**“ÜNİVERSİTELERDE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL**

**SALDIRIYA KARŞI NELER YAPILABİLİR?”**

**ÇALIŞTAYI IV**

8 KASIM 2014

**ÇALIŞTAY RAPORU**

  Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) tarafından evsahipliği yapılan *6. Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Neler Yapılabilir Çalıştayı*, 08 Kasım 2014 tarihinde KOÇ Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi. Çalıştayda Koç Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi’nden ve Eğitim-Sen’den katılımcılar yer aldırlar.

“Üniversitelerde cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı neler yapılabilir?” sorusu çerçevesinde ilki Ankara Üniversitesi, ikincisi Doğu Akdeniz Üniversitesi, üçüncüsü Anadolu Üniversitesi, dördüncüsü Koç Üniversitesi ve beşincisi Galatasaray Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalıştayların devamı niteliğinde toplanan altıncı çalıştayda, cinsel taciz ve cinsel saldırı sorunlarının çözümüne yönelik katılan üniversitelerin güncel uygulamaları paylaşıldıktan sonra, yeni öneriler sunuldu. Üniversiteler tarafından cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı yürütülen çalışmalarda karşılaşılan problemler tespit edilerek, çözüm yolları belirlendi.

Çalıştay amacına ve gündemine uygun olarak tamamlandı. Diğer çalıştaylarda üniversiteler arası haberleşmenin ve yardımlaşmanın sağlanması amacıyla kurulan iletişim ağının yeni katılımcıların eklenmesiyle genişletilmesi benimsendi. Çalıştay boyunca üzerinde durulan hususlar şunlardır:

**I. ÖNCEKİ ÇALIŞTAYLARDA NELER YAPILDIĞI ÜZERİNE NOTLAR**

Sayın Prof. Dr. Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi-CTS Koordinatörü) tarafından daha önceki çalıştaylarda konuşulanların ve verilen kararların üzerinden geçildi ve yedinci ve sekizinci çalıştayların sırayla Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yapılmasına karar verildi.

Prof. Dr.  Gülriz Uygur (Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi-CTS Koordinatörü) tarafından üniversiteler arası çalıştayların ilk ne zaman ve hangi amaçla yapılmaya başlandığının nedenleri belirtildi.

* İlk çalıştay Ankara Üniversitesi’nde daha çok Ankara’daki üniversitelerin katılımıyla 28 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşti. Çalıştayda öncelikle “Sorunu Farkında mıyız?” ve “Bununla ilgili neler yapıyoruz?” konuları üzerinde duruldu. Ardından diğer üniversitelerin neler yaptığı hakkında konuşuldu.
* Beşinci çalıştay 16 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde yapıldı. Çalıştaya katılan üniversitelerin sayısı arttı.
* Çalıştaylar sadece Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi’nde de gerçekleştirildi. Bu çalıştay İstanbul’da yapılan üçüncü çalıştaydır.
* Öncelikle yeni katılan üniversitelerden başlamaya karar verildi. ‘Bu üniversiteler ve merkezleri cinsel taciz ve saldırı konusunda neler yapmaktalar, bir birim oluşturdular mı ya da politika belgesi yapma yolundalar mı yoksa yolun çok mu başındalar ve bu konuyla ilgili sıkıntıları neler?’ gibi soruların yanı sıra ‘Baştan itibaren çalıştaylara katılan üniversiteler neler yaptılar, 16 Mayıs’tan beri bir değişiklik oldu mu ve gerekli anlatmaları önerildi mi?’ sorularının cevapları arandı.
* Öğleden sonraki oturumda da ‘Öneriler başlığı altında neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleriz?’ sorularının tartışılması önerildi. Öncelikle bu çalıştaya yeni katılan üniversitelerin neler yapmakta olduğunun paylaşımının yapılmasına daha sonra ise diğer üniversitelerin son çalıştaydan bu yana neler yaptıklarını paylaşmalarına karar verildi. Geçen seneki önerilerden yararlanarak konuyla ilgili ‘o günden bugüne neler yaptık, neler yapamadık?’ gibi soruların değerlendirilmesi gerektiği söylendi.

**II. CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI ÜNİVERSİTELERDEKİ**

**UYGULAMALAR**

Yard. Doç. **Pelin Işıntan, Özyeğin Üniversitesi,** Hukuk Fakültesi

* Özyeğin Üniversitesinde hukuk fakültesi bazında da üniversite bazında da bu konuyla ilgili çalışan bir merkez olmadığı belirtildi.
* Üniversitenin bu çalıştaya katılma amacı konu hakkında ve farkındalık nasıl yaratılır hakkında bilgilenmek olduğu belirtildi.

Öğr. Gör. Tuğba Gülen**, Hitit Üniversitesi,** İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Kadın ve Aile Merkezi

* Hitit Üniversitesi’ndeki merkezin henüz bir senelik bir merkez olduğu belirtildi.
* Toplumsal cinsiyet eşitliği bazında destek alındığı, fakat cinsel taciz ve saldırı hakkında hiçbir çalışma yapılmadığı belirtildi.

Yard. Doç. Özlem Belkıs, **9 Eylül Üniversitesi**, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık – Dramaturji Anasanat Dalı

* Üniversitenin cinsel tacize yönelik bir çalışması olmadığı belirtildi.
* Bu çalıştayda bilgi edinmek için bulunulmakta oldukları belirtildi.
* Çok büyük bir üniversite olmasına rağmen herhangi bir şikâyet olmadığının farkına varıldığı ve bunun büyük bir eksiklik olarak değerlendirildiği belirtildi. Yönetime intikal etmiş herhangi bir dosyanın bulunmaması sebebiyle farkındalığa yönelik çalışmaların artması gerektiği belirtildi.
* Üniversite hukukçusunun çok önemli olduğu vurgulandı. Her ne kadar taraf da olsa, ‘Olayın en kolay şekilde mağdurun lehine nasıl atlatılabilir, süreç iyice ilerlemeden neler yapılmalıdır?’ gibi soru ve konularda üniversite hukukçusunun desteğine ihtiya duyulacağı belirtildi.

Yard. Doç. Olga Hünler, **İzmir Ekonomi Üniversitesi,** Psikoloji Bölümü, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Kadın Çalışmaları Merkezi

* Eko-Kam birimi bir süredir faaliyet göstermekte olduğu, özellikle homofobi karşıtı çalışmada ve 8 Mart’ta farkındalık çalışmalarında aktif halde geldikleri belirtildi.
* Büyük bir avantaj olarak öğrenci gruplarıyla çalışma fırsatının oldukça çok olduğu belirtildi. Bu çalışmaların özellikle flash-mob yürüyüşleri, konferanslar ve seminerler şeklinde gerçekleştirilmekte olduğu belirtildi.
* Bir Politika belgesi hazırlanmaya çalışıldığı, fakat hem ayırımcılık hem cinsel saldırı ve taciz birlikte ele alınmaya çalışıldığı için konunun içinden çıkılamadığı belirtildi.
* Her birinci sınıf öğrencisinin katılımının zorunlu olduğu oryantasyon dersinin üniversite programına konduğu belirtildi. Bu programın farklı seminerlerin birleştirilmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bu seminerlerin her sene toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine olduğu, fakat bu sene ek olarak ilk kez cinsel saldırı ve taciz üzerine de oryantasyon yapıldığı belirtildi. Bundan hemen sonra da birçok çağrı aldıklarını ve bu konuyla ilgili çalışmalara geç kaldıklarının fark edildiği belirtildi.
* ‘Çalışmalar Eko-Kam’a bağlı şekilde mi yoksa rektörlük altında mı veya ayrı bir birim ile mi sürdürülmeli’ konularında düşünceler belirtildi.
* Neler yapabilecekleri konusunda önerilere açık oldukları belirtildi.

Yard. Doç. Dr. İnci Parlaktuna, **Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,** İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi,Osmangazi Üniversitesi-Kadın Araştırma Merkezi

* Es-Kam cinsel taciz ve saldırı adında alt grubun kurulduğu belirtildi. Grubun içerisinde barodan iki tane ve üniversitenin hukuk müşaviri ile birlikte üç tane avukat, PDR ve Psikiyatri bölümünden ikişer olmak üzere dört tane öğretim üyesi ve yönetim kurulunun bulunduğu belirtildi.
* Çalışmalarını daha çok farkındalık konusunda yapmayı planladıkları belirtildi. Bu konu hakkında broşür basmak istedikleri belirtildi.
* 25 Kasım’da öğrencileri bilgilendirmek adına bir etkinlik düzenleneceği belirtildi.
* Sn. Gülriz Uygur’dan da destek alıp yüz yüze farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapmak istedikleri belirtildi.
* Üniversitede PDR merkezi kurulması hakkında planları olduğu, bu konuda bu merkezlerin farkındalık arttırmak dışında yapabilecekleri çok fazla şey olmadığını düşündüklerini ve bu yüzden bir PDR merkezinden danışmanlık almak istedikleri belirtildi. Rektörlükle bir PDR merkezi kurma konusunda tasarılara başlanıldığı belirtildi..

Sebahat Duran, **İstanbul Teknik Üniversitesi,** Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

* Önceki çalıştayda hazırlık aşamasında oldukları, şu anda ise senatodan hiçbir değişiklik almadan geçen bir yönergeleri olduğu belirtildi. Bir daha fırsat olamayabileceği düşüncesiyle cinsel taciz ve saldırıyı aynı yönergede ele aldıkları belirtildi.
* Komisyona disiplin soruşturmasında yardımcı olması açısından bir belge hazırladıkları belirtildi. Komisyon şartlarında merkezden en az iki kişinin bulunacağı ve kadın sayısının erkek sayısından az olamayacağı üzerine görüşüldüğü ve bu şartların hiçbir itiraz almadan kabul edildiği belirtidi. Komisyonun şu anda halen kurulma aşamasında olduğu ve komisyona kişi alımının merkezden yapılacağı belirtildi.
* Ön değerlendirme komisyonu oluşturulması ve bu komisyonda kadın araştırma merkezinden iki üyenin bulunması konusunda çalışmaların yapılmakta olduğu belirtildi. Bu komisyonda yüzde elliden fazlanın kadınlardan oluşması ve diğer üyelerin erkekler olması konusunda çalışmaların sürmekte olduğu belirtildi.
* Soruşturma uygun bulunursa, sonrasında soruşturma komisyonunun oluşturulacağı belirtildi. Bu komisyon isteminin senatodan geçtiği belirtildi.
* Gizliliğin en temel unsur olduğu belirtildi. Genel sekreterliğe başvuru çok gizli olmasa da gizliliğin sağlanmaya çalışıldığı belirtildi.
* Bir komisyon oluşturulduğu ve bu komisyonda psikolojik danışmana, hukuk müşavirine ve üniversite güvenlik amirine yer verildiği belirtildi. Hukuk müşavirinin komisyondaki önemi vurgulandı.

Sema Sancak, **Yüzüncü Yıl Üniversitesi,** Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

* Galatasaray Üniversitelerden döndükten sonra rektörle görüşmelere başlandığı belirtildi. Yönerge hazırlama konusunda çalıştaya katılan diğer üniversitelerin yönergelerinden yararlanılmaya çalışıldığı belirtildi. Rektörün bu yönergeye sıcak baktığı ve hazırlandıktan sonra senatodan geçireceği belirtildi.
* Yönerge hazırlamadan önce bir çalıştay yapılmasının öngörüldüğü ve gerçekleştiği belirtildi. Çalıştaya üniversitede farklı bölümlerden birçok hocanın katılımının sağlandığı belirtildi.
* Bu çalıştayda öncelikle cinsel taciz ve saldırı nedir konusunda bir bilginin verildiği ve bu ayrımı çoğu hocanın bilmediği ve orada öğrendiği belirtildi.
* Çalıştayın sonucunda çıkan bazı sonuçlar şunlardır;

1. En çok hemşirelik yüksekokulunda cinsel tacizin gerçekleştiği belirlenmiştir ve özellikle staj döneminde bu tarz olayların daha çok arttığı gözlemlenmiştir.
2. Üniversitede broşürler hazırlanarak okula kayıt döneminde dağıtılması düşüncesi gündeme gelmiştir. Bu broşürler öğrencilerin üniversite hayatları boyunca herhangi bir cinsel tacize veya saldırıya maruz kaldıklarında neler yapabileceklerini içermelidir denmiştir. Aynı zamanda bu broşürler okulda bir Kadın Sorunları Merkezi olduğunun bilinmesi için yapılacaktır.
3. Rektörlüğün de onayı ile, okulun ilk haftası derslerde cinsel taciz ve saldırı konusunda öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
4. Bazı hocalar bu bilgilendirmenin sadece üniversite bazında kalmaması gerektiğini ve şehre de yayılması gerektiğini düşünmektedir.
5. Kampüse gelen otobüs ve minibüs şoförlerine bilgilendirmek amaçlı eğitimler verilmesi konusu gündeme gelmiştir. Çünkü geçmişte bu konu çerçevesinde bir olay yaşanmıştır. Şoförler Odası Birliği ile bir bilgilendirme çalışması yapılması istenmektedir. Bu bilgilendirme en azından bir şoförün bu olaya kalkışması sonucunda neler olacağını öğrenmesi konusunda yararlı olacağına karar verilmiştir.
6. Çalıştaya devlet hastanesinden de bir psikolog katılmıştır. Kendisi konuştuğu çoğu kadının cinsel tacize uğradıklarını belirtmekten çekindiğini gözlemlemiştir ve bu sebeple kadınların da bu konuda güçlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Çalışmaların bu konuda da odaklanması gerektiği kararı alınmıştır.
7. Ortak bir karar olarak danışman hocaların cinsel taciz ve saldırı konusunda eğitilmesi gerektiği belirtilmiştir. Cinsel tacizin ne olduğu konusunda birçok hocanın bilgisi eksiktir ve eğer onlar da konuyu daha iyi bilirlerse, öğrencileri de daha iyi yönlendirebileceklerdir.
8. Daha önce Zürih Üniversitesi’nde çalışan bir hoca orada gözlemlediği bir uygulamadan bahsetmiştir ve burada da bu vakanın olup olamayacağı tartışılmıştır. Bu uygulama hocaların kapılarının her zaman açık kalması yönündedir. Böylelikle ne hocaya iftira atılabilecektir ne de hoca cinsel tacize veya saldırıya kalkışabilecektir.

* Bu çalıştayda çıkan sonuçlar doğrultusunda Van’a dönünce bir yönerge hazırlanacaktır. Bu yönergenin rahatlıkla rektörlükten geçebileceği çünkü yönetimin bu konuya çok önem verdiği ve özellikle son dönemde yaşanan -iki hocanın savcılığa verilmesi- olaylardan ötürü rektörlüğün konuyla iyice ilgilendiği belirtildi.
* Üniversitenin özellikle öğretmen-öğrenci arasındaki vakalar üzerinde çalışmalar yapma isteğinin olduğu çünkü öğrenci-öğrenci arasındaki vakalarda çözümün bulunduğu fakat öğretmen-öğrenci veya öğretmen-asistan arasındaki vakalarda çözüme çok ulaşılamadığı belirtildi.
* Spot filmlerin önemi vurgulandı.
* Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda seminerler, eğitimler verildiği belirtildi. 2009 yılında başlamış olan bu eğitimlerin depreme kadar verilmesine devam edildiği belirtildi. Derslerde bu konunun anlatıldığı, bu seminerlerin içinde kadına yönelik şiddet ve taciz konusunda da bilgilere yer verildiği belirtildi.
* Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmaların yapıldığı, hem doktor hem hemşire hem de güvenlik çalışanlarına bu eğitimlerin verildiği belirtildi. Özellikle Doğu bölgelerinde cinsel taciz ve saldırı konusunda intihar vakaları çok gözlendiği için bu eğitimlerin çok önemli olduğu vurgulandı.
* Kadın Dostu Kent Projesi’nin içinde yer alındığı belirtildi.
* Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucunda ildeki tüm rehber öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildiği belirtildi.
* İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar çerçevesinde karakollarda kriz masalarında çalışanlara ve konuyla ilgili birimlere toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete ve cinsel saldırı ve tacize maruz kalan kadınlarla nasıl iletişim kurulacağı konusunda eğitimler verildiği belirtildi.

Doç. Dr. Hülya Şimga**, Koç Üniversitesi**, Felsefe Bölümü, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın ÇalışmalarıAraştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)

* Daha önceki çalıştayda hazırlanmakta olduğu belirtilen yönetmeliğin hazırlandığı belirtildi. Cinsel Tacizi Önleme Yönetmeliği’nin onaylandığı ve yayınlandığı belirtildi. Bu yönetmeliğe internet üzerinden de ulaşılabilinmekte olduğu belirtildi. Koç-Kam’ın bu sürece başından sonuna danışmanlık verdiği belirtildi. Yönetmeliğe bazı hukuki problemlerle karşılaşabilecekleri söylendiği için öğrencilerin dâhil edilemediği belirtildi.
* Eğitim slaytlarından oluşan kısa bir tanıtım filmi çekilmesi için çalışmaların sürmekte olduğu belirtildi.

Prof. Dr.  Gülriz Uygur, **Ankara Üniversites**i, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi-CTS Koordinatörü)

* Üniversitenin zaten mevcut olan bilgilendirme telefonlardan 24 saat merkeze ulaşılabileceği duyurusunun tekrar yapıldığı belirtildi. Oradaki çalışan personele eğitim çalışması yapıldığı belirtildi.
* Destek biriminin yaptığı iki ayrı görevin; birim olarak bilgilendirme toplantısı yapması ve doğrudan doğruya şikâyet için bu birime gidilebilme imkanını sağlaması olduğu belirtildi.
* Bilgilendirme toplantılarının her sene 25 Kasım ve 8 Mart’ta üniversite düzeyinde yapılmakta olduğu belirtildi. Bu sene ilk defa bu çalışmaya oryantasyonda da yer verildiği ve çok ilgi gördüğü belirtildi.
* Şikâyetlerin çok arttığı vurgulandı. Bunun, farkındalığın arttığının ve artık bu konunun gün yüzüne çıkmış ve tartışılabilir düzeyde olmuş olduğunun göstergesi olması açısından büyük önem taşımakta olduğu belirtildi. 2011 yılından, yani birimin ilk çalışmaya başladığı yıldan bugüne, şikâyette bulunabilme oranlarının artması ve bu konunun daha görünür hale gelmesinin büyük bir adım olduğu vurgulandı.
* Yönetim kurulunun genişletildiği; sendika temsilcisi, idare temsilcisi, memur ve öğrenci temsilcilerinin de içinde bulunduğu ve diğerleri öğretim üyelerinden oluşan on bir kişilik bir kurul oluşturulduğu belirtildi.
* Hülya Hoca’nın belirttiğinin bir versiyonunu, başlangıçtan beri yapılanları bir belgesel filme dönüştürme isteklerinin olduğunu belirtti. Belki diğer çalıştaya yetişebileceği belirtildi.
* Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi konusundaki İstanbul Sözleşmesinin Ankara Üniversitesi’nde yürürlükte olması ve çok önemli olması konularına değinildi. Avrupa’da, İstanbul Sözleşmesini denetleyici uluslararası kurum kurulmasının gündemde olduğu ve eğer böyle bir kurum kurulursa belki Ankara Üniversitesi’nin de alt kurum olarak eklenebileceği belirtildi.
* İstanbul Sözleşmesi’nin farkındalık yaratmayı bir görev olarak yüklediği için çok önemli olduğu belirtildi. Bu çalıştayın da bu yüzden İstanbul Sözleşmesi’ne dayanmakta olduğu vurgulandı. İstanbul Sözleşmesi’nin özellikle bir maddesinın tecavüz ve cinsel saldırı konusunda kriz merkezlerinin kurulmasını öngörmekte olduğu ve bu yüzden özellikle hastanesi olan üniversitelere büyük sorumluluk düşmekte olduğu belirtildi. Ankara Üniversitesi’ne bağlı olan İbn-i Sina Hastanesi’nde kriz odalarının oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Bu kriz odalarının tecavüz veya herhangi bir cinsel saldırıdan sonra mağdurların ilk olarak başvuracakları yerler olduğu belirtildi. Özellikle doktorların bu vakalarda çok çaresiz kalmasından ötürü kriz odalarına çok ihtiyaç olduğu vurgulandı.
* Hocadan, öğrenciye veya asistana saldırı olduğunda ne yapılacağı konusunda muhafazakâr yaklaşımlarla karşılaşıldığı ve bunun çok zorlu bir konu olduğunun üstünde duruldu. Özellikle bazı fakültelerde kemikleşmiş yapılardan bu konuyla ilgili kuvvetli direnme yapılarıyla karşılaşılmakta olduğu belirtildi.
* Ankara Üniversitesi’nde iki hocadan birinin istifaya zorlandığı fakat diğerinin hala üniversitede çalıştığı ve bu birime karşı saldırıda bulunduğu belirtildi.
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden gelen soruya yönelik olarak bu kriz odalarının, psikiyatri bölümü olsa dahi, bulunması gerektiği belirtildi. Çünkü bu kriz odaları acil bölümünde konuşlandırılmakta olup, ilk müdahalenin yapıldığı yer olmaları bakımından konuyla ilgili kişilerin bulunmasının önemli olduğu vurgulandı. Nasıl delil toplanacağının bilinmesi ve kişiyi ilk karşılamanın çok önemli olduğu üzerinde duruldu. Kriz odalarında psikolog ya da bu konuyu bilen sosyal hizmet uzmanın bulunması gerektiği belirtildi.
* Hademenin ve personelin de kişiye nasıl davranacakları konusunda bilgili olmasının gerekliliği üzerinde duruldu ve bu yüzden bir ekip oluşturulması gerektiği ancak devamlı çalışacak kişinin bunu bilen bir sosyal hizmet uzmanı olması gerektiği, o kişinin psikolog olmasının şart olmadığı belirtildi.
* Öğrenci ayağının farkındalık ve çalışmaları yaygınlaştırma konusunda çok önemli olduğu vurgulandı.
* Her üniversitenin yapısının, öğrencisinin, idari personelinin, eğitim kadrosunun ve ihtiyaçlarının farklı olduğu, bu yüzden her üniversitenin bu çalıştaylardan örnekler alarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapması gerektiği belirtildi.
* Eğitimin sürekliliğinin önemi vurgulandı. Sürekli yeni öğrenciler geldiği için bu eğitim ayağının hiç durmadan çalışması gerektiğine değinildi.
* Ankara Üniversitesi’nde Can Candan’ın “Benim Çocuğum” belgeselinın izlenildiği, üniversitedeki homofobik yaklaşımlardan ötürü bu belgeselin yayınlanmasının farkındalık konusunda oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtildi. Filmin bu sene içinde yeniden gösterilmesinın hedeflendiği belirtildi.
* Ankara Üniversitesi’nin en büyük probleminin idari personelde, hocalarda ve öğrencilerde cinsiyetçi tutumun gözlenmekte olduğu belirtildi. Bu konuda neler yapılabileceği konusunun gündemde olduğu belirtildi.
* Cinsel taciz henüz üniversitenin içinde tam olarak engellenemediği için üniversite dışındaki problemlerle ilgili çalışmalara başlanamadığı belirtildi. Şimdilik en büyük hedefin üniversite içindeki sorunların temizlenmesi olduğu belirtildi.
* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden gelen bir soruya yönelik olarak İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki bağlayıcılığından söz edildi. İstanbul Sözleşmesi’nin bir hukuk normu olmasından dolayı buna uyulmak zorunda olunduğu, zaten Anayasanın 90. Maddesinde de buna değinildiği belirtildi. İstanbul Sözleşmesi’nin iki tane çok önemli maddesi üzerinde duruldu. Bunların; toplumsal cinsiyet ile ilgili konularda soruşturma vb. varsa bunlarda konu ile ilgili yetkili uzman kişilere yer verilmesi gerektiği ve kriz merkezlerinin kurulması zorunluluğu olduğu belirtildi. Bu çalıştayların hukuki gerekçesinin de yine İstanbul Sözleşmesi’ne dayanmakta olduğu dolayısıyla bağlayıcılığı vurgulandı. Sözleşmenin bu hükümlerine göre, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini seçmeli ders olarak vermek zorunda oldukları belirtildi.
* Hukuksal bürokrasi konusunda hukuksal destek alınmasının çok önemli olduğu belirtildi (örn: soruşturmaya nasıl gidileceği konusunda hukukçuların desteğinin çok önemli olması gibi).
* Boğaziçi Üniversitesi’nin hukuki tıkanmayla ilgili sorunların çözümü için komisyonda bir hukukçuya sahip olması gerektiği belirtildi. Bu desteğin STK’lardan yahut barolardan alınabildiği belirtildi.
* Şikâyet dilekçesi gelmeden hukuken hiçbir şey yapılamadığı, en fazla dekanlığa bilgi verilebilineceğini ve onların da hocayı uyarabileceği belirtildi (hoca bu tür davranışlara devam etse de şikâyet dilekçesi gelmeden hukuken herhangi bir şey yapılamamaktadır).
* Rektörlüğün soruşturma konusunda geri durmadığı ve hep yardımcı bir tavır sergilediği belirtildi.
* Aynı kentte olan üniversiteler arasında bir platform bulunup bulunmadığı konusunda sorulan soruya yönelik olarak böyle bir platformun bulunmadığı fakat CTS ağındaki herkesin birlikte organize olarak çalıştığı belirtildi. Ayrı olarak İzmir Üniversiteleri Platformu gibi bir platformun henüz olmadığı belirtildi.

Doç. Dr. Can Candan, **Boğaziçi Üniversitesi**, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu, Sevda Cora, Boğaziçi Üniversitesi, Mediko Sosyal Merkezi ve Damla Pinçe, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi tarafından üniversitede yapılanları ve yapılması planlanan faaliyetlerin bir sunumu yapıldı. Sunumda değinilen konular:

* CİTÖK bazında kurumsal çalışmalar yürütülmüştür. Farklı vakalarla uğraşılmıştır, bunlar personel-personel, personel-öğrenci ve öğretmen-öğrenci üzerinden gerçekleştiği belirtildi. Öğretmen ve öğrenci arasındaki vakalarda zorluk yaşandığı belirtildi.
* Yapılanlar mahallede ve çevrede toplumsal harekete dönüştürülmeye çalışıldığı belirtildi. Öğrenci kulübü ve kurumsal kısım el ele etkinlikler yapıldığı belirtildi.
* Komisyonun başlangıcı, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırma Kulübü’ne (BÜKAK) dayanmakta olduğu belirtildi. Bu komisyonun BÜKAK’ın çalışmalarından evrildiği belirtildi. Komisyon, çalışmalarına akademik personel, idari personel ve öğrenci bazında devam edildiği belirtildi.
* Komisyonun çalışmaları; psikolojik, tıbbi ve hukuki destek vermek ve en önemli amacı farkındalık yaratmak olduğu, faşizan önlemlerle çok yol kat edilmediği fakat farkındalık yaratılarak daha çok yol kat edildiği belirtildi, bu yüzden ilk amaçlarının farkındalık yaratmak olduğu vurgulandı.
* Komisyon çalışmalarını kişinin kendini rahat hissetmesi için gizlilik esasına dayanarak sürdürmekte olduğu, yani edinilen bilgiler komisyon dışında kimseyle paylaşılmadığı belirtildi.
* Komisyon ikisi erkek olmak üzere on iki kişiden ve farklı inisiyatiflerde üyelerden oluştuğu belirtildi. Komisyona katılımın gönüllülük esasıyla olduğu fakat öğrenci dekanlığı gibi bazı bölümlerin daimi olduğu belirtildi. Ama isteyen her kişinin hangi bölümde olursa olsun komisyona katılabilmekte olduğu belirtildi. Komisyondaki erkek üye sayısının azlığı üzerinde duruldu, fakat komisyon eş başkanın erkek olmasının komisyona erkek hocaların bakış açısını önemli yönde etkilediği vurgulandı. Farklı inisiyatiflerden üyelerin bulunmasının ise komisyona farklı bakış açılarının kazandırılması yönünde büyük önem taşımakta olduğu belirtildi.
* Can Candan’ın komisyona başkanlık etmesinden ötürü diğer erkek öğretim üyelerinin de komisyona olan ilgilerinin arttığının gözlemlendiği belirtildi.
* Komisyon üyeliğinin gönüllülük esasına dayanmasının önemi vurgulandı fakat gönüllülüğün de bir süre sonra zorluk çıkarıp çıkarmayacağı konusunda tartışmalar yapıldı.
* Hülya Şimga’dan gelen soruya yönelik olarak yönetmeliğin öğrenci, öğretim üyesi, memur ve çalışanları kapsaması konusunda bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi. Rektörün yaklaşımı dolayısıyla bürokratik konularda sorunlarla karşılaşılmadığı, fakat yaşanan en büyük sorunun üniversitedeki iki avukatın bu konuda yeterince duyarlı olmayışı ve konuyla ilgili yeterince bilgilerinin olmayışı üzerinde duruldur. Komisyonun bu yüzden konu hakkında dışarıdan daha duyarlı ve konuyla daha ilgili bir avukattan yardım aldığı belirtildi.
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden gelen bir soruya yönelik olarak Eğitim-Sen üyesinin komisyonda bulunmasının sağlanmasının tamamen komisyon içinden gelen bir talep doğrultusunda ve Eğitim-Sen’in de birini görevlendirmek için hevesli olması şeklinde gerçekleştiği belirtildi. Eğitim-Sen’in de hukuksal destek de verebildiği için komisyonda olmasının önemi vurgulandı.
* Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan komisyonun 2012 yılında kurulduğu ve 2013 yılında küçük adımlar atılmaya başlandığı belirtildi. İşe yönerge oluşturularak başlandığı ve bu yönerge doğrultusunda komisyonun on beş günde bir yani ayda iki kere toplanmakta olduğu belirtildi. Bazı aciliyeti olan durumlarda alt gruplar oluşturulduğu ve bu alt grupların dar haftada iki kere toplanmakta olduğu belirtildi. Bunlar gerçekleştirilemediği takdirde mail üzerinden çalışmalar yapıldığı belirtildi.
* Basılı kaynakların oluşturulduğu ve çözüme yönelik basamakların (personel-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğretim üyesi-öğrenci) oluşturulduğu belirtildi.
* Basılı kaynak olarak broşürler hazırlandığı ve bu broşürlerde tacizde nerelere başvurulabileceğine dair bilgilerin yer aldığı ancak daha da önemlisinin tacizin ne demek olduğuna çok geniş bir şekilde yer verilmiş olduğu belirtildi. Genelde tacizin ne olduğunun tanımı konusunda kişilerin sıkıntı çekmesi üzerine, broşürde ısrarlı takip, ast üst ilişkisinde cinsel istekler üzerine, ödül ve ceza konularına da yer verildiği belirtildi. Broşürü isteyenler için [citok@boun.edu.tr](mailto:citok@boun.edu.tr) ye mail atılarak broşürün isteyenlere ulaştırılabileceği belirtildi.
* 2014’te ise tacizlerin ivedilikle değerlendirildiği ama bazı sonuçların hızlıca alınamadığı bunun da en çok hukuksal nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.
* Santral görevlileri ve güvenlik korumalarına yönelik bir eğitim düzenlendiği ve bu eğitimde birimlere taciz ihbarı aldıklarında nasıl davranacakları ve mağdurları nereye yönlendirecekleri konusunda bilgiler verildiği belirtildi.
* Görünürlüklerinin az olduğunu fark ettiklerini ve herhangi bir şey olduğunda mağdurların bu komisyonda haberdar olmadıklarını fark ettikleri belirtildi. Görünürlüğü arttırmak için çalışmalar yapılmasının üzerine, cinsel taciz ve saldırı ya da herhangi bir acil durumla karşılaşıldığı zaman kişilerin yetkili birimlere hemen ulaşabilmesi için, konuyla ilgili olarak üç kampüse beş tane S.O.S telefonu yerleştirildiği belirtildi. Ayrıca komisyonun Facebook adresinin ve mail adresinin de yer aldığı kitap ayraçlarının basıldığı bunların komisyonun görünürlüğünü arttırdığı belirtildi.
* S.O.S telefonlarından arama yapıldığında eğitim almış santral görevlilerine ulaşılabildiği ve cinsel tacizle ilgi durum varsa yer ve durum tespitinden sonra güvenlik görevlilerinin derhal oraya intikal ettikleri belirtildi. Tıbbi desteğe ihtiyaç olduğu takdirde gereken haberin de verilmekte olduğu belirtildi. Bu telefonların henüz cinsel taciz vakalarından kullanılmamış olduğu çünkü öğrenciler arasında bu telefonları cinsel taciz konusunda kullanabilecekleri bilgisinin çok yayılmamış olduğu belirtildi. Bu telefonların kullanımı konusundaki eğitimin eksikliği vurgulandı.
* Öğrenciler en çok sosyal medyayı kullandıkları için Twitter ve Facebook hesapları açtıkları belirtildi. Sosyal medya hesaplarında hem faaliyetleri paylaşmakta hem de öğrencilerin paylaşmak istedikleri bilgileri ve tacizleri paylaşarak buradan yaşadıklarını yayınlamakta oldukları belirtildi. Komisyon kararlarının duyurulmadan pek de önemli olmadığı belirtildi. Bu duyurulara bir başka örnek de Hisarüstü kapısında gerçekleşen cinsel taciz vakalarının bildirilmesi olduğu belirtildi. Öğrencilerin burada da çevre tarafından çok tacize uğraması ve bu kişilerin deşifre edilebilmesi için sosyal medyada bu olayların paylaşımının önemi vurgulandı.
* Taciz konusunda sunum hazırlanıp, komisyon tarafından oryantasyon programında sunum yapıldığı belirtildi. Bundan sonra da bu ay boyunca farklı derslerde bu sunumu yapma kararı alındığı belirtildi.
* Kampüs ve çevresinde gerçekleşen olaylar için muhtar, emniyet müdürü ve kaymakamlıkla görüşülüp ortak projeler yürütüldüğü belirtildi (bunlardan biri tepki olarak 16 Ekim’de düzenlenen forumdur, bu forum sonucunda bir gece yürüyüşü yapılması kararı alınmıştır. Gece yürüyüşü en son BÜKAK ve okulun feminist çevreleri tarafından en son iki sene önce gerçekleştirilmiştir ve bu sene forumdan sonra tekrar gerçekleştirilmiştir. Bu yürüyüşe mahalleden de büyük bir katılım olmuştur ve 500 kişiye yakın bir katılım gerçekleşmiştir).
* Ast üst ilişkisinde vakaların komisyona yansımasının zorluğundan bahsedildi. Bu konuda mimlenmiş hocaların, herhangi bir soruşturma veya şikâyet dilekçesi olmasa da, dedikodularla gün yüzüne çıktığı belirtildi.
* Komisyon üyelerine dahi olsa açık isimle başvurmak istemeyen kişiler olabileceğinden, kod adıyla yapılan başvuruları kabul ettikleri fakat disiplin soruşturmasında açık isim gerekmekte olduğu belirtildi.
* Ekim ayında, farkındalığı arttırmak adına, Kurumsal İletişim ve Dinamik dergileriyle röportaj yapıldığı belirtildi.
* 3-28 Kasım tarihleri arasının farkındalık ayı olarak belirlendiği, bu farkındalık ayı içerisinde ilk hafta hazırlanan materyal dağıtımı, posterleme çalışmaları ve cinsel tacize yönelik video gösterimleri ile dilek ağacı çalışmaları yapıldığı belirtildi. İkinci hafta “Gözetleme Kulesi”, “Cinsel Taciz Filmi” (Fil Mor ekibinin 10 dakikalık bir belgesel filmidir) ve “Hani Meral” filmlerinin gösterimi ve Film Mor ekibi ile söyleşi yapılacağı belirtildi. Üçüncü haftada ise Prof. Dr. Şahika Yüksel ile söyleşi yapılmasının, dördüncü haftada ise bir panel düzenlenmesinin planlandığı belirtildi. Bu panelin cinsel taciz ve güvenlik konusu ile ilgili olacağı, üç konuşmacı farklı konulara değineceği belirtildi. Bu konuların: güvenlik algısının tarihsel gelişimi, makro düzeyde bir konu olduğu için devlet ve güvenlik ve son olarak da alternatif güvenlik yolları nelerdir bunların bulunması şeklinde olacağı belirtildi.
* 2012 Aralık ayından beri farkındalık konusunda yetersiz kalındığı ve bu yüzden bu farkındalık ayının bu konunun konuşulması konusunda önemli olacağı belirtildi.
* Gece yürüyüşünün sloganı olarak “Tacize düdük çal, düdük çalana destek ol!” belirlendiği belirtildi. Gece yürüyüşünde sembol olarak iki farklı renkte düdükler kullanıldığı, bunun amacı da yürüyüşün amacının ses çıkarmak, bağırmak olmasından kaynaklandığı belirtildi. Bu düdüklerin dağıtımının iki kampüs içinde farkındalık ayı boyunca 12:30-14:30 saatleri arasında yapıldığı belirtildi.
* Yine farkındalık ayı kapsamında bir kampanya düzenlenledikleri, okul içindeki kulüpler veya öğrenci grupları veya kişiler birey olarak birbirlerine ses çıkarma konusunda meydan okumaları üzerine, bu meydan okumaları video şeklinde kaydederek sosyal medya hesaplarında ve video paylaşım sitelerinde paylaştıkları bliertildi. Bu kampanyanın ALS için düzenlenmiş ice bucket challenge kampanyasından esinlenildiği belirtildi. İleride bu kampanyanın daha geniş çevrelere ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.
* Öğrencilerin örnek aldığı, kitlesel derslere giren ve sevilen hocalara ve en son da rektöre broşürde yazılı olan cinsel taciz nedir kısmındaki cümlelerin “Cinsel taciz etik ilkelerimize aykırıdır” cümlesi eklenerek okutulduğu, bunların yine kameraya çekildiğini ve okulda izletileceği belirtildi.
* Cinsel eğitim ve danışmanlık birimi kurulması yönünde komisyonda konuşmalar olduğu ve bu birimin kurulmasının önemi daimi bir birim olması ve komisyonun her zaman her konuya yetişememesi vurgulandı. Birimin kurulması konusunda onayın alındığı ve süreçlerin başladığı belirtildi.
* Üniversite içinde yapılan çalışmalardan ayrı olarak emniyet mensuplarına eğitim vermek konusunda yetkili mercilere ulaşıldığı belirtildi. Mağdurların emniyet mensuplarına başvurduklarında karşılaştıkları tepkilerin onlara yardımcı olma yönünde olmadığından şikâyetçi olmalarından ötürü bu konuda emniyet mensuplarına eğitim verilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı..

Yard. Doç. Nazime Beysan, **Doğu Akdeniz Üniversitesi,** Hukuk Fakültesi, Kadın Arştırmalar Merkezi

* Baştan beri CTS ağında olduklarını ve bir kez de bu çalıştaylara ev sahipliği yaptıkları belirtildi.
* İlk olarak politika belgesi yapılarak yola çıkılmaya çalışıldığı fakat bu sürede üniversitenin disiplin yönetmeliğinin değiştirildiği, dolayısıyla önceliğin yönetmeliğin yazılmasına verildiği belirtildi. Yönetmeliğin yazılmasına kadın araştırma merkezinin de dâhil edildiği belirtildi. Komisyon cinsel taciz ve saldırı suçlarının netleştirilmesini istemeleri üzerine buna yönelik olarak bu suçlara yönetmelikte daha ayrıntılı şekilde yer verdikleri belirtildi. Eskiden sadece tecavüzün disiplin suçu olarak sayıldığı yönetmelikte artık ısrarlı flörte teşebbüsten, elle cinsel dokunulmazlığın ihlaline kadar cinsel taciz kavramının genişletildiği belirtildi. Cezaların ise kınamadan okuldan atılmaya kadar gitmekte olduğu vurgunlandı.
* Üniversitede cinsel saldırı ve tacizi konusunda destek biriminin oluşturulduğu fakat şu anda gayri resmi olarak devam etmekte olduğu belirtildi. Şikâyetlerin yine de geldiği vurgulandı.
* Üniversitenin tıp ve hukuk fakültelerine sahip olmasının ve üniversitede psikolojik danışmanlık merkezinin bulunmasının avantaj olarak sayıldı. Bu birimin bunlar arasında bir iletişim sağladığı belirtildi.
* Yeni hedeflerinin akademik disiplin yönetmeliğini değiştirmek olduğunu belirtildi.

Hatice Yeşildal, **Anadolu Üniversitesi,** Edebiyat Fakültesi Sosyoluji Bölümü, Kadın Araştırmaları Merkezi

* Çalıştayların başından beri var oldukları belirtildi ve Mayıs’tan beri neler yaptıkları üzerinde duruldu. Bu çalıştayda bazı eksikliklerinin olduğunu fark ettiklerinden bahsedildi. En büyük eksikliklerinin öğrenci ayaklarının olmaması olduğu konusuna değinildi.
* Üniversitede çalışmaların öğrenci ayağı bulunmadığı için sadece dersler çerçevesinde yürütülebilmekte olduğu, bir öğrenci kulübü olması durumunda çalışmaların daha rahat ilerleyebileceği belirtildi.
* 25 Kasım’da toplumsal cinsiyet ve iletişim broşürü dağıtılacağı belirtildi.
* Hukuk klinikleri çerçevesinde de ayrı bir broşür dağıtımının yapılacağı, bu broşürde flört şiddeti üzerinde durulacağı belirtildi.
* 25 Kasım’da konu ile ilgili bazı workshopların yapılmasının planlanmakta olduğu belirtildi.
* Üniversitede kültürel etkinlikler dersinin bulunduğu, bu dersin kredili seçmeli bir ders olduğu belirtildi. Kadına yönelik cinsel saldırı ve taciz konusu da bu dersin konusuna dâhil edildiği, bu konunun başlığının “Üniversiteliyim! Kadına yönelik şiddetle mücadele ediyorum” şeklinde olduğu belirtildi.
* Daha çok farkındalık çalışmalarının yapıldığı vurgulandı ve disiplin yönetmeliğinin iki senedir bulunduğundan fakat buna hala farklı cezalar ekleme konusunda bazı çalışmalar yapıldığı belirtildi.
* Öğrenci ayağının farkındalık ve çalışmaları yaygınlaştırma konusunda çok önemli olduğu vurgulandı.

Ar. Gör. Dr. Berrin Oktay**, İstanbul Üniversitesi,** Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Araştırma Merkezi

* Henüz kurumsal bir birimin oluşturulamadığı fakat merkez ağı altında oluşuma gitmenin planlanmakta olduğu belirtildi.
* Kasım ayı içinde iki tane faaliyetin yürütüleği, bunlardan ilki 17 Kasım’da gerçekleşecek olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik eğitim olduğu belirtildi. Bu eğitimin idari personele yapılacağı ve iki yüz kişiye yakın bir katılım beklenildiği belirtildi. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kavramsal eğitimin verileceği ardından kurumsal ana akımlaştırma üzerinde durulacağı ve kurumsal ayağın nasıl etkilendiği konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılacakları belirtildi. Bu çalıştaylarda görülen örnekler çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’nde neler yapılabileceği üzerinde durulacağı belirtildi.
* İkinci olarak, öğrenci, idari ve akademik personele, 27 Kasım günü “Benim Çocuğum” filminin İstanbul Üniversitesi büyük salonda gösterileceği belirtildi.

**III. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ**

1. Cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili oluşturulacak birimlerde tüm üniversite bileşenlerinin (akademik, idari, öğrenci, taşeron ve diğer çalışanların) aktif ve katılımcı olarak yer aldıkları ortamları oluşturmak. Ör. Forumların organize edilmesi, hukuki mevzuat hazırlanırken katılımcı yöntemlere başvurulması, kurulacak komisyonlarda tüm bileşenlerin ve özellikle öğrencilerin daimi temsiliyetinin sağlanması.
2. Politika belgesi, yönerge oluşturmaya ve birim kurmaya hazırlanan üniversitelerde, üniversiteler arası çalıştaylar düzenlenmesi.
3. Flört şiddeti üzerinde duran çalışmaların ve bilgilendirme toplantılarının yapılması.
4. Yaşanan cinsel taciz vakalarının isim belirtmeden kamusal alanda paylaşılması ve farkındalık sağlanması.
5. CTS ağı için blog ve facebook sayfası oluşturulması.
6. Bir sonraki çalıştayda genel deneyim paylaşımının dışında somut ve spesifik konular üzerinde konuşmalar yapılması. (Bir taciz vakasında disiplin sürecinde karşılaşan sorunlar vb.)
7. Çalıştay raporlarının özetinden bir basın bildirisinin oluşturulması.
8. Sonraki çalıştay ve yerleri: 25-27 Mart 2015 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Nisan ayında Yüzüncüyıl Üniversitesi olması kararlaştırıldı.