# **Konuşan Paragraflar**

# [**Ünıte 5: Türkiye'de Kültürel Çeşitlilik**](https://opentext.ku.edu/konusanparagraflar/chapter/sozcuk-calismasi/)

**Text version of video at** [**https://www.youtube.com/watch?v=TJ\_eue4gMDk**](https://www.youtube.com/watch?v=TJ_eue4gMDk)

**Original content is copyright by the Lives in Türkiye YouTube Channel. All rights reserved.**

## **Diversity Stories Antioch: City of Coexistence**

-- Ve biliyorsun ki Antakya’da ilk defa bu Hristiyan adı verildi ve biz aynı yerde yaşıyoruz.

-- Burada ibadethane, havra. Hemen tam karşımızda Sarımiye Camisi. O da çok eski bir cami. Ne enteresandır ki cami ile duvar duvara Katolik kilisesi. Dünyada daha eşi emsali yok, görülmemiş. Bir cami ile bir Hristiyanların kilisesi duvar duvara. Yok böyle bir şey. Ama burada var. Herkes hayret ediyor.

-- Allah’a şükür, çok kültürlü yani medeniyetler şehri Antakya’mızda, şehrimizde olmaktan kıvanç duymuşuz her zaman. Komşularımızla ilişkilerimiz son derece güzeldir. Birlikte seviniriz, birlikte üzülürüz, birlikte eğleniriz.

-- Burada bütün dinlerin, çeşitli dinler olduğu için burası hiç herhangi aramızda bir fark yoktur. Şöyle yani birbirimize saygı sevgi çerçevesinde herkes kendi dini görevini yapar. Bayramlarda olsun ziyaretimize gelirler, biz onların bayramlarında ziyaretlerine gideriz.

-- Çünkü ben senelerdir burada yaşıyorum. Bu mahalle şimdi bir Sünni mahallesidir fakat biz problem yaşamadık. Her zaman saygı ve sevgi içinde yaşıyoruz. 3-4 de bayram kutluyoruz. Ne zaman Hristiyanlar bir bayram, sonra ne zaman Sünniler bayram. Kurban Bayramı ve Şeker Bayramı kutluyoruz. Ne zaman Aleviler bayram kutluyoruz. Ne zaman Museviler bayram var, biz de onlara gidiyoruz. Özellikle Paskalya Bayramı. Ben bütün ayin onlarla beraber yapıyoruz Museviler ile.

-- Dolayısıyla yüz yıllardır, bin yıllardır, bizler Hristiyan olsun, Müslüman olsun kardeşçe bir arada yaşama kültürünü içimize sindirmiş insanız.

-- Kilisem ise 1700 yıl öncesine kadar dayanan kutsal bir mekân. Yapı itibariyle gördüğünüz kadar 360-370 haneli bir kilisemizdir. Sadece Temmuz-Ağustos aylarında mahallemizin 700 kişilik haneye, 700 küsur meskenli eve çıktığını görebiliyoruz.

-- Çünkü eskiden maalesef böyle söyleyebilirim ki azınlığa fazla önem vermiyorlar. Fakat son seneler, aşağı yukarı 15 sene 20 sene, değer vermeye başladılar.

-- Son 15 yıldan bu yana çok güzel yani bir ilerleme vakıflar, dini azınlıklar açısından. Güzellikler yani değişiklikler, yenilikler oldu. Bunu inkâr edemeyiz. Yani reddedildiğimiz hiçbir talebimiz yoktur. Bizim vakıf olarak yani kilise olarak bu değişikliklerin, güzelliklerin yani farkındayız. Hatta Antakya’mızda kanallarımızın, medya kanallarımızın geç de olsa bile bu güzelliği fark edip işte ‘Ezan, Çan, Hazzan’ diye yaptıkları bir program var. O programlarda yani çanlarla birlikte ezanlar, hazanların sesleri yükseltilmekte.

-- Hatay anlatmakla olmaz. Bunu yaşamak lazım, görmek lazım, birebir görmek lazım, yaşamak lazım. Gerisi teferruat. Benim burada insanlarla birebir olan diyaloğumu gelip görmen lazım. O insanların bana karşı olan tutumu, o insanların bana karşı olan sevgisi, saygısı, ihtimamı. Bunu görmen lazım. O zaman tamam diyeceksin, Antakya bu, Hatay bu.