**Sivil Toplum Kuruluşları ve AKUT Üzerine…**

**AKUT Arama Kurtarma Derneği**

**Basın İlişkileri Birimi Sorumlu Yrd. Çiğdem Tan**

Sivil Toplum Kuruluşlarının tarihi gelişimi ve toplumdaki öneminden bahsedeceğimiz bu çalışmaya öncelikle ST (Sivil Toplum) ve STK (Sivil Toplum Kuruluşu) kavramlarını tanımlayarak başlamak isterim.

Sivil toplum, Rönesans ve Fransız İhtilali gibi iki önemli hareketin akabinde ortaya çıkan hümanizm, düşünce gücü, özgürlük gibi kavramların değer kazanmasıyla güçlenmiş bir yapıdır. En yalın hali ile vatandaşın gücü ve ortak talebini ifade eder. Sivil toplum ilk olarak 18. ve 19. Yüzyılda varlığını hissettirmeye başlamıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve Latin Amerika’da, zenci ırkı üzerinde sürdürülen kölelik sistemine itiraz eden bir grubun özgürlük çağrısı zaman içinde geniş bir coğrafyaya yayılmış ve Fransa, Kanada, Rusya gibi ülkelerde taraf bulmuş; bu örgütlü hareket 1861-1865 yıllarında ABD’de, sonrasında ise Avrupa’da köleliğin tümüyle kaldırılmasını sağlamıştır. Yine kadın hakları, işçi hakları gibi birçok konuda gösterdiği çalışmalar ile küresel başarılara imza atan sivil toplum, 20. Yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde modern dünyayı ve toplumsal yaşamı şekillendiren en önemli güçlerden biri olmayı başarmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşu kavramı ise günümüzde kullanılan anlamıyla, dünyada ilk kez Birleşmiş Milletler’in 1945 yılındaki kuruluş çalışmaları sırasında, “Üye ülkelerden herhangi birine ait olmayan kuruluşlara tanınacak danışmanlık rolü” ile kendine resmen yer edinebilmiştir.

STK’ları kısaca tanımlamak gerekirse; resmi kurumlar dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, özel kişiler tarafından örgütlenmiş, toplumdaki eğitim, sağlık, doğal afetler, çevre, bilim, insan hakları gibi çok çeşitli konularda kamu kurumlarına yardımcı olan, zaman zaman da kamu kurumlarına yön gösteren organizasyonlardır. Kâr amacı gütmeksizin çalışırlar ve elde edilen gelirlerin, bağışların tamamını STK’nın amacı doğrultusunda kullanırlar. Temelde toplumsal refahın artmasını, insanlığa değer katmayı hedeflerler. STK’lar Oda, Sendika, Vakıf veya Dernek başlığı altında kurulabilirler. İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenirler.

Türkler Osmanlı’dan beri, ahilik, vakıflar ve localarla sivil toplumun örgütlenmesini önemsemişlerdir. Cumhuriyet döneminden sonra ise ülkemizde 1980 yılı itibariyle profesyonel anlamda oluşum göstermeye başlayan STK’lar, 1990’lı yıllarda gelişimlerini hızla sürdürmüş ve 2000’li yıllar ile birlikte çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı sivil toplumu temsilen 5. Erk olarak, sistem içinde hak ettiği yeri almıştır.

Bugün ülkemizde 107.126 tane faal dernek bulunmaktadır. Bu derneklerden sayıca en fazla olanları misyonu ile belirtmek gerekirse; Mesleki ve dayanışmaya yönelik dernekler 33.000 adet civarında olup 1. sırada yer almaktadır. 2. Sırada 19.750 adet ile spor dernekleri, 3. Sırada 17.600 adet ile dinî paylaşıma yönelik dernekler bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan en önemli derneklerden örnek vermek gerekirse; AKUT Arama Kurtarma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Turkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) telaffuz edilebilir.

Yine Türkiye’de 5.378 Vakıf bulunmaktadır. Bunlardan önde gelenleri belirtmek gerekirse; AKUT Vakfı, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, TEGV, TEV, TOG, AÇEV, TEMA Vakfı, BİSAV, KAÇUV örneklendirilebilir.

Her STK’nın oluşumu aslında bir ihtiyacın sonucudur diyebiliriz. STK’lar kamu kurumlarının yetersiz ve belki ilgisiz kaldığı noktada sivil hareketi örgütleyerek bu ihtiyacı güçleri dahilinde karşılamak için çaba gösterirler. Yine kamu kurumlarına yardımcı olmak, bir konuda hassasiyet geliştirmek, farkındalık yaratmak, toplumsal gücü birleştirerek bilgiyi çoğaltmak gibi hedefler ile kurulurlar.

Kuruluş süreçleri Dernekler Kanunu’nda kapsamlı şekilde belirtilmektedir. Öncelikle hedefleri belirlemek, organize olmak ve gerekli şartları yerine getirip resmî başvuruda bulunmak gerekir.

Her STK, misyonuyla paralel olarak insanlığa hizmet eder ve çözüm metotları geliştirir. Öncelikle kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile toplumun yararını gözetir. Çalışmaları bazen bir fidan dikmek, bazen hasta çocuklara yardım eli uzatmak, bazen hayvan haklarını savunmak, bazen bir afette kurtarma çalışmalarına katılmak olur. Bütün bu faaliyetlerden doğan faydanın yanı sıra, bilhassa gençleri kötü alışkanlıklardan korur, boş zamanlarında yararlı işlerle uğraşmaya sevk eder, insan, doğa, hayvan sevgisini, yardımlaşma bilincini pekiştirir ve topumu harekete geçirir, bir olmanın önemine dikkat çekerler. STK’ların sağladıkları bir diğer fayda, çalıştıkları alanda gösterdikleri yararlılıklar neticesinde kamu kaynaklarının o alanda daha az kullanılmasına ve dolayısıyla başka bir alana aktarılabilmesine olanak yaratmalarıdır. Yalnız bu faydanın rüşvet ve yolsuzluğun olmadığı ülkelerde daha fazla olduğunun altını çizmekte fayda var.

**STK’ların kamu kurumlarına göre avantajları ve dezavantajlarına bakacak olursak;**

STK’lar tamamen halk hareketi oldukları için manevi yapılanmaları kuvvetlidir ki bu durum avantajlı oldukları noktaların başında yer alıyor diyebiliriz. Gönüllülük esası ile çalıştıkları için iş yapmaya gönlü olan kişiler bir araya gelmiştir ve bu istek başarıyı da beraberinde getirecek önemli bir etkendir. Yine STK’lar aydın ve gelişime açık, yardımsever kişilerin oluşturduğu yapılardır. STK’lar, kendi alanlarındaki konularda dahi olsa kamu kurumları gibi doğrudan sorumlu sayılmazlar. Karşılık beklemeksizin yaptıkları çalışmalardan dolayı halkın güven ve takdirini kazanmaları daha kolaydır gibi avantajları olduğu söylenebilir.

Dezavantajları ise avantajlarına göre çok daha fazladır. STK’lar en büyük problemi mali kaynak yaratmakta yaşarlar. STK’lar bağışlar ile ayakta duran yapılardır ve bu bağışlar süreklilik arz etmediği için kısıtlı imkânlar yani minimum bütçe ile hizmet sunmaya çalışırlar. Yine gönüllülük esası ile çalıştıkları için sürdürülebilir insan gücü temini noktasında zaman zaman tıkanıklık yaşayabilirler.

Aynı sayıda personel ile aynı kalitede hizmet veren bir STK ve bir kamu kurumu kıyaslandığında kamu kurumu her zaman daha avantajlı olacaktır çünkü devletin elindeki imkânlar sınırsız, STK’ların ise hayli sınırlıdır. Örneğin arama kurtarma alanında faaliyet gösteren Başbakanlığa bağlı AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığı ve onlarla aynı alanda çalışmakta olan derneğimiz AKUT, yapısal olarak aynı güçtedir. Hatta AKUT Arama Kurtarma Derneği, Birleşmiş Milletler bünyesindeki INSARAG-Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Kurulu tarafından “tüm dünyada uluslararası standartlarda arama-kurtarma yapabilme yeterliliğine sahiptir.” sertifikasını Türkiye'de ilk alan ekiptir. Bizim eğitimlerden asla taviz vermeyen, çok iyi yetişmiş insan gücümüz, AFAD’ın ise insan gücünün yanı sıra çok fazla teknik imkânı mevcut diyebiliriz. Dezavantajlı olduğumuz noktaları belirtmek için kullandığımız bu örnek bir kıyaslama gibi algılanmamalıdır çünkü AKUT Arama Kurtarma Derneği AFAD’a rakip değil yardımcı bir yapılanmadır ve ekibimiz afet durumlarında onlarla birlikte omuz omuza çalışmaktadır.

**AKUT’un bir STK olarak kurulma sürecinden bahsetmek gerekirse;**

AKUT, 1994 yılında Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün süren ve olumsuz sonuçlanan arama faaliyeti sonrası kurulmuştur. O dönemde dağcılıkla uğraşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Nasuh Mahruki ve arkadaşları, 14 gün boyunca aradıkları gençlere ulaşamayınca, dağcılık ile arama kurtarmanın farklı profesyonellikte geliştiğini gözlemeyip bu ikisini birleştirmek için arama-kurtarma eğitimleri almaya başlamışlar. 1996 yılında da derneğimiz, “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adı ile resmen kurulmuştur. AKUT, 1997 yılının Ocak ayında deprem eğitimini, Haziran ayında ise ilk sel eğitimini alarak, talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmi kurumlara yardımcı olabilir hale gelmiştir. 1998 senesinde, Adana-Ceyhan depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da “Kamu Yararına Dernek” statüsü almıştır.

AKUT, Arama kurtarma operasyonlarına ve kendi içerisindeki yapılanmasını sürdürmeye devam ederken, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Depremi meydana gelmiştir. Bu süreçte AKUT 120 gönüllüsü ile ülkenin her yerinden gelen 1000’den fazla gönüllü vatandaşı organize ederek var gücüyle çalışmış ve 200’den fazla kazazedenin hayatını kurtarmanın onurunu yaşamıştır.

Marmara Depreminin yaşandığı dönemde Türkiye’de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün elinde sadece 110 kişilik personel bulunmaktaydı. Yani 1999 Marmara Depreminde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde profesyonel olarak arama kurtarma yapabilme yeterliliğine sahip kişi sayısı, 120’si AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 230’du. AKUT’un, arama kurtarma alanında ülkemizde bir çığır açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Şu anda ülkemizde bulunan devlet, özel sektör, askerî ve STK dahil olmak üzere tüm arama kurtarma yapılanması 17 Ağustos’ta AKUT’un gösterdiği yararlılıklar örnek alınarak oluşturulmuştur. AKUT hem genel olarak STK sektöründe hem de arama kurtarmada bir inovasyon projesidir denilebilir. Her şeyin devletten beklendiği alışkanlıklar ve düzen bitmiş, her yurttaşın yurttaş olma bilinci ve sorumluluğu ile üzerine düşeni yapması gereken yeni bir sayfa açılmıştır.

Bugün ülkemizde sivil ekipler de dâhil olmak üzere 15.000’i aşkın arama kurtarma personeli mevcuttur. Bu rakam, dünya standartları dikkate alındığında, arama kurtarma alanında artık yeterli bir ülke olduğumuzu ortaya koymaktadır.

AKUT yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya dönüştürmek ve insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunmuştur. Marmara Depreminin hemen ardından gelen Yunanistan-Atina depreminde, arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev almıştır. Atina depreminin ardından yine 1999 yılında Tayvan, 2001 yılında Hindistan, 2003 yılında İran,  2005 yılında Pakistan, 2010 yılında Haiti, 2015 Nepal depremlerinde arama kurtarma; 2000 yılındaki Mozambik selinde ise tıbbi destek çalışmaları gerçekleştiren AKUT, uluslararası alanda konumunu günbegün geliştirmiştir. Bu çalışmalar insan hayatı kurtarmanın yanı sıra kamu diplomasisi faaliyeti olarak da önem arz etmektedir. Örneğin Yunanistan ve Türkiye arasında 1996 yılında Kardak kayalıkları nedeniyle yaşanan krizin 3 yıl sonrası Gölcük ve Atina depremleri meydana gelmiş; birlikte çalıştığımız Yunanlı ekipler ile iki ülkede de karşılıklı olarak gösterdiğimiz iyi niyetli çabalar, ülkeler arasındaki gerilimin azalmasında önemli rol oynamıştır.

AKUT olarak devletin kendi imkânları ile sağlayamayacağı bir sempatiyi başta afet yaşayan ülkede ve vatandaşlarında, daha sonra da dünya ülkelerinde oluşturabilmekteyiz ve yine Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu, dünya meselelerine sahip çıktığını gösterebilmekteyiz.

INSARAG standartlarına göre “Ağır Arama Kurtarma Ekibi” (Heavy) ve “Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma içerisinde AKUT, “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda Türkiye’de bu sertifikayı alan ilk ekip olmuştur.

Gücünü vatan ve insan sevgisinden alan AKUT bugün ülke genelinde 35 ekibi ve kurulma çalışmaları devam eden yeni ekipleriyle, sayısı her geçen gün artan gönüllüleriyle, çalışmalarına özveri ve kararlılıkla devam eden bir arama kurtarma grubudur.

Türkiye’nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Seminer birimimiz bu kapsamda yılda ortalama 2.000 oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak “Temel Afet Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri vermektedir.

Yine “Hayata Devam Türkiye” projemiz kapsamında AKUT tırımız Anadolu’yu karış karış gezerek 5 yılda 60.000 km. yol kat etmiş 52 il, 174 ilçede toplamda 5,5 milyon kişiye ulaşarak ve “Deprem Bilinçlendirme” semineri vermiştir.

Genel Başkanımız Ali Nasuh Mahruki, “Türkiye’nin her meselesi bizim meselemizdir.” diyerek Çocuk Hakları, Hayvan Hakları, Çevre Sorunları gibi pek çok konuda AKUT’un toplum yararına çalışmasına zemin hazırlamakta ve bizleri de her alanda duyarlı olmamız için motive etmekte ve yönlendirmektedir.

Bugün AKUT Çocuk Akademisi, AKUT Spor Kulübü, AKUT Kültür Sanat Kulübü, AKUT Kent Gönüllüleri, AKUT Öğrenci Toplulukları, AKUT Vakfı gibi yapılanmalarıyla, her yaş grubundan bireye ulaşmayı hedefleyen AKUT, % 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam etmekte; bağışlar ve kurumlara verdiği eğitimlerle mali kaynak sağlamaktadır.

AKUT, kurulduğu günden bugüne dek gerçekleşen 1.889 operasyonda 2.060 kişiyi, 912 hayvanı kurtarmış ve 287 ex bireyi de bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiş; alanında tüm dünyada tanınan saygın bir arama kurtarma organizasyonudur.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan ulusal ölçekli bir ankette, ülkenin TSK’dan sonra en güvenilir kurumu olarak gösterilen AKUT, bir sivil toplum kuruluşu olmasına yani karşısında çok daha güçlü yapılanmalar bulunmasına rağmen, elde ettiği bu onuru vatan sevgisine, karşılıksız yardımseverlik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalışına ve her zaman çok çalışmaya borçludur.

Kaynakça:

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Nasuh Mahruki Vatan Lafla Degil Eylemle Sevilir

AKUT Tarihçe