**KAÇAK ÇOCUKLAR: BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ HİKÂYELERİ**

**Amaç:**

Bu projede amaç Bulgaristan ve Türkiye’nin göç politikalarını incelemek ve bu on yıllık süreç içinde kültürel değişim ve yeni yaşantılarına adapte olma noktasında göç ettirilen çocukların neler yaşadıklarına, hikâyelerine ve bugünkü yaşamlarına tanık olabilmektir. Bugün hem Türkiye’de hem de Bulgaristan’daki birçok kişi tarafından yaşandığından dahi haberdar olunmayan bu hikâyeleri gün sözlü tarih yöntemiyle projelendirmiş bir belgesel çalışması ile gün yüzüne çıkarmak projenin temel hedefidir.

Hızla akan zaman içinde kaybolmuş bu hikâyelerin Bulgaristan Türklerini tanıma, kültür aktarımının boyutlarını inceleyebilme ve toplumsal bilinç kazandırabilme noktasında bilgilendirici bir veri olarak belgesel çalışmaları içine ve tarih sayfalarına iliştirilebilecek bir çalışma haline getirilmesi projenin birincil hedefidir.

**Projenin Konusu:**

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilişiyle birlikte geride önemli oranda bir Türk azınlık kalmıştı. Bulgaristan’daki Türk azınlığın hakları ikili ve çok taraflı antlaşmalarla güvence altına alınmışsa da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlayan ve 1989’da Bulgaristan’daki sosyalist sistemin yıkılışına kadar geçen süre zarfında ülkedeki Türk azınlığa yönelik çeşitli asimilasyon politikaları uygulanmış ve Türk nüfus göçe zorlanmıştır. Türklerin bu göçü sırasında Türkiye Cumhuriyeti göçmenleri kabul noktasında oldukça olumlu bir tavır sergilemiş ve hatta göçmenleri ülkenin çeşitli bölgelerine yerleştirdikten sonra onlara çeşitli mülk edinme ve istihdam yardımlarında bulunmuştur.

Bulgaristan Türklerine yönelik misafirperver tavır 1990’ların ortasında açık bir biçimde değişmiştir. Reel sosyalizmin sonlanışının ardından Bulgaristan’da yaşanan ekonomik kriz sonucu, pek çok Türk iş bulma umuduyla Türkiye’ye yönelmiştir. Gayri resmi kaynaklara göre, sadece 1993-96 arasında yaklaşık 200.000 Türk ve Pomak yasadışı şekillerde Türkiye’ye girmiştir. Göçü engellemek isteyen Türk yetkililerin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarına vize alımını zorlaştırması bu hareketi biraz azaltmış olsa da, bazı Türkler Bulgar isimleri alarak ya da kaçakçılar aracılığıyla Türkiye’ye gelmeye devam etmişlerdir (Özgür-Baklacıoğlu, 2003: 213). 2001’den itibaren ise esnek vize politikaları sayesinde ve Türkiye tarafından çıkarılan geçici “aflar” sayesinde Türkiye’ye giriş yasadışı olmaktan çıkmıştır.[[1]](#footnote-1)

**Uygulama:**

Özellikle 1991-2001 arası on yıllık süreçte birçok Bulgaristanlı Türk Türkiye’ye vize yoluyla giriş yapmış ve daha sonra kaçak durumda ülkede ikamet etmeye devam etmiştir. Bu dönemde özellikle çocuklara vize verilmediğinden birçok ebeveyn çocuklarını ülkeye kaçak yollardan getirmek zorunda kalmıştır. Bu çocuklar kaçakçılar aracılığı ile yürütülerek, gemilere, tırlara veya bavullara gizlenerek ve daha birçok farklı yoldan Türkiye’ye getirilmiştir. Bugün birçoğu Türkiye’de ikamet izni veya vatandaş olmuş olarak ikamet etmekle birlikte bir kısmı da Bulgaristan’a kesin dönüş yapmış ve 2008’de Bulgaristan’ın AB’ye üye kabul edilmesiyle Avrupa’nın çeşitli yerlerine dağılmış durumdadır.

Belgeselin yaklaşık on kişiyle yapılan bir sözlü tarih çalışmasını ve göç dönemindeki haber ve gazete kupürlerine yer verilen arşiv eklentilerini içermesi planlanmaktadır. Projede yer verilecek kişilerin bir kısmı Türkiye’ye kaçak olarak gelmiş ancak daha sonra geri dönmüş, bir kısmı da Türkiye’de ikamet etmeye devam etmiş 1991-2001 döneminde çocuk yaşta olan kişilerle gerçekleştirilecektir.

1. Parla A, Danış Didem; Nafile Soydaşlık: Irak ve Bulgaristan Türkleri örneğinde göçmen, dernek ve devlet. [↑](#footnote-ref-1)