**17 Cotmehê roja têkoşîna trans-neteweyî ya hemî koçberan ne. Ji bo azadiya me li hundur û derveyî Ewropa!**

Di 17 Cotmehê de, dema ku bi sed hezaran koçber û mirovên bê kaxez / bê belge ji çar aliyê Fransayê dê herin Parîsê, koordînasyona Koçberiyê ya Transnacional piştgiriyê dide hemû koçber, penaber, penaxwaz, kolektîf, kom û ew alîgiran dike ku li hundur û derveyî Ewropa çalakiyan bikin.

Protesto, grev û serhildan reş û sîstemên reş û yên din ên ne-spî tehdît dikin û ew DYA li dijî tundiya polîs dihejîne. Li aliyê din, li Atlantîkê em paşve têne avêtin nav behrê, li ser sînoran têne xebitandin û weke jinên koçber, li kargehan em têne tacîz kirin. Li hundur û derveyî Yekîtiya Ewropî, dîsa li Dublin li dijî gefa şîdeta baviksalarî û nîjadperestiyê ji ber statuya wê, rengê çerm û şantaja kaxezê ya me em rû bi rû ne șert û mercên jiyana me wekî LGBTI + koçber û penaber ji vê pergala îstismarkirina nîjadperestî mezintir in pir bandor kirin. Wext e ku meriv, mîna USA, bi girseyî dakeve kolanan. Em niha dem ji bo vegera jiyana koçberan!

Tenê destpêşxeriyek derveyî neteweyî dikare hêza ku ji me re hewce dike ku vê pergalê hilweşîne, biafirîne. Berî demekê, têkoşînên me koçberan; ber bi sînor, hiyerarşiyan ve û me xizantir û bêtir bikin bi dijwarkirina qanûnên neteweyî, polîtîkayên Yekîtiya Ewrûpa û peymanên navneteweyî ku karsaziyê tixûb dikin qatkirin û pirbûn. Ji ber vê yekê, Fransa, Italya, Spanya, Elmanya, Slovenya, Makedonya, Yewnanîstan, Tirkiye, me koordînasyonek navneteweyî ku rêxistinên koçber ên ji Fas û Libnanê tê de ne, pêk anî. Di 17 Cotmehê de ji bo azadiya tevgera xwe, em ê vegerin kolanan ku zincîrên nîjadperestî û mêtîngeriyê bişkînin.

Niha, bi hev re di asta navneteweyî de, bi serkutkirina siyaseta tecrîdkirina destpêşxeriyên herêmî û neteweyî dem dema şer e. Rewşa penaxwazan bi tena serê xwe li Lesbos niha pirsgirêkek Ewropî ye dema ku bibe. Naha Erdogan li dijî demê ye ku îstismarkirina koçberan li Tirkiyeyê bide sekinandin.

Nijadperestiya sazûmanê li her derê mêtîngeriya keda koçber dijwar dike. Di dema pandemiyê de, koçber herî zêde ne ew gelek caran bi karê belavkirina vîrusê hatin tawanbarkirin. Dema ku li benda biryarên penaberiyê bûn qelebalix bû ew neçar man ku di kampan de bijîn, li Balkanan hatin dûv wan û hiştin ku li Behra Spî bimirin. Lebê, penaber û penaxwaz, bi rakirina sînorên pergalên pêşwaziyê, ji nû ve hilberandina hiyerarşiyan û veqetandinan ew bi dijderketina rêziknameyên neteweyî re dijwariya sînoran berdewam dikin. Karkerên koçber lêdixe ku red bike. Karê çandiniyê li Spanya û mirovên Siûdî yên ku rastî tacîz û tacîza zayendî tên mîna jinên Fasê yên li Erebistanê karên malê dikin, hemû jinên koçber jî mêr in û li derveyî kar in.

Ew li dijî tundiyê şer dikin. Têkoşînên koçberan ew in ku jiyana wan di belgeyekê de girtî dimîne. Ew pergala sazûmanî dijber dike. Em, di 17 Cotmehê de; ji peymana kar, hatin, meaş û malbatê serbixwe ye bi daxwaza destûra rûniştinê ya bê merc û derbasdar ji bo her kesî, em dixwazin xurt bikin.

Li Ewrûpa hebûna destûra rûniştinê ya bê şert û merc ne dibe sedema îstismarkirina koçberan, şîdeta nîjatperestî û şîdeta mêr. Bê guman ne çareseriya dawî ye. Ji penagehê bigire heya şert û mercên kar, ji nîjadperestiyê bigire heya xizanî û şîdeta mêr em dizanin ku em bi gelek zehmetiyan re rû bi rû ne. Lêbelê, hemî van pirsgirêkan hene her ku diçe wê bi kaxezan ve girêdayî dibe xirabtir dibe. Serlêdana destûra rûniştinê ya bê merc, têkoşînên heyî em wê wekî awayek bihêzkirin û tekoşîna derveyî-sînor dibînin. Koçber di her celeb mercên kar de. Zincîra ku armanc dike ku şertên xebata hemî mirovên karker xirabtir bike û bi wî awayî wan bi zorê bide qebûl kirin; Em zincîra di navbera belge / kaxez, kar û dahatê de red dikin. Lihevnêzîkbûna malbatê, çewisandina serleşker û sînor em li dijî rejiman li ber xwe didin da ku jinan bikin tûnd û zordariyê. Ku zarokên koçber lê çêdibin û em qebûl nakin wekî biyaniyên ku lê mezin bûne werin dîtin. Bi û bê penaberiya koçberan em li dijî cûdahiyên netewî ne ku wekî hev dabeş dikin. Destûra rûniştinê ya bê merc li Ewrûpa heye, ew bêtir e: çarçoveyek trans-neteweyî ji bo hemû kesên ku zilm û mêtîngeriya li hundur û derveyî Ewropa red dikin. Daxwaz e; Dewletên ku koçberan him di nav tixûbên xwe de him jî li ber wan eyaletan bi nijadperestî û şîdetê re eşkere dikin. Ew dij-daxwaziya azadiya çalakiyê ye. Em bang li hemî kom, rêxistin û sendika dikin ku di 17ê Cotmehê de xwepêşandan, meş û xwepêşandanan bikin.