aile, 2 Aralık Çarşamba günü Sur’da yasak kalktığında çocuğunu bir daha görmemişini şu şekilde aktarmıştır:


Çocuğunun keskin nişancılara vurulduğunu söyleyen aile, daha önce gözaltındakiken karakola gittiğinde polisin kendileriyle dalga geçerek “çocuğunu asmadık, öldürmedik” dediğini ve çocuğun öldürüldükten sonra da Diyarbakır Valiliği’nin “biz Sur’da terörist öldürdük” açıklamasını yaptığı aktarmıştır.

Sur’dan yasak ilan edilmeden önce çatışmaların durması amacıyla canlı kalkan olmak için Sur’a
giden ve yasağın başladığı 2 Aralık 2015 tarihinden 11 Aralık 2015 tarihine kadar Sur’un yasaklı mahallelerinde kalan Barış Anneleri üyelerinin anlatıları, Çubuk’un ailesinin iddialarını doğrulamaktadır. Çekwar yaralandıktan sonra, özel hareket polisleri hastaneye götürülmesine izin vermemiş, yaklaşık 8 saat bekletilmiş ve kan kaybından yaşamını yitirmiştir. Çubuk’un yaralı bedenini taşıyan bir Barış Annesi, Çekwar’ın öldürüldüğü 2 Aralık 2015 Çarşamba gününü şu şekilde aktarmıştır:

Çekwar Çubuk’un yaralı halde saatlerce bekletildikten sonra kan kaybından öldüğünün kamuoyuna yansıyan görüntü.

99

Çekwar Çubuk’ un yaralı halde saatlerce bekletildikten sonra kan kaybından öldüğünün kamuoyuna yansıyan görüntü. 


Çekwar’ın ölümüne bu şekilde tanık olan Barış Annesi, bir süre ağladıktan sonra şöyle devam etmiştir:


Fatma Ateş (55)

Fatma Ateş, 2 Aralık 2015’te ilan edilen son sokağa çıkma yasağından sonra 81 gün boyunca iki kızı ve eşini ile beraber abluka altındaki evinde kalmıştır. 19 Şubat 2016 tarihinde, aynı zamanda dayısının torunu olan ve abluka alanında habercilik yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan ile beraber Ateş’in eşini, iki kızını ve yine Sur’da yaşayan bir yurttaş olmak üzere toplam 6 kişi Sur’da açılan bir koridor ile çatışma bölgesinde çıkmıştır. Çıkmadan önce vurulan ve
yaralanan Fatma Ateş ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmıştır. Ancak 55 yaşındaki Ateş yolunda hayatını kaybetmiştir. Ancak hastane yetkilerinin basına yansiyan ifadelerine ve ailesinin verdiği bilgilere göre Ateş'in kan kaybından yaşamını yitirdiği öne sürülmektedir.

Abluka alanından çıkan Fatma Ateş’in iki kızı, kocası ve diğer iki kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Bu nedenle söz konusu kişilerin tanıklığına ulaşılamamıştır. Ancak, araştırma kapsamında görüşme yapılan ailenin diğer üyeleri, daha önce yaralı halde Çekwar Çubuk’u taşıyan ve bu nedenle özel hareket polislerinin fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kalan Fatma Ateş’in ölümünü şu şekilde aktarmıştır:


Melek Alpaydın (38)


İskenderpaşa Mahallesi’de oturan ve ismini vermek istemeyen bir görüce tâni, Melek Alpaydın’ın oturduğu evin hemen arka tarafında Özgür Yurttaş Derneği’nin yer aldığı, devletin kolluk kuvvetlerinin orayı hedef alırken, top mermisinin Alpaydın’ın evine isabet etmiş olabileceği aktarılmıştır. Ayrıca, Melek Alpaydın’ın ölümünden sonra eve isabet eden top mermisinin mahallede oturan Metin Eliçi tarafından alınip Özgür Yurttaş Derneği’ne götürüldüğü ve bu nedenle Eliçi’nin gözaltına alınıp tutuklanıldığı mahallede oturanlar tarafından
aktarılmıştır. Araştırma kapsamında İskenderpaşa Mahallesi’nde oturan Metin Eliçi’nin eşi Ayşe Eliçi ile görüşme yapılmış, ancak korktuğu için, eşi hakkındaki söz konusu iddialarla alakalı konuşmak istememiştir.

Melek Alpaydın, İskenderpaşa Mahallesi’ndeki Küçük Aktarlı Sokak’ta evine isabet eden top mermisi ile kafası koparak katledildi. [Foto: DİHA]

Melek Alpaydın’ın ölümüne neden olan mermi. [Foto: DHA]
Mesut Seviktek (25)

Mesut Seviktek’in ailesi, 1993 yılında Lice’ye bağlı bir köyde, evlerinin devletin kolluk kuvvetleri tarafından yakıldığını ve Mesut’un o zaman henüz 2 yaşında olduğunu aktarmıştır. O gün Lice’ye göç eden aile, daha sonra Diyarbakır’ın Sur ilçesine göç etmiştir. O günden bugüne Sur’da yaşayan aile, durumlarını şöyle anlatmıştır:


bir durumda değildi, dişlerini, kafasını parçalamışlardı. Her iki cenazeyi gördüğüm için söylüyorum, her ikisini de kaybolmayan bazı işaretlerden tanıyorsun, yoksa öyle gözlerine yüzden yüzlerine bakarak teşhis edecek durumda değilsiniz.”

35. günün sonunda cenazesini alan aile, Mesut’un bedenine yüzlerce kurşun sıkıldığını, işkence edildiğini görmüş. [Mesut Seviktek’in ölü bedenine yapılan işkence ayrıntılı olarak ‘Ölü bedenlere yapılan İskence-ler’ bölümünde yer verilmiştir]

İsa Oran (21)

23 Şubat 2016 tarihinde, öldürüldükten 27 gün sonra cenazesini alınabilmştir. İsa’nın ailesinin ve onun cenazesini gören kişilerin anlatılarına göre, Oran’ın ölü bedenine vahşice işkence yapıldığı ortaya çıkmıştır. İsa Oran’ın haftalarca yerde kalmış ve işkence edilmiş ölü bedenini gören bir kadın şuünü aktarmıştır:

Sur’daki cenazesini 35 gün yerde kaldığından sonra alınan defnedilen Mesut Seviktek.

İsa Oran’ın işkence edilmiş ölü bedenine ait ailenin kamuoyu ile paylaştığı fotoğrafı.
İsa'nın kafasına kimyasal dökmüşler, kafası erimişti, dişleri ve gözleri vardı. Bize teslim etmeden hemen önce yapmışlardı.63

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki İsa Oran'ın ailesi, İsa'nın Kürt kimliğinden dolayı İzmir'de defalarca faşist saldırılarla maruz kaldığını ve polis tarafından tehdit edildiğini aktarmıştır:

“Buca Emniyet Müdürü onun arkadaşlarından birini gözaltına alıyor, soruyor ‘İsa hâlâ burada mıdır? İsa ne bok yemeye hâlâ burada duruyor, ölümünü mü bekliyor?’ diyor.”64

Aile, çocuğun ölüm haberini almadan üç ay önce eve geldiğini, ölüm haberini aldktan sonra ise 27 gün boyunca cenazeyi alamadıklarını aktarmıştır. Cenazeyi almak için İstanbul'dan Diyarbakır'a giden aile, burada açlık grevine başlayan baba Oran süreci şu şekilde aktarmıştır:


Baba Oran tanınmaz halde olan cenazeye yapılan işkenceyi de şu şekilde aktarmıştır:


Mehmet Demirel (16)

Minare’nin olduğu yerde bekletilmiştir. Ailenin ve si-vil toplum temsilcilerinin bütün girişimlerine rağmen cenaze iki gün yerde kalmıştır, HDP’lilerin girişimleri sonucu 4 Barış Annesi, 5 Aralık 2015 tarihinde gidip cenazeyi alabilmştir.68

16 yaşındaki Mehmet Demirel, babasını ile beraber inşaatta kalıp işçisi olarak çalışıyordu. İş dönüşü sürekli Sura gittiğini ve yasağın başladığı gün yine Sura’dan olduğunu akrabası şu şekilde aktarmıştır:

“Mehmet Demirel sabah erkenden kalkıp gitmiş. Zaten o gün Sura’ya girmiş, o gün de yasaklandı. Babası gidemedi; Öbür gün haber geldi. Bir gece orada kaldı, ertesi gün haberi geldi. Çarşamba günü gitti, Perşembe günü haberı geldi. (...) Sura çok seviyordu.”69

Demirel’in komşusu Demirel’in göğsüne bir merminin değdiğini ve sırtından çıktığını aktarmıştır.70 Demirel’in akrabası Mehmet Demirel’i şu şekilde anlatmıştır:


Aziz İlhan (47)

Aziz İlhan’ın eşı, 20 yaşında engelli oğlu (duymuyor ve konuşamıyor), 8 yaşındaki kızı ve kocası ile Sura’un Dabanoğlu Mahallesi’nde ikamet ettiğini, kocasının çekçekçi73 olduğunu ve “Bazı günler 10-15 TL arası-nda para kazandığını, bazı günler boş kaldığını”74 an-latmıştır.
Aziz İlhan, 2 Aralık’ta başlayan abluka sırasında ailesi ile beraber Sur’da kalmış, 17 saat ara verildiğinde karısı ve çocuklarının çıkmasını istemiş, ancak kendisi çıkmayı reddetmiştir. Eşi yaşamlarını şöyle anlatmıştır:


Eşi ve iki çocuğuyla 9 gün boyunca abluka altında Dabanoğlu Mahallesi’inde yaşananları ise şu şekilde anlatmıştır:


İlhan’ın akrabası ise abluka sürecinde Aziz İlhan’ın iki defa yaralandığını aktarmıştır:

“Eniştem orada birkaç defa yara almıştı, bir ara dediler, keskin nişancılar onu hedef almış, saatine denk geldi, saat onu kurtarmıştı, bir iki defa da roketlerin parçaları bacağına değmişti, yaralıydı. Biz biliyoruz hedef aldıklarını, kasten yaptıklarını yani.”

Ablukaya 17 saat ara verildiğinde iki çocuğu ile beraber çıkan İlhan’ın eşi, eşiinin ölüm haberini şu şekilde anlatmıştır:


Aziz İlhan’ın öldürüldükten sonraki süreci de şu şekilde aktarılmıştır:

“[Öldürüldükten sonra] 12 gün hastanede kalmış. 3 gün Sur’da yerde kalmış, 12 gün de hastanede [mor-

İlhan’ın akrabası, kocasının ölümünden sonra eşiın ve çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ve onları yalnız bırakmak istemediklerini şöyle aktarmıştır:

“Çok fazla etkilenmiş, sürekli diyor ‘babam gelecek’. Normalde annesinden çok babasını seviyor, düşünür, sürekli babasının yanında yatıyordu geceleri. Söylememiş halen, bilmiyor babasının vefat ettiğini.”

**Sur’da Katledilen, Cenazesi Aylarca Yerde Kalan Yurttaşlar**


Bu bölümde Sur’da katledilip ölü bedenleri aylarca yerde kalan ve defnedilememeyen yurttaşların hikâyelerine ve ailelerinin anlatılarına yer verilecektir.

**Ramazan Öğüt (16)**

16 yaşında bir lise öğrencisi olan Ramazan Öğüt, 30 Aralık 2015 tarihinde Hasırlı Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin açtığı ifade edilen ateş sonucu öldürülmüştür.79

Ailesi, Ramazan’ın bir gün okula giderken polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındığını aktarmış ve halası ise bu gözaltında yaşananları ve işkenceyi şöyle aktarmıştır:


Ramazan ölmeden kendisi ile konuştuğunu annesi şu şekilde aktarmıştır:

“Aynı o gecenin akşamında oldu. Beni aradı, dedi ‘ana iyiyim, arkadaşımla bir evdeyiz, iyiyiz, güzeliz, ben buradayım.’ (...) Babasıyla konuştu, telefonu kapattı. (...) Bir kadın dedi, ‘ben görmüşüm Ramazan battaniyênin içindeydi, kan akiyordu, Ramazan battaniyeyi kendine sarmıştı’.”

Ramazan’ın ablası, üzerinden dört ay geçtiği halde, kardeşinin cenazesini almak için ailenin girişimlerini şu şekilde aktarmıştır:

“87 gündür cenazerımız bekliyoruz, burada bekliyoruz. Ailemiz 28 gün açık grevinde kaldı, şimdi öyle bekliyoruz. 87 gündür çaresizce bekliyoruz, hiçbir şey yok. Cenazerimizi bile vermiyorlar. Cenazerimiz yerde bekliyor oyle, 87 gün bir cenazenin yerde kaldığı nerede görülmüş? Hangi yerde, hangi Müslüman

16 yaşında Sur’da öldürülen Ramazan Öğüt ve dört ayı aşkın bir süre cenazesini alamayan annesi
“Bir mezarı en azından olsun, gidip bir Fatiha’sını okuyalım”

Ramazan Öğüt’ün ablası cenazeyi alamadıkları için yas tutamadıklarını şu şekilde dile getirmiştir:

“(...) Çaresizce bekliyoruz, insanlar yardım edin bize artık! Annemiz, babamız çürüdük artık, bittik. Canlısından vazgeçtik, artık ölüsüne bile razıyız. Bir mezarı en azından olsun, gidip bir Fatiha’sını okuyalım. Hiç kimse ses çıkarmıyor, kimse acımıza ortak oluyor, kimse sesimizi duymuyor. Sanki hiç yokmuş gibi... Bu tarafa bakıyorsuz; çatışma, savasın ortası... İki adım ötede, hiçbir şey yokmuş gibi... Kimse umursamıyor, kimse bir şey demiyor, insanlık bu değil ki... Vicdanen de olsa insan biraz o annenin acısına bakar, bir şeyler söyler, hiç... Annem evde durmuyor, annem ev neydi öyle... Bir babanın en çaresiz kaldığı bir yerdeyiz.”

Ramazan’ın cenazesinin nerede oldugunu, ne durumda oldugunu bilmedikleri için cenazenin tahrip olumsuz olabileceğinden korktuklarını halası şöyle aktarmıştır:


Rozerin Çukur (17)

Diyarbakır Fiskaya Mahallesi’nde oturan lise son sınıf öğrencisi Rozerin Çukur henüz 17 yaşındayken, 8 Ocak 2016 tarihinde Sur’da “keskin nişancılar tarafından” katledilmiştir. Rozerin Çukur’un kimliğinin belirlenmesine dönük yapılan DNA eşleşme sonuçlarının, cenazelerinin bulundukları yerden birlikte çıkarılıp sonrasında defnedilen Ramazan Öğüt ile birlikte geldiği, ancak bu bilginin Çukur ailesinden bilinçli olarak gizlendiği iddia edilmektedir. Sur’da-
ki Paşa Hamamı bahçesinde 12-13 Mayıs’ta çıkarılan iki cenazenin doku örnekleri, kimlik tespiti için 17 Mayıs’ta İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş-­
tir. ATK, yapılan incelemenin sonuçlarını 2 Haziran Perşembe günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı-­
ğı’na ilemesine rağmen, sadece Ramazan Öğüt’ün kimliğinin belirlendiğini belirtmiş, sonucu öğrenmek için gelen Çukur’un ailesine ‘eşleşme olumsuz’ yanıtı verip, aileyi geri göndermiştir. Bir kez daha başvuruda bulunmak üzere adliyeye gelen Çukur ailesi ise kendilerine teslim edilen 2 Haziran tarihli resmi belgede, kızlarının DNA eşleşmesinin sonuçlandığını fark etmiş-­tr. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 3 Haziran Cuma günü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yazı göndererek, sonucu belli olmasına rağmen teşhis yapılmadığını ileri sürdüğü Çukur’un cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmesi talimatı verdiği öğrenen aile; çocuklarının cenazesinin Kimsesiz-­ ler Mezarlığı’na defnedilmesinin önüne geçmek için
savcılıktan hemen ‘defin kâğıdı’ alarak cenazelerini teslim alabilmüşlerdir. Rozerin’in cenazesi 7 Haziran 2016 tarihinde Dicle ilçesine bağlı Heridan Köyü’nde defnedilmiştir.⁸⁸

Diyarbakır’ın Ofis semtinde okula giden Rozerin’i annesi şu şekilde anlatmıştır:


Annesi, Rozerin’in Sur’da ablukaya 17 saat ara verilen 11 Aralık günü evden arkadaşı ile görüşmek için çıktığını, daha sonra ona bir daha ulaşımadığını ve sonra da ölüm haberi aldığı şu şekilde aktarmıştır:


Görüşme yaptığımız dönemde 4 ayı aşkın bir süredir kızının öldü bedeninin nerede ve nasıl öldüğunu bilmeyen, defnedemeyen anne Çukur bu süreci şöyle dile getirmiştir:

“İlk önce Valiliğe 300’e yakın imza verdik. 20’ye yakın dilekçe verdik. Ondan 3 gün sonra bir koridor açıldı. Dedi, ‘gidin, cenazenizi alın, heyetle beraber.’ Heyet nasıl içeri girdi girmedi, silahlarla überlerine saldırdı, topla...”

Çektiği büyük işkenceye rağmen barış istediğini dile getiren Fahriye Çukur:

Cihat Morgül (14)


Cihat Morgül’ün ailesi ablukadan önce Sur’un Fatihpaşa Mahallesi’nde ikamet etmekte olduğunu aktarmıştır:

Sur’da katledildikten sonra aylarca cenazes yerde kalan Cihat Morgül’ün aylardır nöbette olan annesi ve kızkardeşi

![Cihat Morgül ve ailesinin-portresi](image-url)

Aile Sur’dan çıktığı gün, 14 yaşındaki Cihat(ai lenin deyimiyle ‘kayboluyor’, ondan sonra ölüm haberi geliyor. Annesi sürece şöyle anlatmıştır:


14 yaşındaki Cihat Morgül’ün annesi cenazesini almak için aylardır nöbetini tuttuğu oğlunu şu şekilde anlatıyor:


“Bir Mezar Taşımız Olsun”

Diğer aileler gibi Kadriye Morgül de çocuğun cenazesini alamadığı için yasını tutamadığını şu sözlerle dile getirmiştir:


Gündüz Akmeşe (28)


Sur’dan çıkarılan cenazelerin bir kısımı Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürülmiştir. Daha sonra DNA eşleşme sonuçları beklenmeden devlet tarafından Gaziantep
Belediye Mezarlığı’na defnedilmiştir. DNA işlemlerinin tamamlanması ve teşhisin ardından cenaze Akmeşe ailesi tarafından alınarak Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Annesi 1990’lı yıllarda Kulp’tan savaş göçü ile Diyarbakır’a geldiklerini şu şekilde anlatmıştır:


Gündüz Akmeşe’nin yeni evlendiğini eşi ile beraber Diyarbakır’ın Huzurevleri semtinde oturduğu ve plastik fabrikasında işçi olduğunu şu şekilde aktarmıştır:


Gündüz Akmeşeden bir yaş büyük abisinin de 8 aydır “yardım yataklıktan” cezaevinde olduğunu söyleyen anne, ekonomik durumlarının kötü olduğunu şu şekilde aktarmıştır:

"Biz oradan [Seyrantepe’den] yürüyerek buraya [Sur’a] gelip, yine yürüyerek gidiyoruz, kocam amele, para-mız yok, bir şeyimiz yok.”

Akmeşe Sur’dan kaldıktan 5 gün sonra, 16 Aralık tarihinde öldürülmüyor. Annesi ölümünü şu şekilde anlatmıştır:


Annesi cenazeyi almak için açlık grevine girdiklerini, ancak aylardır hala cenazenin yerde kaldığını şu şekilde anlatmıştır:

"Biz bilmiyoruz var mı yok mu? Dediler şehit düşmüş, o kadarını biliyoruz. Biz bir şey doğrulamadık. Biz o vakit [Sur’a] gelememdiik, oralarda oturduk, kaç gün Sümerpark miydı neydi, bir hafta oradaydık nerseyse. (....) Bize cenayesi versinler, bu kaç defadır kar yağdı, buz tuttu, yine kar yağdı yine, yine güneş vurdu,
yağmur yağıyordu, yine hava güzelleşti cenaze yerde kaldı. Bize kemiklerimizi versinler alıp gidelim evimize başka bir şey yok.”

Aylardır çocuğun cenazesini alamayan anne ilk olarak barış istediğini söylüyor:


Ailelerin Sürece Dair Beklentileri

Sur’da yaşanan ölülerin neredeyse tamamı hak ihlal lerini de barındırmaktadır. Günlerce yerlerde bekletilmekten, hafriyatla birlikte atılmaya kadar insanı değerleri yok sayan uygulamalar sonrasında aileler, bu süreçten çok ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Yaşanan acılara rağmen aileler nezdinde dikkat çekilen husus ise savaş ve çatışmaların sonda erdirilerek, ölülerin bir daha yaşanmaması için barışın bir an önce tesis edilmesi yönünde olmuştur.

Sur’da hayatını kaybeden Rozerin Çukur’un annesinin dokunaklı beklentisi barış odaklı:

Sur’da hayatını kaybedenlerin yakınları, savaşta kendi çocuklarını yitirdiklerini, ama ölümlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, barıştan başka bir beklentilerin olmadığını vurgulamışlardır:


1990’lı yıllarda Lice’de köyleri yakılıp boşaltılduktan sonra göç ettikleri Sur’da yaşamını yitiren Mesut Seviktek’in yakınları da yapılanların hesabının verilerek, Kürtlerin taleplerinin yerine getirilmesini istemiştir:


Abluka Sürecinde Sağlık Kurum ve Görevlileriyle Yapılan Görüşmeler

Abluka süresince yaşanan sağlık hakkı ihlalleri ile ilgili bilgi alabilmek için Diyarbakır’da bulunan Sivil Toplum Örgütleri ve Sağlık Emekçileri ile yapılan görüşmelerde, 2015 yılında başlayan bu sürecin il genelinde, büyük yıkımlara sebep olduğunu aktarmışlardır. Sur ilçesinde bulunan Aile Sağlığı (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin (TSM) sayısı, çalışan personel sayısı, baktıkları hasta sayıları ile abluka sürecinde mevcut bu ASM ve TSM’lerin karargah olarak kullanılması, ablukanın hala kısmen devam ettiği, bu süreçte söz konusu bu sağlık merkezlerinin karakola çevrilmesi ile ilgili Diyarbakır Tıbbipler Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanları ve sendika çalışanlarının aktarımları şöyle olmuştur:


Abluka süresince devletin kolluk güçleri tarafından karargâh olarak kullanılan sağlık kurumları ile ilgili şunlar aktarılmıştır:

sadece İskender Paşa Sağlık Ocağı açık, diğer sağlık ocağlarının aile hekimleri birer ikişer dönüşümlü olarak oraya gidiyor gelen tüm hastalara hizmet vermek için. Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu arasında geçen yazımlarında, bu sağlık merkezlerinin tama-mıyla karakola çevrilipce gözlü üzerine serilmiştir.”


ifade edilen ve süreç içinde konu ile ilgili net bilgiler vermemek için direten devlet kurumlarının aslında başından beri buraların karakola çevrilmesi ile ilgili çalışmalar yaptıkları görülmüştür.

Abluka süresince yaralı sivil ve PÖH-JÖH elemanlarının farklı hastanelere götürülmesi ve hastanelerde yaşanılan sorunlar ile ilgili Tabipler Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası tarafından ifade edilenler ise şöyledir:


Bu süreçte Üniversite Hastanesi ve çalışan sağlık emekçileri hakkında haksız ve hukuksuz bir şekilde ispatı olmayan ve o polisin röportajında söylediğikleri bir ihbar kabul ederek büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Orada çalışan arkadaşlarımıza ve hastane ile ilgili “terörist hastane, katil hastane, terörist sağlıkçılar” gibi haberler yapıldı. Takvim, Akit, Yeni Şafak vs. gibi gazetelerde buna dair haberler çıktı. Tabipler Odası olarak bu konu ile ilgili açıklama ve etkinliklerimiz oldu. Bu dönemde bu tarz sıkıntı yaşayan meslektaşlarımız

Abluka süresince il dışından getirilen sağlık görevlileri ile ilgili birçok sıkıntı yaşanmış, bu kişilerin nasıl bir görevlendirme ile abluka bölgelerine getirildiği büyük bir soru işaret olmuştur. Görevlendirme ile geldikleri iddia edilen bu sağlık elemanları için büyük meşruluklarda paralar ödendiği konusuna degeois Sağlık Emekçileri Odası, hala açığa çıkmayan bu konu ile ilgili şu ifadelerde bulunmaktadır:

“İl dışından görevlendirilen ve 112’de konuşlandırılan ve kendilerini SÖH (Sağlık Özel Harekât) olarak adlandırılan bir sağlık personeli ekibi var. Bu ekibin görevlendirme yazısi var mı yok mu bilmiyorum. Fakat kendilerini önce gönüllü çalışan bir ekip olarak tanıtan bu sağlık personeli, daha sonra dudak uçuklatan bir ücret karşılığında, hemşirelerin 10 gün için 5000 TL, doktorların ise 12.000 TL ücret karşılığında, 10 günlük periyotlar şeklinde Bölgede çalışmaya geldikleri arkadaş grubu içerisindeki konuşmalarından biliyoruz.”

Dışarından gelen ekiplerin 112’de çalışan diğer sağlık emekçileri üzerinde bir baskı uyguladıkları ile ilgili ise şöyle bir örnek verilmiştir:

“112 komuta tarafından nöbette yemek yemeleri (ekip değişikliği yaparak nöbetleşe yemeğe çekilebiliyorlar) için çekilen bir ekibin üstüne yüküyerek bağırdıkları ve ‘ben buranın amiriyim’ diyiier orada asında bu sağlıkçılarla (SÖH) sınırsız bir yetki verildiğini orneğini verebiliriz. Ayrıca dışarıdan getirilen bu ekibin, sadece yaralı güvenlik güçlerine müdahale ettikleri, onun dışında sivil yaralılara asla müdahale etmedikleri konusu da ciddi bir sorun olarak karşımıza durmaktadır.”

Tabipler Odası, kendilerini SÖH diye tanıtın bu grup ise şöyle bir örnek verilmiştir:

“UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) bazen dışarından görevlendiriliyor. İdil’de, Cizre’de, Şırnak’ta da bu görevlendirmeler oldu. Bir fotoğraf paylaşılımı sosyal medya hesaplarından, bu resimde bayrak kaldır-

Abluka süresince 112 sağlık ekiplerinin sivil yaralıları bölgeden alma çalısmaları, kurumları ve emniyet yetkilileri tarafından engellenmiştir. Bölgede bulunan milletvekillerinin, sivil yaralıların bulunduğu adres ve isimleri emniyet ve 112 komuta merkezlerine bildirmelerine rağmen, sağlık çalışanlarının bölgeye girişlerine farklı sebeplerle izin verilmemiş, fakat bu durum güvenlik güçleri söz konusu olduğunda tersine işlemiştir.

İsmini vermek istemeyen bir sağlık emekçisi, 112 acil çalışanlarının abluka süresince büyük bir baskı altında çalıştığını ainsi aktarmıştır:

“112 çalışanları çatışma bölgelerinden şu ana kadar ‘sivil’ yaralı almadı. (112 ekipleri Sur bölgeseine sivil bir yaralı için giriş yapımdı). Emniyet’in 112 çalışanlarına ‘güvenlikini sağlamanız’ demelerinden ötürü, abluka bölgelerinden gelen çağrılara ambulans çıkarılmadı, ambulansların çıkışı yapılsa bile çatışma bölgelerinden çok uzak bir bölgede bilinçli

Abluka devam ederken ilçeye, Sağlık Bakanlığı tarafından 2 hafta gibi kısa bir süre için bir zırhlı ambulans gönderilmiştir, fakat ambulans zırhlı olmasını rağmen sivil yaralıları almamak için içeri girmemiş, sadece güvenlik güçleri için kullanılmıştır.

İlçede eczanesi olan Eczacı M.Y. süreç içerisinde yaşadıklarını şöyle aktarmıştır:


Eczanenin nöbetçi olduğu gün polis müdahalesine maruz kalan Eczacı M.Y.’nin abişi olayı şöyle aktarmıştır:

“Yapılanlar o kadar hukuksuz ki, bizleri darp etmelerini ya da eczaneye zarar vermelerini zaten bekliyor-

**Surda Çocuk Olmak…**

Diyarbakır’da ablukaların başladığı ilk günenden itibaren profesyonel bir göze olayları ve bu olayların çocuklara yönelik etkilerini gözlemleyen çocuk psikiyatriçı Uzman Dr. E.K. yaşanan bu olayların çocuklara üzerinde başta travma sonrası stres bozukluğu olmak üzere, akut stres bozukluğu vb. bir çok psikolojik sorunlara yol açacağı ve ileri dönemlerde tamiri zor psikolojik hasarlara sebebiyet vereceğini aktarmıştır:

“Son dönemlerde bölgede yaşanan olaylardan dolayı ‘travma sonrası stres bozukluğu’ ve ‘akut stres bozukluğu’na çok sık rastlar hale geldik. Akut stres bozukluğu, travmanın etkilerinin uzun vadeli olmasıdır. Son dönemlerde bu vakalarla çokça karşılaştım. Bu yaşanan olaylardan ötürü travma sonrası stres bozukluğunun her türlü semptomunu gördük. Örnek verirsem, idrar kaçıurma, gece kâbus görmeye, uykuya dalmada zorluk, yalnız kalmama, yalnız uyuyamama, tel-siz sesini duyup altına kaçırdı çocuk. Bu son söylediğim semptom her türlü travma sonrası stres bozukluğu için geçerlidir. Bu çocukların psikolojik hasarları tamir edilebilir ve çocuklarda hem de...
ebevelerde ciddi çaresizlik hissi var ve bu his yoğun yaşandığı için bu travmanın şiddetli daha çok artıyor. Ayrıca bu süreğen bir travma olduğu için, ilerleyen yıllarda da ciddi sonuçlar mutlaka karşımıza çıkacak. Buna bir örnek verecek olursam; çocuklarına şiddet uygulayan ebeveynleri ele alalım, şimdi bu ebeveynlerin de çocukluk dönemleri oldu.”

Sur’da yaşayan çocuklara yaşatılan en büyük travma ailelerinden zorla alınarak SHÇEK’e verilme-

SHÇEK’e alınan çocuklar ile ilgili de aileden koparılmanın her türlüünün yanlış olduğunu aktaran psikiyatrist Uzm. Dr. E.K. şöyle konuşmuştur:


Yaralılar

3 Ocak 2016 Pazar günü, İskender Paşa Mahallesi’nde bir eve isabet eden top mermisiyle Melek Alpaydın yaşamını yitirmiş ve aynı olayda 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verilmiştir. Fakat aile olaydan hemen sonra il difícine taşındığı için kendilerine ulaşamamıştır.

3 Ocak 2016 Pazar günü, Yenisehir ilçesinde, devletin güvenlik güçlerinin çevresinde rastgele ateş açması nedeniyle Y.T. isimli 6 yaşındaki erkek yurttaşı başına isabet eden kurşunla yaralanmıştır.
4 Ocak 2016 Pazartesi günü, devletin güvenlik güçlerinin çevrede rastgele ateş açması sonucu Yenişehir İlçesi’nde Mehmet Oyan sırtından ve Bağlar İlçesi’nde de Abdurrahman Yakut yüzünden vurularak yaralanmıştır.

6 Ocak 2016 Çarşamba günü, Suriçi mahallesine yakın bir apartmanda oturan öğretmen Mevlüde Ketani dışarıdan gelen bir kurşun ile ağır yaralanmıştır.


15 Ocak 2016 Cuma günü, İskender Paşa Mahallesi’nde Kadır Tozan isimli yurtaş devletin güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştır.

19 Ocak 2016 Salı gecesi ablukanın devam ettiği Hasırlı Mahallesi’nde DBP Bağlar İlçe Örgütü Eş Başkanı Reyhan Kavak tarafından vurularak ağır yaralanmıştır.

31 Ocak 2016 Çarşamba günü ablukanın devam ettiği Hasırlı Mahallesi’nde yapılan top atışları nedeniyle bir evde yangın çıkmış ve evde bulunan 80 yaşındaki bir erkek yurtaş şarapnel parçalarından dolayı yaralanmıştır.

2 Şubat 2016 Salı günü ablukanın devam ettiği Hasırlı Mahallesi’nde bir evin bahçesine top mermisi düşme-
si nedeniyle 10-12 yaşlarındaki bir erkek çocuğun ağır yaralandığı, ablasının da bacağından yaralandığı bildirilmiştir.

10 Şubat 2016 Çarşamba günü, Bağlar İlçesi’nde toplanan gruba saldıran polisin açtığı ateş sonucu 2 kişinin de yaralandığı bildirilmiştir.

Sur’da birkaç binanın bodrum katlarında mahsur kaldıği belirtilen yurttaşlardan, bir eve top merminin isabet etmesi nedeniyle, 7 kişinin yaralandığı bildirilmiştir.

7 Mart 2016’da sivillerin bulunduğu belirtildiği alanın bombalanması sebebiyle en az 50 kişinin yaralandığı iddia edilmiştir.

Mart 2016 Çarşamba günü Bağlar’da çıkan çatışmalar nedeniyle 7 kişi yaralanmıştır. Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Veli Nergiz (16) Plastik Cerrahi Bölümü’nde; Rifayi İpek (27), Berxwedan Gidici (24) ve Mahmut Erdal (56) Göğüs Cerrahisi Bölümü’nde; Ferhat Kaygaç (22) Acil Servis’te; Süleyman Boyraz (19) ve Yusuf Yakşi (16) Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nde tedavi edilmişlerdir.

Abluka sürecinde yaralanın yurttaşlarından M.A. yaşadıklarını şöyle aktarmıştır:


M.A. ablukaya ara verildiği sürede evine gittiğindeki gözlemlerini şöyle aktarmıştır:

Abluka sürecinde çocuğunu yaralanan R.B. ablukanın olma-
dığı Ziya Gökalp Mahallesi’nde yaşadıklarını ve 9 ya-
şındaki oğlunun yaralanma sürecini şöyle aktarmıştır:

“Oğlum 9 yaşında sokakta arkadaşlarıyla top oynuyordu. He-
men yanımızdaki binanın köşesine nereden geldiğini an-
lamadığımız bir şey çarptı. Bir patlama sesi duydük. Dışarı
çıkتقدımızda o çarpan şeyin parçaları oğlumun kolunu par-
calamıştı. Oğlumu hastaneye kaldirdık, dikiş falan atıldı ko-
luna, sonra uzun süre eve gidemedik, çünkü sokağımızda
yasak yoktu, ama her an bir kurşun ya da ona benzer bir şey
bize isabet edebilirdi.”

Abluka sürecinde yaralanan, fakat ismini vermek isteme-
gen bir vatandaş ile yapılan görüşmede; ailenin 6 Mart
2016 Pazar günü Hasırlı Mahallesi’ne yapılan yoğun
top atışları nedeniyle (saatte 82 top atışı yapıldığını
söylemişlerdir) evleri yıkılmıştır. Yurttaş yıkımın ar-
dından, eşi ve çocuğunu birlikte PÖH ve JÖH tara-
findan açılan koridorla mahalle dışına çıkarıldıkları
sırada yaşadıklarını şöyle aktarmıştır:

“Evden çıktktan sonra bir JÖH tarafından beyaz bayrak verildi
ve mahalleden çıkmaya çalışan o bayrağı elimde tutup
sallamam ve caddede bekleyen PÖH’lere doğru yürümeye-
miz söyledi. Mahallede yürürken önümüzü kesen JÖH’ler
bizi gördükleri gibi soyunmamızı istedi. Biz soyunmamak
için direnmeme rağmen soyunmazsak ateş edeceklerini
söyleyip tehdit ettiler. Biz de mecburen soyunmak zorun-
da kaldı (külot ve çorap bırakılıyor). Daha sonra bir duvarın
kenarında yüzümüz duvara dönük bir şekilde bekletildik. O
sırada orada bulunan JÖH ve PÖH’ler tarafından ellerindeki
telefon ve kamera (video) ile resimlerimiz çekildi. Çekildik-
ten sonra bekletildiğimiz mahallede bulunan bir evin içeri-
ne alındık. İçeri girdikten sonra karanlık odada darp edildik.
2-3 saat bekletildikten sonra ellerimiz arkadan plastik kelep-

Aile mahalleden çıkarıldıkları sonrası sürec, yaşadıklarının da etkisiyle zorlanarak aktarmıştır:


Sur içinde oturan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş abluka döneminde evden mecburen çıkmak zorunda kaldığını, fakat ablukayı kırmak için yapılan bütün eylemlere katıldığını ve bu eylemlerde birinde yaralandığını şöyle aktarmıştır:


M.A. isimli yurttaş, abluka sürenin kolluk kuvvetlerinin sokaklara geliş찔łeś attıkları gaz bomberları nedeniyle babasını kaybettğini, sonrasında yine polis saldırmışında yaralandığını aktarmıştır:

M.A. kendi yaralanma sürecini ise şöyle aktarmıştır:

Abluka Sürecindeki Gözaltı, Tutuklama, SHÇEK

Abluka sürecinde gözaltına alınan yurttaşlardan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) basın emekçilerinden kameraman Mazlum Dolan’ın babasi Remzi Dolan ile görüşme yapılmıştır. Remzi Dolan; Sur ilçesindeki abluka sırasında içeride olan oğlu Mazlum Dolan'ın ‘iyiyiz, çok iyiyiz’ diyerek teselli ettiği dile getirir. Yaptığı telefon görüşmelerinde; oğlu ve akrabalarının kaldıkları eve havan topunun isabet etmesi sonucu evin yıkıldığını öğrenmiş ve görüşmeyi şöyle aktarmıştır:


Abluka sürecinde gözaltına alınan bir diğer yurttaş 59 yaşındaki Seniha Sürer; Suriçi’nde 95 gün ablukada kaldıktan sonra çıkarılmıştır. Seniha Sürer’in oğlu Vezir Sürer ile yapılan görüşme de; annesinin Sur’dan yaralı biçimde 7 kişi ile birlikte gözaltına alınmasını ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderdiklerini aktarmıştır. Vezir Sürer, annesinin kolundan, bacağından ve göğsünden şarapnel parçaları ile yaralanmasına rağmen tedavisinin yapılmadığını ve 15-20 dakikalık bir pansuman ile durumun geçiştirildiğini ve 4 gün boyunca yaralı halde gözaltında tutulduğunu şu cümlelerle aktarmıştır:

Annesinin yaralarından bahseden Sürer, süreç içinde hissettiklerini ise şöyle aktarmıştır:


Avcı, TUHAD-DER’in hukuki destek verdiği bir diğer yurttaş olan Helin Yapıçı ile ilgili ise şu aktarılmlarda bulunmuştur:


Avcı, gözaltı süresince yapılan bu taciz ve hakaretleri şöyle değerlendirmiştir:

“JÖH ve PÖH’lerin kadın tutsakların bedenleri üzerinden gelişirdikleri bu ahlak dışı taciz ve hakaretlerinin,
erkeklik egolarını tatmin etmek için olduğu açık. Namus kavramını kadın bedenine sığdırıyor; Kürt kadını üzerinden aslında Kürt halkına karşı ego tatminkârlığına giden bu dar kafalı zihniyet aslında Kürt halkına karşı beslenen kını de ortaya koymaktadır. ‘Bıракsalar da bütün Kürtleri öldürsem’ şeklinde korkutulmaya çalışan tutsaklar şahsında, aslında Kürt toplumuna beslenen nefret ayan beyan ortada durmaktadır."

7 Mart 2016 Pazartesi günü Diyarbakır Valiliği ile seçilmişler arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Sur’da ablukanın devam ettiği mahallelerde mahsur kalan 14 kişilik gruptaki 11 erkeğin bir koridor ile çıkarılması kararılaştırılmıştır. Ancak 14 kişilik gruptan 11 erkek çıktktan sonra, bekleme içinde olduklarını bir alanda üstlerinde yalnızca iç çamaşırlarının olduğu görüntüler basına servis edilmiş ve ‘teröristler teslim oldu’ biçiminde iktidara yakın medya organlarında manşetler atılmıştır. Bu yaşananların en yakın tanıklığını yapan avukat Sinan Cemil Özen ile yapılan görüşme de aktarılan bilgiler, koridor ile bırakılması gereken 14 yurttaşın yaşadığı hak ihlallerini ortaya sermiştir. Özen, yaşananları şöyle aktarmıştır:


Şahısların hastanede muayeneleri yapılırken, Yunus Özak’ın çekilen ultrasonunda dağında bir sorun görüyorum doktor, yatışının yapılmasını gerektiğini söylüyor. Bu arasında müvekkilimin beyanında ‘kıvırcık saçlı bir başhekim yardımcının, bu hastanın yatışının yapılmasını gerektiğini konusunu söylediğimden dolayı PÖH’ler tarafından tehdit edildiğini ve hemen ardından bu hastaların taburcu işlemlerini yaptırdıklarını beyan etti.


Bir başka örnek de yine benim müvekkilim olan Ferhat Yurttedepe ile ilgili. Ferhat’ın ayağının alt kısmında yarıklar oluşmuş, bu çocuğun ayağına basılmak suretiyle zorla peygambere, Kur’an’a hakaret ettirdikleri, oradakiler ile ilgili asla astarı olmayan şeylerleri zorla söylettirdikleri ve o esnada Anadolu Ajansı’nın kameraları ile bunların çekildiği ve basınayan- sitiıldığı konusunda bilgiler verdi, işkence ile zorla bunları söylettirdiklerini ve bu durumu kabul etmediğini tarafimize bildirdi.

Şimdi bu konu şu an adli aşamada. Yukarıda bahsettiğim kişiler


Öğrenciler arasında hukuk öğrencileri de olduğu için, biz şu uyardı yaptık; gördüğünüz, bildiğiniz doğru şeylerin altına imza atacaksınız. Suçlamalarla ilgili hemen imza at dendiği zaman hakkınız, hukukunuz var. İmzalamadan önce okunun, suçlamalarla ilgili bir durum olursa, bilin ki, bu durumda avukatınızın yanınızda bulunması gerek. İfadede sadece avukat bulunur, yoksa size suçlayıcı bir beyan getirdiklerinde bir imzalama durumu söz konusu değil. Buna hakkınız var dedik. Tabii beklenmişti gibi polisler de bu hakkı riyet ederek gelen tutanağı başka bir tutanak altında koşmuşlar ve öğrencilerle imza attırmaya çalışmışlar, öğrenciler bu durumu fark etmedi ve imzaladılar. Diğer bir iki yöntem de bu, yani iki yöntem somut durumu diyebiliriz. Bu kişilerden biri tutuklandı, 5'i adli kontrolde sevk ediliyor, bu adli kontrolde sevk edilenlerde de adli kontrolde üç gün imza şartı getirildi. Öğrencilerin yapmış olduğu sadece etkinlikti. Şimdi toplantının kelime anlamı; belli bir yerde, belli bir amaç için birden fazla kişinin bir araya gelmesi, toplanmak yani cem. Üniversite öğrencilerinin de sınava girmesi, okulda okumaları asında bir toplanmadır ve bir amacı var. Bu amaç için toplanıklarında Vali’nin söz konusu kararının asında imkansızlık doğrultusunu ortada. Bu imkansızlıktan o zaman öğrencilerin okuma durumunun da engellenmesi gerektiydi. Bu yasak hukuka aykırı ve uygulanması imkansız bir durumdur. Hukuka aykırı olan bir tarzda bir eğitim fakültesine gidip kamerada fotoğrafları çekmeleri ve bu kişileri gözaltına almaları gayri hukukidir. Bir kişi tutuklandığı ve tutuklanma gerçeğini ise 5 tane etkinliğe katılmış ve bu katıldığı etkinliklerden dolayı örgüt üyesi iddiasıyla tutuklandı.”

Ablukalar sürecinde Diyarbakır’da tam olarak kaç kişinin gözaltına alındığına ve tutuklandığına ilişkin, bu kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin, bu kişiler ne yazık ki sağlıklı bir bilgi dökümü bulunmamaktadır.
SURİÇİ TARİHİ YAPI

Türkiye'nin kültürel mirasa dair tabi olduğu anlaşmalar şunlardır:

UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi (2001)


Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi (Paris, 1972)

Silahlı çatışma halinde Kültür Mallarının Korunması Sözleşmesi (Lahey, 1954)

Venedik Tüzüğü (1964) ve Amsterdam Bildirgesi (1975)

Suriçi’nde bulunan ibadethane ve tarihi mekânlar

Suriçi’ndeki ibadethaneler mahalle bazında şöyle dağılmış göstermektedir:

- Cevat Paşa Mahallesi: Saint George Kilisesi, Kozlu Camii, Hz. Süleyman Camii, Hacı Büzrück Camii, Karışık Budak Camii, Havlet Baba Türbesi, Kurşunlu Camii ve Türbesi, Şafiler Medresesi, Özdemiroğlu Osmanpaşa Türbesi, Beyaz Türbe, Nasuh Paşa Camii, Zincirkıran Türbesi

- Fatihpaşa Mahallesi: Ermeni Surp Giragos Kilisesi ve Keldani Kilisesi

- Hasırlı Mahallesi: Ermeni Katolik Kilisesi, Kilise Kalıntıları, Havra Kalıntıları, Hasırlı Camii, Emir Seyyaf Türbesi, Arap Şeyh Camii Türbesi

- Cemal Yılmaz Mahallesi: Ermeni Protestan Kilisesi, Salos Camii, Hüsrev Paşa Camii

- Lalebey Mahallesi: Meryem Ana Kilisesi

- Alipaşa Mahallesi: Surp Sarkis Kilisesi

- Dabanoğlu Mahallesi: Kadi Camii, İbrahim Bey Camii, Dabanoğlu Türbesi

- Savaş Mahallesi: Kavas-ı Sağır Camii, Şeyh Mutahhar Camii

- Cami-i Nebi Mahallesi: Nebi Camii

- Cami-i Kebir Mahallesi: Ulu Camii, Mesudiye ve Zinciriye Medresesi
- Süleyman Nazif Mahallesi: Defterdar Camii, Sahabeden Maliki Ejder Türbesi, Hacı Müştağ Camii
- Ziya Gökalp Mahallesi: Behram Paşa Camii, Tacettin Mescidi, Sin Camii
- İskenderpaşa Mahallesi: Hanzade Camii, İskender Paşa Camii, Bav-u Kal Türbesi
- Melikahmet Mahallesi: Sarı Saltuk Türbesi, Şeyh Yusuf Camii, Melik Ahmet Paşa Camii
- Lalebey Mahallesi: Lalebey Camii, Meryem Ana Kilisesi
- Alipaşa Mahallesi: Aynı Minare Camii, Ali Paşa Camii ve Medresesi, Çağaloğlu Medresesi, Sultan Şuca Türbesi, Hz. Ömer Camii
Sur’da zarar gören yapılar


230 ada 98 nolu parselde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Mehmed Uzun Müzesi olarak kullanılması düşünülen yapıdaki kabaltının yıkıldığı, yapı ve çevresinde ciddi hasarların oluştuğunu görülmüştür.

Suriçi’nde yıkımın olduğu 4. alan Hasırlı Mahallesinde, Mardinkapı İ.Ö.O nun ve yaklaşık 2 adet tescilli sivil yapıının bulunduğu parsel yer almaktadır. 221 adada bulunan ve tescilli olmayan sivil yapılarının ciddi zararlar gördüği alanda ayrıca Yıkikkaya Sokak’ın genişletildiği, yoğun bir moloz birikiminin oluştuğunu gözlemlenmiştir.

Suriçi’nde bulunan Yenikapı Sokak’ın çatışmalı sürecin bitmesinden sonra genişletildiği, bu alanda bulunan Dört Ayaklı Minare’nin, Şeyh Mutahhar Camii’nin, Surp Giragos Kilisesi ile Mor Petyum Keldani Kilisesi’ne ait tescilli dükkanların, Paşa Hamami’nin bir bölümünün yıkıldığı basına yansıyan fotoğraflardan gözlemlenmiştir. Ayrıca Yenikapı Sokak’ın genişletilmesi için 382, 383 nolu adalarda bulunan ve sokağa cephe olusturan yapıların tamamen yıkıldığı görülmüştür.
Çatışmalar öncesi Kurşunlu Caminin de bulunduğu 1. ve 2. alan

Tahribatın yıkım olduğu Kurşunlu Caminin de bulunduğu 1. ve 2. alan
Çatışmalar öncesi Suriçi

HACİ HAMİT CAMİİ

HASIRLI CAMİİ

ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ

SÜRYANI PROTESTAN KİLİSESİ

CUMHURİYET LÖ.O
Çatışmalar sonrasında yıkılan ve hafriyatı tamamen kaldırılarak boşaltılmış alanlar
Suriç'inde yaşanan çatışmalar süreçe Fatihpaşa Mahallesi 201 ada 49 nolu parselde bulunan tescilli sivil yapının yakıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 216 ada 27 nolu parselde bulunan tarihi Paşa Hamamı'nın restorasyon süreci devam ederken yakıldığı basına yansıyan fotoğraflardan görülmüştür.

Çatışmalar sonrasında Suriçi Kentsel Sit Alanı'nda ağır iş makinalarıyla yapıların yıkıldığı ve hafriyatların sur dışına atıldığı basına yansıyan fotoğraflardan gözlemlenmiştir.

Suriçi tampon bölge dışında UNESCO Miras Alanı olan Diyarbakır Surları ve Burçlarının zarar gördüğü, Yenikapi, Keçi Burcu ve 63 nolu Fındık Burcu üzerine beton dökülen bayrak direği ankraj edildiği, Mervaniler eseri olan Keçi Burcu'na portatif tuvalet yapıldığı ve atık su kanalının çörtene bağlı olduğu için atık suyun doğrudan burç duvarlarına aktığı, bu tuvaletin atık fotoğrafların basına yansıtıldıktan sonra yerinden kaldırıldığı, Mardin Kapı'da top rak altında bulunan Sur Duvarı kalıntıları üzerine karakol inşa edildiği ve karakol için yapılan atık ve temiz su kanalları yer altından geçirilen karakola bağlandığı için sur kalıntılarına zarar verdiği düşünülmektedir.


Son olarak 22.05.2016 tarihinde, Savaş Mahallesi'nin 14 sokağında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yaptırmış olan mahallenin toplam alanı 148 hektar, yasaklı 6 mahallenin toplam alanı ise 75 Hektar olup, bugün itibariyle uydu üzerinden seyircilere gösterilen 10 hektarlık alan yıkılmıştır.
Tahribatın ve yıkımın olduğu 230, 231, 235 ve 246 nolu adaların Koruma Amaçlı İmar Planı durumu

Hasırlı Mahallesi 231 ada 4 nolu parcelde bulunan Ermeni Katolik Kilisesi'nin çatışmalar sonrası yıkılmış çan kulesi
Hasırlı Mahallesi 230 ada 98 nolu parcelde bulunan Mehmed Uzun Müze Evi

Mehmed Uzun Müze Evi'nin sokakta oluşturduğu kabaltı

Hasırlı Mahallesi 230 ada 98 nolu parcelde bulunan Mehmed Uzun Müze Evi'nin Cumhuriyet İ.Ö.O nun avlu duvarına dayanan ve çatışmalar sonrası yıkılmış cephesi

Hasırlı Mahallesi 230 ada 98 nolu parcelde bulunan Mehmed Uzun Müze Evi'nin Cumhuriyet İ.Ö.O nun avlu duvarına dayanan ve çatışmalar sonrası yıkılmış cephesi
Çatışmalar sonrası genişletilen Yıkıkkaya Sokak'ın Koruma Amaçlı İmar Planı'ndaki durumu

Suriçi’nde bulunan Yıkıkkaya Sokak’ın çatışmalar sonrası hali
Çatışmalar sonrası genişletilen Yıkıkaya Sokak ile Mardinkapi İ.Ö.O nun bitişiğinde 221 adada bulunan, yıkılmış tescilsiz sivil yapılar

Koruma Amaçlı İmar Plan'ında bulunan Yenikapı Sokak

Yenikapı Sokak'ta bulunan tahrip olmuş, yıkılmış dükkanlar
Özgün sokak dokusu çatışmalar sonrası yıkılarak düz bir hat haline dönüştürülmuştur.
381 ada 6-7 nolu parsellerde bulunan Dört Ayaklı Minare, Şeyh Mutahhar Camii ile Dört Ayaklı Minare gerisinde kalan 198 ada 14, 15, 16, 17 nolu parsellerde bulunan tescilli dükkânlar

201 ada 49 nolu parcelde bulunan ve çatışmalar sırasında yakılan tescilli yapı
201 ada 49 nolu parcelde bulunan, çatışmalar sırasında yakılan tescilli sivil yapı
Koruma Amaçlı İmar Planı

216 ada 27 nolu parcelde bulunan tarihi Paşa Hamamı
Koruma Amaçlı İmar Planı

216 ada 27 nolu parcelde bulunan Paşa Hamamı
Suriçi yıkımından
Kentsel Sit Alanı olan Suriçi’nde, tescilli sivil mimarlık örneklerinin de bulunduğu ada-parsellerde ağır iş makinaları kullanılarak yürütülen yıkım çalışmaları
Çatışma öncesi Keçi Burcu
Çatışma sonrası Keçi Burcu
Keçi Burcu’na yapılan portatif tuvalet
DIYARBAKIR METROPOLITAN MUNICIPALITY
THE FIELDS THAT WERE DESTROYED
(THE SATELLITE IMAGE DATED MAY 10TH 2018)

SURİÇİ TOTAL AREA : 148 Hectare
THE TOTAL AREA OF 8 PROHIBITED NEIGHBORHOODS: 75 Hectare
THE SCANNED FIELD THAT WAS DESTROYED : 10 Hectare
DIYARBAKIR METROPOLITAN MUNICIPALITY
THE REGISTERED STRUCTURES THAT WAS DESTROYED
THE SATELLITE IMAGE DATED MAY 10TH 2016
### SURİÇİ HASARLI YAPI, HANE, İŞYERİ SAYILARI VE NÜFUS VERİLERİ

<table>
<thead>
<tr>
<th>MAHALLE</th>
<th>YAPI SAYISI</th>
<th>HANE SAYISI</th>
<th>İŞYERİ SAYISI</th>
<th>NÜFUS VERİLERİ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CEMAL YILMAZ</td>
<td>13</td>
<td>66</td>
<td>2</td>
<td>362</td>
</tr>
<tr>
<td>DABANOĞLU</td>
<td>23</td>
<td>59</td>
<td>4</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td>FATİHPAŞA</td>
<td>57</td>
<td>126</td>
<td>18</td>
<td>692</td>
</tr>
<tr>
<td>HASIRLI</td>
<td>119</td>
<td>154</td>
<td>8</td>
<td>845</td>
</tr>
<tr>
<td>SAVAŞ</td>
<td>45</td>
<td>104</td>
<td>19</td>
<td>571</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPLAM</td>
<td>257</td>
<td>509</td>
<td>51</td>
<td>2794</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### SURİÇİ YIKILAN YAPI, HANE, İŞYERİ SAYILARI VE NÜFUS VERİLERİ

<table>
<thead>
<tr>
<th>MAHALLE</th>
<th>YAPI SAYISI</th>
<th>HANE SAYISI</th>
<th>İŞYERİ SAYISI</th>
<th>NÜFUS VERİLERİ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CEMAL YILMAZ</td>
<td>126</td>
<td>158</td>
<td>9</td>
<td>867</td>
</tr>
<tr>
<td>DABANOĞLU</td>
<td>44</td>
<td>76</td>
<td>3</td>
<td>417</td>
</tr>
<tr>
<td>FATİHPAŞA</td>
<td>232</td>
<td>366</td>
<td>39</td>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td>HASIRLI</td>
<td>347</td>
<td>502</td>
<td>56</td>
<td>2756</td>
</tr>
<tr>
<td>SAVAŞ</td>
<td>83</td>
<td>156</td>
<td>53</td>
<td>856</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPLAM</td>
<td>832</td>
<td>1258</td>
<td>160</td>
<td>6906</td>
</tr>
<tr>
<td>MAHALLE ADI</td>
<td>YIKILAN YAPILAR</td>
<td>HASARLI YAPILAR</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hasırlı</td>
<td>347</td>
<td>119</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Özdemir (Fatihpaşa)</td>
<td>232</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cemal Yılmaz</td>
<td>126</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Savaş</td>
<td>83</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dabanoğlu</td>
<td>44</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Toplam</td>
<td>832</td>
<td>257</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sur’daki tahribat ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Daire Başkanı Nevin Soyukaya ile görüşülmüştür:


Taş mimari bir camii vardı, tescilli değil, ancak kent mimarisi uygun şekilde iş sahibi edilmiş; onun minaresi de kursunlanmış, zarar görmüş. Suriçi’nde küçük mescitler vardı. Bunların durumunu da hala bilmiyoruz.”

Diyanet Vakfı Emekçileri Sendikası (DİVES) Başkanı Yılmaz İşleyen, yapılan görüşmede şunları aktarmıştır:


Tüm bu kirli propagandaya rağmen halkımız yaşananları görmekteyiz. Hutbeler, Din Hizmetleri Genel Mü-

...

AKP, Diyanet Kurumu ile organize çalışırsa; tabiri caizse, Genelkurmay’ın görevini üstlenmiş bölgeyi kontrol almaya çalışmaktadır. Bölgenin esasen din ile sorunu yok, ancak iddialar bunu kullanarak toplumu uyutmak istiyor. Devlet medreseleri üniter yapısına tehdit gördüğü için, bunları kontrollünde tutmak istiyor. Kürdistanı kontrol altında tutmak için iki ayaklı sistem oluşturulmuş durumda:

1. Askeri Tedbirler
2. Diyanet Kurumu


pratikte Müslümanlık iddiası taşıyanların Sur’da ne yaptıkları ortadır. Mezarlıkların ve kutsal yerlerin mer- 
hametsizce talan edildiklerini görüyoruz.

Sivil Cuma’nın esas nedeni camilerde okunan hutbelerin konusu ve dilidir”

Meryem Ana Süryani Kilisesi Papazı ve Kırklar Meclisi Üyesi Yusuf Akbulut, yapılan görüşme
dışında şunları aktarmıştır:


İnanç yerleri, ibadet yerleri, Allah’a ibadet ettikimiz, Allah’ı çağırıldığıımız yerlerdir. Buralara kesinlikle zarar ve-
rilmesini istiyoruz. Bu abluka sürecinde Diyarbakır’dan tüm kurumlara gittik. Cumhurbaşkanı’na kadar da
gidecektik, ancak randevu verilmedi. Randevu verilirse problemlerin çözümdü için her yere gitmeye
barışın olduğu zamanı istiyoruz. Yeter artık, insanlar boşuna olmasını istiyor. Yalnızca Diyarbakır’da değil barış
mutlu barışı savunanlara’ deriz. Meclisten 8 kişi seçildi, DTK’ya gittik. Orada da dedim, artık bitsin. İnsan-
lar yandığında kaçağ gibi eşyalarını alıp kaçıyorken. 110 günü aşan bir abluka. Yazdkırt, günahatır. Kim verecek
bunun hesabını? Bu yapılanlar dinin, siyasaltan nereden bakarsan bak günahtır. Biz inancımız gereği
olarak yalnızca barış diyoruz. Allah diyor ki, ‘adam öldürmeyeceksin’. 10 Emir’de bu söyleyiyor. Halk ola-
рак bizler şiddet istemiyoruz. Şu an hala otelde kaldyoruz. Evimle dönüyoruz. Ancak korkuyoruz. Biz
kılıseden girilmiş, kapılar kırılmış, güneş enerjisi sistemimiz parçalanmış, mayın parçaları kılıside zarar
vermiş. Biz aceleyle çıktık evden, eşimin altın bir zinciri vardı, onu masada unutmuş, o çalındı. Polis
aldı diye düşünüyorum, çünkü kapıları onlar kırmışlardı. Zaten bulunamaz, ayıp şimdi böyle söylüyoruz,
insanların evlerini yıkıyor. Diyarbakır’dan bizim 40-50 kişilik bir cemaatimiz var. Birçoğu aile geliyor ibad-
dete, korkuyorlar. Sur boşaldıktan sonra ben ve eşim ‘çıkmayacağız dedik’, herkes gitti biz yalnız kaldık.
Ertesi gün mayınlar, roketler, silahlar. Bir mayın patladı, öyle bir ses geldi ki, kılıse yıkıldı sandım. Elektrik,
su ve telefonlar kesildi, sadece cep telefonumuz vardı. O zaman Silopi, Cizre’de görmüştük, elimize
beяз bayrak aldık, kapıdan çıkacaktık, biri muhtemelen polisti küçük kapıyı kırıyordu, biz de hemen
büyük kapıdan çıktık. Ortalık çok körüydü, o manzarayı görüşe korkumuz ikiye katlandı. Neyse ki co-
cuklarını Süryani bir ailenin yanına gönderdik. Bu abluka sürecinde ibadetimizi yerine getiremedik.”

Surp Giragos Kilisesi Vakfı Başkanı ve Kırklar Meclisi Üyesi Gaffur Türkyay, yapılan görüşme
dışında şunları aktarmıştır:

“Çok trajik bir durumdayız. Normalde orada yaşayan halk için bir kere sıkıntılı bir durum varsa, biz Ermenil-
icin iki kere sorun oluyor. 90’lardaki kesintiye uğrayan yaşamı parça parça yeniden inşa ediyoruz. Kilise-

Abluka sürecinde göç:

edilme nedeni ise kiraların Diyarbakır’ın diğer bölgelerine göre daha ucuz olmasıdır. Sur halkın tercih ettiği diğer yerler Bağlar, Şehitlik Semtleri, 500 evler, AFD evleri ve cıvrık köylülerin göç etmesi sonucudur.

Sur’dan Diyarbakır’ın bir başka ilçesi Bağlar ilçesine göç etmek zorunda kalan ilçe sakinlerinden Gülten Aras ile görüşülmüştür. 21 yaşındaki Aras, yaşadığı süreci şöyle aktarmıştır:


sensin. Şimdi kocam da diyor ‘benim artık yapacak bir şeyim yok başının çaresine bak’.

Valiliğe gittim. Valilik bir kere 300 lira verdi, bir kere de bana ‘500 lira vereceğiz dediler. Ama hala ne 500 lira ne de verileceği söylenen 1000 lira verilmedi. Gittim sordum, ‘mesajı bekleyin, mesaj geldiği zaman size gelecek’ dediler, daha bana kimse bir şey vermemiş.”

**Sur’dan göç etmek zarında kalan Yıldız Ayak yaşadıklarını şöyle aktarmıştır:**


**Sur’dan göç etmek zarında kalan 5 çocuk annesi bir kadın ise durumu şöyle aktarmıştır:**


Göç etmek sorunda kalan bir diğer aile, 12 kişilik Akgül ailesidir. Aile evlerinden çıkarılana değin Sur’da Fatihpaşa Mahallesi’nde aynı apartmanda toplam 4 dairede aile olarak yaşadıklarını, yasak başladiğında 12 günden fazla bir süre boyunca evlerinde kalmaya devam ettiklerini aktarmıştır. Anne Akgül şunları ifade etmiştir:

Sur’dan göç etmek zorunda kalan ailelerden 46 yaşında, evli ve 7 çocuk annesi Songül İldiz yaşadıklarını şöyle aktarmıştır:

Sur'dan göç etmek zorunda kalan ailelerden Ruken İldız yaşadıklarını şöyle aktarmıştır:


Kurumlarla Yapılan Görüşmeler

Diyarbakır Eğitim-Sen


Abbas öğretmen öğrencilerin psikolojik durumları ile ilgili soruları dile getirmiştir:

Abbas öğretmen abluka sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı telafi eğitimleri ile ilgili şöylene konuşmuştur:


Kurum olarak abluka süreci ile ilgili rapor hazırladıkları; hazırladıkları raporda 13 bölümü olduğunu ve bunu öğrencilerin etkilenme derecesine göre belirlediklerini; birinci dereceden etkilenenleri ise abluka bölgesinde eğitim gören 7.450 öğrenci ve eğitim veren 300 öğretmen olarak saptadıklarını dile getirmiştir. Bu rapordan hareketle çocukların yaşadıkları travmaları gidermeye yönelik çalışmalar yapmışlardır. Çocukların özellikle travmadan kaynaklı olarak çaresizlik, bitmişlik, tükenmişlik sendromunu yaşadıklarını, sınıf içinde adapte olamadıklarını, nasıl olsa ben de öleceğim kaygısını taşıdığını belirtmiştir. Çocukların travmalarının ağır olmasının sebebi, birkaç travma yaşamalarına bağlıdır.


Abluka sürecinde eğitim emekçilerinin karşılaştıkları sorunları ise şöyle dille getirmiştir:

"Sur’da özellikle savaşa kazanmış edasıyla hareket eden Emniyet görevlilerinin, öğretmenlerin kontrol noktası sanından geçerken olan davranışlarının çok farklı arz ettiğini gözlemledik. Hatta iki öğretmen arkadaşımızın okullarına giderken silah çekmiş. Bir tanesi, Gazi Caddesi’nden yukarı çıkarken, ‘ters yoldan girdim’ diyor aracyla. ‘Okula gitmem gerekıyor, ki tank atışlarının, top atışlarının olduğu ortamda okula gitmek de zatenı ayrı bir sorun.’ Ters yola girdiği zaman polisin bir tanesi ‘sen ne yapıyorsun, ters yola girdin, ka-

Abbas öğretmen, arkadaşlarından birinin evinde, 8. katta çocuğuna kahvaltı hazırlarken vurulduğunu ve iki gözünü kaybettiğini ve felçli olduğunu dile getirmiştir:

“Bağlar’da ölen üniversite öğrencisi gençlerden bir tanesi ‘yaşamak istiyorum, çünkü oyunun sonunu görmek istiyorum’
gibi bir cümle kullanmıştı. Şiyar Baran vardı Seyrantepe’de. 7. sınıf öğrencisi, kaynaştırma öğrencisi de-

Travmatik yaklaşımlarda insanların anadillerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların iyileşti-

Mesela bir okulda yaptığımız çalışmada şunu gözlemledik: Uyumsuz dediğimiz davranışlar normal şartlarda

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesi

Diyarbakır Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Serkan Delidere, Sur’da yapılanların Diyarba-
kü’ herhangi bir kent haline getireceğini ve burada yaşanan savaşın asında kentin tamamını

Diyarbakır Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Serkan Delidere, Sur’da yapılanların Diyarba-
kü’ herhangi bir kent haline getireceğini ve burada yaşanan savaşın asında kentin tamamını

İsa Dereli, Sur’da yaşamak için gelen bir öğrenciyu ve Sur’da yaşayanın çocukunu zaten daha önceden okula devam eden kişiler olduğunun

İsa Dereli, Sur’da yaşamak için gelen bir öğrenciyu ve Sur’da yaşayanın çocukunu zaten daha önceden okula devam eden kişiler olduğunun


Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesi

Diyarbakır Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Serkan Delidere, Sur’da yapılanların Diyarba-
kü’ herhangi bir kent haline getireceğini ve burada yaşanan savaşın asında kentin tamamını

Diyarbakır Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Serkan Delidere, Sur’da yapılanların Diyarba-
kü’ herhangi bir kent haline getireceğini ve burada yaşanan savaşın asında kentin tamamını

İsa Dereli, Sur’da yaşamak için gelen bir öğrenciyu ve Sur’da yaşayanın çocukunu zaten daha önceden okula devam eden kişiler olduğunun

İsa Dereli, Sur’da yaşamak için gelen bir öğrenciyu ve Sur’da yaşayanın çocukunu zaten daha önceden okula devam eden kişiler olduğunun


Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Şubesi

Diyarbakır Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Serkan Delidere, Sur’da yapılanların Diyarba-
kü’ herhangi bir kent haline getireceğini ve burada yaşanan savaşın asında kentin tamamını

Diyarbakır Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilcisi Serkan Delidere, Sur’da yapılanların Diyarba-
kü’ herhangi bir kent haline getireceğini ve burada yaşanan savaşın asında kentin tamamını

İsa Dereli, Sur’da yaşamak için gelen bir öğrenciyu ve Sur’da yaşayanın çocukunu zaten daha önceden okula devam eden kişiler olduğunun

İsa Dereli, Sur’da yaşamak için gelen bir öğrenciyu ve Sur’da yaşayanın çocukunu zaten daha önceden okula devam eden kişiler olduğunun
Mazlum-Der Diyarbakır Şubesi Başkanı Ali İhsan Gültekin'e mevcut süreçle ilgili görüşlerini sorduk:


Ablukalar devam ederken, kendilerinin de bir takım yardım kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlarda gönüllü olarak bulunduklarını ve bu vesileyle alandan dışarı çıkmiş, şehrin farklı yerlerine göçmüş insanlara ulaşma imkânı bulduklarını dile getirerek, süreçte yaşanan hak ihlallerini tespit ettiklerini bildirmiştir. Görüşülen kişilerin hem hendek kazılmasına hem de devletin operasyon biçiminden kaynaklı yaşadığı hak ihlallerinin ve mağduriyetlerin kendilerine sıkça ulaştığını vurgulamıştır:

Bu süreçte kurumsal olarak gerekli tepkiyi gösterdiklerini söyleyen Gültekin, ancak sivil toplum kuruluşlarının bir arada koordinasyonlu olarak yeterli tepkiyi vermediğini, silahın ve çatışmanın çok yoğun olduğu dönemlerde bu tür diyalog ortamlarının gelişmediğini düşünmektedir.

Son olarak çatışmasızlık ortamının sağlanması gerektiğini ve yine masaya dönülerek çözüm sürecine kalın yerden devam edilmesini, hatta bunun tarafısız gözlemciler tarafından da hakem-lik yapılarak güçlü bir şekilde tahkim edilmesini istediğini, bunu da 1 Eylül Dünya Barış gününe bir açıklamayla deklare ederlerini söyledi.

**Diyarbakır Sanayici İş İnsanları Derneği**

Diyarbakır Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Burç Baysal, abluka sürecindeki üç aylık kayını olan kaybedilen çok yüksek boyutta olduğunu, Diyarbakır ekonomisinin şu anda dibe vurduğunu dile getirmişti:

“Diyarbakır bir çekim merkezi, hem bölgenin hem de Fırat’ın daha yukarısına doğru olan, kendini Kürt diye addedenlerin çekim merkezidir. Diğer kentlerden katbekat farklı sektörleri içerisinde barındırır bir kent olduğumuz için, bu çekim merkezi zarar gördükçe bir şekilde ayakta durabiliyoruz.”

Görsüşmemizde böyle bir süreci öngörüp öngörümediğini sorduk...
Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği

Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği'nden bir üyenin süreçle ilgili görüşleri:

Özgür Kadınlar Kongresi (KJA) / Ayla Akat


Sur Belediyesi

Sur Belediyesi Başkan Vekili Azize Değer, ablukanın devam ettiği sürece belediye olarak yaşadıkları sıkıntıları şöyle aktarmıştır:


**Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası**

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 4 Mart–22 Mart 2016 tarihinde daha önce yasak uygulandığı ve kontrollü olarak kaldırılan alanlardan; Kıbrıs Caddesi, İnönü Caddesi, Gazi Caddesi, Melihahmet Caddesi ve bu caddeler üzerindeki bazı sokaklar, pasajlar ve iş hanlarında tekstil (perakende, toptan, giyim ev tekstili), kuyumcu, iletişim, gıda, lokanta, otel, ayakkabı gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 395 işletme ve esnaf ile görüşmek üzere yap-immก eko-nomik tespit çalışmaları yapmıştır. Gösterilen 395 işletme ve esnaf ile görüşimmek üzere yap-immก ekono-mik tespit çalışmaları raporuna göre, görüşme yapılan işletmeler ve esnafın,

- Yüzde 66’sı, 90 gün ve üzerinde (3-4 ay) kapalı kaldıklarını beyan etmişlerdir. Anket çalışmasına katılanların yüzde 80’i işyerlerinin kira olduğuunu belirtmişlerdir. İşletme ve esnafların yüzde 77’si çalışan sayısının 1-5 kişilik aralığında olduğunu belirtmişlerdir. Yasadı buyunca çalışanların da ciddi bir gelir kaybına uğradıkları ve büyük çoğunluğunun yasaktan sonra daha once
- Çalıştıkları işyerlerinde çalışmaya başladıkları beyan edilmiştir.

- Sokağa çıkma yasağı sonrasında, yasak öncesi çalışan sayısına göre yüzde 30’luk bir kayıp olduğu görülülmüştür. İl’in genel işsizlik verileri ve bu dönemde diğer alanlarda ve sektörlerde oluşan kayıplar ile birlikte düşünüldüğünde, kent genelinde bir işgücü kaybının olduğunu ifade etmek mümkündür.


- Görüşme yapılan esnafın yüzde 95’i işyerlerinin tümden kapatılması, başka yere taşınması vb. farklı bir işlem yapımadıklarını beyan etmişlerdir. İşletmeler mevcut birikimleri ile veya borçlanarak ayakta kalmaya çalıştıklarını, durumun normale dönüşüne, zararların karşılanacağına ilişkin beklenti ve umutlarının olduğunu belirtmişlerdir. Bankalar ile kredi ilişkileri olan veya bu dönemde finans ihtiyacı nedeni ile kredi başvurusunda bulunan işletme ve esnaflar, bankalar ile önemli sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ankette katılan işletme ve esnafların yüzde 14’ü mevcut kredi lerinin geri çağrıldığını ifade etmişlerdir.

- Tekstil (ev tekstili, çeyizlik ürünler, konfeksiyon, giyim ürünleri vb.), ayakkabı, çanta ürünleri gibi perakende ve toptan satış yapan işletme ve esnaf, satışa sundukları ürünlerin sezonluk ürünler olduğunu, kapalı kaldıkları süre nedeni ile bütün bir sezonu kaybettik-
lerini, dağıtım ve satış ilişkilerinin bozuldugunu ve iş kaybına uğradıklarını belirtmişlerdir.

- Yasak süresince işyerlerinde kalan gıda ürünleri başta olmak üzere, satısa sunulan ürünlerin bozuluğu, kullanılamaz hale geldiği ve bu nedenlerle iş kayıpları oluştuğu belirtilmiştir.

- Tüm işletme ve esnaf, Sur ilçesine dair oluşan güvenlik algısı nedeni ile Eylül 2015'den bugüne dek kent içinde ve çevre illerden müşteri kayıplarına uğradıkları belirtmişlerdir.

- Sur ilçesinin belirli mahallelerinde yasağın devam etmesi, daha önce yasak uygulanan caddelere de kontrollü giriş çıkışların sağlanması nedeni ile işyerlerini açmalarına rağmen, iş hacimlerinin normale dönmediğini ve bu durumun devam edeceğini belirtmişlerdir.

**Ablukaya Dair Parlamento Denetim Faaliyetleri**

Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile ilgili HDP Milletvekilleri tarafından çok sayıda yazılı ve sözlü soru önergeleri, araştırma önergeleri sunulmuştur. Önergelerden sadece Meclis Başkanlığı'na sunulan “Sur ilçesi ile ilgili Meclis'e sunulan önerge” başlıklı önerge cevaplanmıştır, diğer önergelerin çoğu iade edilmiş, cevaplandırılmamış ya da işlemde bekletilmiştir.

**Çağırı Mektupları**

Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile ilgili HDP 7 çağrı metni yayınlamıştır. Bunlardan bir tanesi Eş Genel Başkanlarımızın imzasıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne ve Birleşmiş Milletlere bağlı kurumlara; Avrupa Parlamentosu’nun tüm parlamentelerine ve Başkanlığına; Avrupa Komisyonu’na; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne; büyükelçiliklere ve yurtdışındaki siyasi partilere gönderilmiştir.

HDP Eş Grup Başkan Vekilleri Çağlar Demirel ve İdris Baluken bir adet,

HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy bir adet,

HDP TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk, Sibel Yiğitalp ve Behçet Yıldırım bir adet,

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp 3 adet çağrı mektubu yollamıştır.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Parlamenteleri, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na bir çağrı mektubu

Değerlendirmeler

Diyarbakır Mezopotamya Hukukçular Derneği Eş Başkanı Emrullah Akyürekli:

“Bu aşamada ölümlerin tekrar yaşanmaması için yasakların kalkması gerekliydi. Çatışmalar masada son bulur, çatışarak karşılıklı zulmederek bir sonuca varılamayacağı açıktır. Öncelikle bu savaş konseptinin ortadan kaldırılması; en azından diyalogun hâkim olabileceği bir ortamın yaratılması gerekir. Varolan durumda ıktidar kendi canının peşinde. İnsanlık suçu işlenen bu topraklar樂 bu topraklar樂 bunların hepsinin teker teker yargılanması gerekir. Şu anda bir kaosun içerisindeyiz, bu düzenin hâkimlerinin yargılanmadığı bir süreçte huzura ulaşılacağını düşünmüyoruz.”

Sur İlçesi HDP Eş Başkanı Muharrem Kocabey:


Değerlendirmeler

Diyarbakır Mezopotamya Hukukçular Derneği Eş Başkanı Emrullah Akyürekli:

“Bu aşamada ölümlerin tekrar yaşanmaması için yasakların kalkması gerekliydi. Çatışmalar masada son bulur, çatışarak karşılıklı zulmederek bir sonuca varılamayacağı açıktır. Öncelikle bu savaş konseptinin ortadan kaldırılması; en azından diyalogun hâkim olabileceği bir ortamın yaratılması gerekir. Varolan durumda ıktidar kendi canının peşinde. İnsanlık suçu işlenen bu topraklar樂 bu topraklar樂 bunların hepsinin teker teker yargılanması gerekir. Şu anda bir kaosun içerisindeyiz, bu düzenin hâkimlerinin yargılanmadığı bir süreçte huzura ulaşılacağını düşünmüyoruz.”

Sur İlçesi HDP Eş Başkanı Muharrem Kocabey:


Özgür Kadınlar Kongresi:

“Hiç umudumuzu çalabilir mi... Biz her koşulda umutlu olabiliyoruz, yani yılların bu kadar çok isyan etmiş, arkaından katledilmiş, bu kadar ağır bedeller ödenmiş, ama yine ayakta kalmış bir halk olarak, bizi ayakta tutan umudumuz, hayallerimiz. Onu da çalmaya çalışıyorlar, yani bizi hayal edemez duruma getirmeye çalışıyorlar, umudumuuzu bitirmeye çalışıyorlar, ama o zor biraz.”

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Başkanı Raci Bilici:


Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yaptığı ekonomik tespit çalışması raporuna göre, işletmelerin ve esnafın oluşan kayıplarının giderilmesi ve sorunların çözümüne ilişkin talep ve önerileri şöyledir:

- Sur ilçesinin afet kapsamına alınarak bu kapsamında gerekli önlemlerin alınması,

- Yasak süresince oluşan hasar ve zararın karşılanması, işletme ve esnafı kısa sürede finansman açısından rahatlatacak uzun vadeli faizsiz kredi ve hibnenin sağlanması.

- Mevcut banka borçlarının yapılandırılması, faizsiz olarak ötelenmesi, yeni krediler konusunda kolaylıkların sağlanması.

- Çekleri yazılım işletme ve esnaf için sicil affi sağlanması.

- SGK, vergi, oda aidatları gibi ödemelerin silinmesi, 1 yıl süre ile ertelenmesi ve oluşan faizlerin silinmesi. Özellikle Hasanpaşa Hanı, Vakıflar İstanbul gibi vakıflara ait iş yerlerinde biriken kira bedellerinin silinmesi. Sur içinin alışveriş yapması konusunda özendirici kampanyaların düzenlenmesi.
SONUÇ


Resmi kaynakların 9 Mart 2016'da operasyonların bittiğini açıklamasına rağmen, sokağa çıkma yasakları halen devam etmektedir. 29 Temmuz 2016 itibariyle 240 gündür devam eden ablukada kimliği belirlenen 55 kişi yaşamını yitirmiş; Diyarbakır, Malatya, Antep ve Elazığ ATK’larda kimlik teşhisi için bekleyen ve kimsesizler mezarlığına defnedilen 26 ve 10 Temmuz 2016’da cenazeleri bulunan 3 kişi ile birlikte Temmuz 2015’ten bu yana Sur’da kesin olmamakla birlikte yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetmiştir.

Duvarlara “Türk’ün gücünü göreceksiniz, Kanımız aksa da zafer İslam’ındır, Allah cc her şeye yeter” gibi yazların yazılımı; 3 hilal figürlerinin çizilmesi; ‘Esedullah Timi’ imzalarının atılması bölgede 1990’lardaki Hizbullah ya da JİTEM benzeri yapılanmaların harekete geçtiğini göstermiştir.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; bu sürede yapılan operasyonlarda, aralarında 2 yüzbaşı ve teğmenin de bulunduğu 53 asker ile 17 polis ve 1 korucu olmak üzere toplam 71 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiştir. 2 Aralık tarihinden bu yana ilçedeki operasyonlarda 392’si asker 128’i polis, 3’ü korucu olmak üzere toplam 523 güvenlik mensubu yaralanmıştır.¹⁰⁷

Çatışma ve savaş politikaları, devlet şiddetı, saldırgan dil ve üslup, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen keyfi, hukuk ve insanlık dışı sokağa çıkma yasakları, sivillere yönelik saldırılar elbette sadece Sur ilçesinde yaşanmamıştır. Ama Sur’da yaşananlar tüm insanlık ailesini ilgilendirmektedir.

Bu raporla tespit edilenler, ayrıca yerel, ulusal ve uluslararası farklı kurum ve kuruluşların hazırladığı ve ekteki cd’de sunulmuş olan diğer raporlar ve belgeler tüm insanlık ailesine bir çağrı, tarihe düşülmüş olan güçlü bir nottur. Asla unutulmamasi gereken expérience ifadesidir.

Bu rapor Sur’da yaşamını yitirmiş olanlara; evini barkını, yerini yurdunu, toprağını terk etmek zorunda kalan yurttaşlarımızı, halkınına ithaf edilmiştir...
DİPNOTLAR

3  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Suriçi Kamulaştırma Kararına İlişkin Rapor, 2016
4  MHD Eşbaşkanı Avukat Emrullah Akyürekli, 16 Nisan 2016 tarihinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir.
5  http://www.insanhaklaridernegi.org/wp-content/uploads/2015/10/657756Bilan%C3%A7o-%C4%B0HD-2015-Y%C4%B1%C4%B1-%C4%B0lk-9-Ay-%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-%C4%B0hlalleri-Raporu.pdf
6  http://jinha.com.tr/components/4027505458/content/view/28717
7  http://tihv.org.tr/6-eylul-diyarbakir-sur-olaylari-inceleme-raporu/
11  Tabloda gösterilen 5 mahallede abluka bazı sokaklarda kaldırılsa da kısımı olarak devam etmektedir.
15  http://www.evrensel.net/haber/273659/surda-kusatma-altindaki-remziye-tosun-oldugumuz-bina-bombalaniyor
19  DA, Kadın, 47, Cenazeleri Yıkayan bir kadın, Yenişehir, 23 Mart 2016
20  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
21  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
22  Erkek, 50, Cenazeleri yıkamış bir imam, Bağlar, 25 Mart 2016
23  Erkek, 50, Cenazeleri yıkamış bir imam, Bağlar, 25 Mart 2016
24  Erkek, 50, Cenazeleri yıkamış bir imam, Bağlar, 25 Mart 2016
26  DA, Kadın, 47, Cenazeleri Yıkayan bir kadın, Yenişehir, 23 Mart 2016
27  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
28  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
29  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
30  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
31  AS, Erkek, Mesut Seviktek’in ailesi, Sur, 18 Mart 2016
32  Kadın, kardeşi cenazesini alamayan bir kadın, Yenişehir, 23 Mart 2016
33  Erkek, oğlunun cenazesini alamayan bir baba, Yenişehir, 23 Mart 2016
34  http://www.hurriyet.com.tr/surda-operasyonlar-bitti-40066171
35  Sur’da yaşakı olan altı mahalledeki sokağa çıkma yasağı 11 Aralık’a 17 saat ara verilmiştir, sonra ayrı mahallelerdeki yasak tekrardan ilan edilmiştir.
37  DA, kadın, 42, Meya-Der üyesi, Yenişehir, 23 Mart 2016
38  KM, kadın, 38, oğlunun cenazesini alamayan bir anne, Sur, 17 Mart 2016
39  HÖ, 26, kardeşinin cenazesini alamayan bir kadın, Sur, 17 Mart 2016