1. **Tanım**

Kadına karşı şiddetin Türkiye’de her geçen daha da artması üzerine Türkiye’de şiddetin bölgelere göre dağılımına bakarak bu bölgeler üzerinden sosyal,ekonomik ve de biyolojik faktörleri incelemeyi amaçlıyoruz.

1. **İçerik**

Bu projeyi yapmak üzere Türkiye’deki kadına karşı şiddeti üzerinde güvenilir raporları inceleyerek başlamayı planlıyoruz. Raporlar sonucunda çıkan grafiğe göre projenin rotasını belirliyeceğiz.

Bu bölgelerdeki STK’larla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın ve doktorların bu konuya nasıl yaklaştıklarını ve kadına şiddet vakasıyla karşılaştıklarında nasıl bir yol izledikleriyle ilgili görüşlerini alacağız.

Görevlilerle yapılan görüşmeler daha sonra tek tek inceleyeceğiz ve de bu bölgelerdeki farklar ortaya çıkartacağız. Eğer mümkün olursa bu bölgelerde şiddete maruz kalmış kişilerle görüşüp kendi deneyimlerini paylaşmalarını rica edeceğiz. Hem bir kadın olarak şiddete maruz kalmanın nasıl bir şey olduğunu, kendisine göre bu şiddete nelerin sebep olduğunu, bunun önüne geçilebilmek için bir şeyler yapılıyor mu bunları soracağız.

1. **Mevcut Durum ve Sorunsallar**

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice katledilişi sonrası, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili çalışmalar tekrar gündeme geldi. Bununla beraber yapılan araştırmalarda kadına karşı şiddetin her geçen yıl katlanarak arttığı görünüyor. Bu konuda pek çok kampaya başlatıldı, yürüyüşler yapıldı, bir çok STK konuşma yaptı ancak görünüyor ki istenilen başarı elde edilemedi. MyNet haber sitesinin yayınladığı bir habere gore UNICEF’in ‘Şiddeti İzleme ve Göstergeleri Kılavuzu’ isimli kitabına gore Türkiye’de en fazla 18 yaşından küçük kız çocukları maruz kalıyor ve de bunun peşinden eşler geliyor. Bununla beraber Hürriyet’in bir haberine gore 2014’te şiddet gördüğü gerekçesiyle polise başvuran kadınların sayısı 118 bin 14’e çıktı, 2013’te sayı 82 bin 205’ti. Bu proje polisin ne kadar etkin olduğu konusuna değinmeyeceğiz ama eğer görüşülen bir kurumda konusu geçerse bahsedeceğiz. Bu haberler gibi bulabileceğimiz pek çok haber var.Şiddet olguları en sık, birinci basamak sağlık kuruluşlarının, kadın hastalıkları, doğum ve acil servislerinde görülmektedir. Bu nedenle sağlık personelinin yaklaşımı ve eğitimi kadına yönelik şiddete müdahale edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Bazı hekimlerin kadına yönelik şiddeti, bu şekilde hormonal durumdan kaynaklı normal bir davranış türü ve karşı gelinemez bir durum olarak algılaması ülkedeki bu sorunu çözümsüz kılmaktadır. Kadınların her an her yerde tacize ve şiddete maruz kalma tehdidiyle yaşarken, şiddet uygulayan erkeğin hasta olarak görülmesi ve affedilmesi beklenilmektedir. Şikayetleri soruşturmadığı ve mağdurların eve dönmelerini, şikayetlerini geri almalarını söyleyen karakol memurları gibi “bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağına” yemin etmiş doktorlar da bu soruna müdahale etmeyecekleri bir aile meselesi gibi yaklaşıp,üstlerine bir sorumluluk almamaktadırlar.

1. **Uygulama Planı**
2. **Ön Çalışma**
* Türkiye’de kadına karşı şiddet grafiğinin incelenmesi
* Bölgeler arasındaki farkların tespit edilip, en çok görülen ve de en az görülen bölgelerin belirlenmesi
* Seçilen bölgelerdeki STK’ların belirlenmesi ve de kadına karşı şiddete olan politikalarının incelenmesi, ve de yetkili kişilerden randevu alınması
* Sağlık Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarının incelemesi
* Sağlık bakanlığı ve belirlenen doktorlar ile iletişime geçilmesi
1. **Saha Çalışması**
* Seçilen bölgelerde iletişime geçilen STK görevlileriyle röportaj yapılması
* STK’ların yardımıyla daha önceden şiddete maruz kalmış ve de bu kuruluşlara sığınmış kadınlarla söyleşi yapılması
* Seçilen bölgelerdeki doktorlarla mülakat yapılması ve farklı bakış açılarını değerlendirilmesi
* Kayıt altına alınmış olan ses ve görüntülerin değerlendirilmesi ve bu kayıtlardan yola çıkarak rapor hazırlanması.
1. **Çözüm Önerisi**

Yapılan röportajlar ve söyleşiler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar raporlanarak STK'lara ve Sağlık Bakanlığı'na tarafımızca iletilecek. Amacımız, hazırlanan raporun tedbirsizlik,yanlış tutum gibi eksikliklerini ortaya çıkararak bu durumları ortadan kaldırmak için yetkili makamlara yol göstermektir

1. **Görev Dağılımı**

 Ecem Erhamza (Sabancı Üniversitesi, Junior, Sanat ve Sosyal Bilimler öğrencisi): STK’larla iletişime geçilmesi, gerekli randevuların alınması ve röportajların yapılması.

 Meltem Bayrak (Sabancı Üniversitesi, Junior, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik öğrencisi: Bölgelerdeki doktorlarla irtibat kurulması ve röportaj yapılması.

 Melda Hekimoğlu (Sabancı Üniversitesi, Junior, Üretim Sistemleri Mühendisliği): Şiddete maruz kalmış kadınlarla irtibata geçip, onların bakış açısından şiddete sebep olan faktörlerin öğrenilmesi.