**ABD Başkanı Biden “Ermeni soykırımı”nı tanıdıktan sonra ne yapılabilir?**

**Görüş: Ferruh Demirmen, 30 Nisan 2021**

**Yargı yöntemi**

ABD’li avukat Bruce Fein’in söylediği, Biden’ın “soykırım”ı tanıma kararının politik olduğu ve hukuksal değeri olmadığını biliyoruz. <https://youtu.be/pRqZVqoj_nM>

Fein aynı zamanda Türkiye’nin Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) baş vurmasını öneriyor.

Ben konunun yargı yönlerini inceleyerek aynı öneriyi 25 Eylül 2020’de, yani yaklaşık 7 ay önce Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan, “Ermeni sorununda seferberlik zamanı” başlıklı makalemde yapmıştım. O makaleden alıntı:

*“Devlet kapsamında yapılması gereken, Ermeni sorununun esas itibarı ile Türkiye ile Ermenistan arasında bir anlaşmazlık olduğu yaklaşımıyla konunun Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) taşınması. Soykırım Sözleşmesi’nde (Madde 9) böyle bir yol öngörülüyor. Ancak UAD’da ele alınan bir davada taraf ülkelerin önceden bu davaya rıza göstermesi gerekiyor.*

*Bir seçenek, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler aracılığı ile 1915 olaylarına “soykırım” sıfatının yapıştırılmasının hukuk açısından doğru bir yaklaşım olup olmadığı hususunda UAD’dan görüş talep etmesi. Bu durumda Ermenistan’ın rıza göstermesine gerek yok.”*

Bu öneriye karşı çıkanlar olmuştu. Sebebi: UAD yargıçlarına güven olmaması. Anlaşıldığı kadar bu güvensizliğin kaynağı, AİHM İsviçre-Perinçek kararlarına (2. Daire ve Büyük Daire) muhalefet kaydı koyan yargıçları örnek almakla ilgili.

Şimdi sözü o itiraz edenlere bırakıyorum.

Bruce Fein, UAD yerine alternatif olarak, konu Türkiye’de bir mahkemede ele alınsın diyor. Aynı görüşte değilim. Ermeni tarafı buna kesinlikle razı olmayacağı gibi olayların oluştuğu Osmanlı İmparorluğu tarihe karıştı. Günümüzdeki Türkiye siyaseten o dönemden bu yana çok farklı.

Bir takım kanallardan, “Biden aleyhine hakaret davası açalım” gibi görüşler geldi. Bunlar boş laflar. Biden’in yaptığı, Türk milletine veya ABD’de yaşayan Türklere karşı bir hakaret olsa bile ABD yasalarına göre ifade özgürlüğü koruması altındadır. Kaldı ki, bir ABD Başkanı’na eylem yapabilecek tek siyasi varlık ABD Kongresi’dir. “Soykırım” kararı Türklere karşı bir nefret duygusu yaratsa bile, ayrımcılık (discrimination), düşmanlık (hostility) ve şiddet (violence) yaratmadığı süre ifade özgürlüğü koruması altındadır. ASALA/JCAG terörü bir yargı girişiminde belki kullanılabilir; ancak günümüzdeki durumu yansıtmadığı için açılacak bir davada bir koz olarak kullanılabileceğini sanmıyorum.

**Siyasi alan**

Ne yazık ki, bulunduğumuz aşamada siyasi alanda da fazla yapılacak birşey yok. İş işden geçti. Medyada Türkiye’nin yapması gereken “caydırıcı” eylemlerden söz ediliyor. (Ör. Onur Öymen). Biden “soykırım” suçlamasını geri almayacağı için “caydırıcılık” söz konusu olamaz. Eylemler ancak “utandırıcı” veya “sıkıntı verici” olabilir. Bu noktada da siyasi irade gerekir; ve Türkiye’de böyle bir irade görmüyorum. Her şeyden önce Türkiye’nin ABD’ye karşı “karnı yumuşak” (izaha gerek yok).

Biden’in “soykırım”ı tanıdığını ilȃn ettiği 24 Nisan günü CB Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, *“ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacağız”* gibi lȃflar edildi, “soykırım”a tek bir atıf yapılmadı. Birkaç gün sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar durup dururken İncirlik Hava Alanı’nın Türkiye’nin tüm mülkiyeti altında olduğunu belirtti. Tercüme: İncirlik Hava Alanı kapanmayacak. Ama Akar İncirlik’te ABD güdümünde ve ABD persoleninin kontrolu altında nükleer silahların olduğunu belirtmedi. “Açıklama” ancak bu kadar “açık” olabilir!

Yetmedi; Biden’in “soykırım”ı tanıdığı aynı gün (24 Nisan) CB Erdoğan Ermeni Patriği Maşalyan’a taziye mesajı gönderdi, Ermeni kayıpları ile ilgili baş sağlığı diledi: <https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari/365/127685/cumhurbaskanimiz-sayin-recep-tayyip-erdogan-in-turkiye-ermenileri-patrigi-sayin-sahak-masalyan-a-gonderdikleri-mesaj>. İşte bir alıntı:

*“Milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Ermeni vatandaşlarımıza ülkemizin yürüttüğü bu mücadeleye verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyor, hepinize en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."*

Taziyede Türk ve Müslüman halkı kayıplarına tek bir atıf yok! Bu tür taziye mesajlarını birkaç yıldır sunuyor. Çok şükür, 24 Nisan 2014’de yaptığı gibi Ermenice dahil 9 dilde mesaj yayınlamıyor! Taziye mesajları 1915 olaylarında Türk tarafının suçlu olduğunu zimnen kabûl etmek anlamına gelir. Öte yandan Ermenistan siyasi liderliğinden gelen mesajlar zorbaca; Sevr’den ve tazminatlardan söz ediliyor. Aynı zorbalık Ermeni lobisinde.

Bu görüşlere ek olarak, ABD’deki Türk-Amerikan derneklerinin her 24 Nisan’da ABD Yönetimi’ne (Beyaz Saray) ortaklaşa bir mektup göndermesi, “soykırım” kararının şiddetle kınandığının hatırlatılması, ve New York’da gösteriler yapması düşünülebilir. Ancak bu eylemler “soykırım” kararının geri alınmasına hizmet etmeyecektir. Ve bunun ötesinde derneklerin fazla yapabileceği birşey yoktur; çünkü olan olmuştur.

**Son söz**

Biden’den “soykırım” mesajı geliyor diye o kadar uyarılar yapıldı; bir nevi davul zurna çalındı. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. İktidar oralı bile olmadı. Nihayet lütfedildi; 20 Nisan’da CB İletişim Başkanlığı altında Türkçe bir konferans düzenlendi. Eminim ki, konferanstan dünyanın haberi bile olmadı. Ve ne 24 Nisan öncesi ve ne de sonrası Türkiye Washingon B. Elçiliği’nden herhangi bir uyarı ve kınama mesajı gelmedi. Siyasi irade ve uyanıklık ancak bu kadar olabilir!

“Ermeni soykırım”nın ABD Yönetimi’nce tanınması, Türkiye’ye kocaman bir siyasi şamar anlamındadır. Tarihi gerçekler ve hukuk hiçe sayılmıştır. Yılların verdiği, özellikle AKP döneminde daha da belirgin hȃle gelen, ihmȃlciliğin, tembelliğin ve vurdum duymazlığın doğal bir neticesidir bu. “Soykırım” kararı geri alınmayacaktır. Ve bunun vebalini şimdiki nesilden çok gelecek nesiller çekecektir.

Bir hususu daha belirtelim: Yukarıda belirtilen görüşler doğrudan Biden’ın “soykırım”ı tanıması ile ilgili. “Soykırım’ın hukuksal bağlamda olmasa da, politik bağlamda tanınması, ABD’de Türkiye aleyhine yeni tazminat davalarına yol açabileceği gibi “Ermeni soykırımı” konusunun ABD okul müfredatına sokma çabalarına ivme kazandıracaktır. Bu çerçevede alınabilecek önlemler başka bir konu.