HERKES İÇİN EĞİTİM

               İnsan,sürekli farkında olsun veya olmasın birşeyler öğrenir.İster okulda ister hayatın başka kademelerinde olsun karşılaştığımız yenilikler aslında eğitim sürecinin bir parçasıdır.Eğitim,her insan için doğum öncesi dönemden başlayıp ömür boyu süren bir süreçtir.Hatta ben bu süreci biraz daha başa alarak,anne-baba adaylarının eğitime alınmasıyla doğum öncesi dönemden de önce başlaması gerektiğine inanıyorum.Eğitim,insanı baştan ayağa değiştiren onu ve içinde bulunduğu toplumu vücuda getiren,doğuştan her insanın sahip olduğu bir insan hakkıdır.

               Bu günkü çağdaş ve medeni toplumlar eğitimle bu seviyelerine gelmişlerdir.Bu açıdan eğitim evrensel bir insan hakkıdır.Nitekim bunun farkında olan gelişmiş toplumlar,eğitim hakkının her insanın doğuştan getirdiği, sahip olduğu bir hak olduğunu ve bu hakkın yasalarla koruma altına alınması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır.Evet hiçbir insan renk,dil,ırk, mezhep, cinsiyet veya engelinden dolayı doğuştan kendisine verilen eğitim hakkından mahrum edilemez.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim hakkından tüm bireylerin fırsat eşitliği ilkesi dikkate alınarak, eğitim hakkından herhangi bir yetersizliği olsun veya olmasın faydalandırıldığı görülür.

              Engelli bireylerimiz(özel bireyler) toplumumuzun bir parçasıdır.Ancak eğitimle özel bireylerimizle gerçek manada kenetlenebiliriz.Engelli bireyler demeyi bırakıyorum.Özel bireyler demek en doğrusu.İnanın onlar bizden daha özel düşünüyor daha güzel görüyor.Daha içten elinizi sıkıyor.Daha samimi merhaba diyorlar.Asıl engelli onların karşısına engelleri çıkaran toplumdaki sorumlu ama sorunsuz davranan bireylerdir.

             Siz hiç ilk okul gününüzde 3.kattaki sınıfınıza merdivenleri çıkamadığınız için ağlayarak evinize geri döndünüz mü?Bir bayram günü,bayram ziyaretinde herkes yukarı çıkarken giriş rampası ve asansör olmadığı için bahçede tek başınıza kalıp bayram tebriklerini pencereden aldınız mı?Bayram günü bir kere de daha neden hep böyle engellerle karşılaşıyorum diyerek yüreğiniz burkuldu mu?Her sabah okula gitmek için kullandığı kaldırıma park edilmiş kamyona gözleri görmediği çarpan insanın önüne konulan engeli sahi hiç düşündük mü? Karşıdan karşıya geçerken sesli sinyalizasyon sistemi olmayan trafik ışıklarında bir araba size çarptı mı?Arabamızı yürüme rampasına park ettiğimiz için bendensel yetersizliği engele dönüştüren biz değil miyiz?Binalardan tutun da sokak,trafik,park ve şehir planlamalarımızla yetersizlikten etkilenmiş bu özel bireylerimizin karşısına dikiliyor yaptıklarımızla ona sen engellisin demiyor muyuz?Bu ve buna benzer pek çok olumsuzlukları sıraladığımızda toplumun yetersizliğin engele dönüşmesi için elinden geleni yaptığına üzülerek,maalesef şahit oluyoruz.

             Empatimiz hep sözde kalıyor ya da eksik kalıyor hep.Oysa empati karşısındakinin yerine koymaktır kendini.Keşke başta sorumlu ve görevliler olmak üzere toplumum tüm kesimleri bir günlüğüne değil bir saatliğine gözlerini kapatarak yapması gerekenleri yapmaya çalışsa ,tekerlekli sandalye ile iş yerine gitmeye çalışsa,kulaklarını kapatarak karşısındakini dinlemeye ve anlamaya çalışsa.Ancak o zaman toplum olarak özel bireylere ne kadar güçlük ve engeller çıkardığımızın farkına varacağız.İşte özel bireylerimizle bir bütün olabilmek için onlara engel olmamak ve engelli dedirtmemek için en doğal hakları olan eğitim haklarını almalarını sağlamalıyız. Onların hayatına koyduğumuz engelleri ortadan kaldırmak için herbirimiz bulunduğu konumda üzerimize düşeni yapmalıyız.Bu konudaki eksikliğimizi eğitimle kapatmalıyız.

             Sadece özel bireylerimizin eğitim almasıyla öngörülen toplumsal bütünleştirmeye elbette ulaşamayız.Bunun için toplumun tüm bireylerinin ilk dönemlerden başlayarak bilhassa yüksek öğrenimde engellilere yönelik tutumların değişmesi ve empati zemininin oluşması için zorunlu ve kapsayıcı dersler konulmalıdır.Her birey toplumdaki özel bireylerin farkında olmalıdır.Aynı zamanda özel bireylerin farkındalığının artırılması adına sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha duyarlı olup konferans ve sunumlarla toplumun bu konudaki hassasiyetini en üst düzeylere taşımalıdırlar.

           Eğitim, bizi biz yapan en önemli getirimizdir.Özel bireylerimizin elinden onları incitmeden kırmadan dökmeden tutmamızın yolu da onlarla beraber bir bütün olarak eşit bir şekilde eğitim almamızdan geçiyor.Unutmayalım eğitim özel bireylerle toplumu buluşturan ve tüm önyargıları yerle bir eden bir köprüdür.Kendisine uygun araç-gereç,ortam ve şartlar sunulduğunda tekerlekli sandalyede olmasına rağmen dünya bilim tarihine ışık tutacak dahilerimiz olabilir.Yine kendine imkan ve fırsat verildiğinde otizmli olmasını fırsata çeviren dünyanın en iyi otomobil tasarımcıları bizden çıkabilir.Yine kendisine imkan be fırsatlar sağlandığında görme kaybına aldırmadan dünyanın en iyisi piyanistleri bizden çıkabilir.Siz gerisini dolaylayın.Eğitim hakkını tam anlamıyla kullandıran bir toplum zaten engelleri aşmış bir toplumdur.Engelleri fırsata çevirmek için güç birliği yapmalıyız.Özel bireylerimizin aslında zenginliğimiz olduğunu unutmamalıyız.Bizler özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırdığımız ölçüde her zaman bir adım önde olacağız.

Özel bireylerimize özel olduklarını hissettiren,mutlu ve umutlu bir geleceğe...

 Aydın ARTAN

 Özel Eğitim Öğretmeni