**DIŞLANMANIN SIĞINMACI HÂLLERİ: GAZİANTEP VE İSTANBUL'DA YAŞAYAN ABDAL SIĞINMACILAR ÖRNEĞİ**

**Özet**

Sosyal dışlanma ve ötekileştirilme denildiği zaman bir kişi, topluluk, kurum, dini ya da dünyevi inanç grupları, farklı cinsel yönelimler gibi farklı yaşam biçimine sahip olmasından dolayı ötekileştirilen, damgalanıp marjinal konuma itilen, kısaca toplumsal hayatın birçok ya da bütün alanlarından dışlanan azınlıkları ve risk gruplarını göz önüne almak ve meseleyi bu şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Göç olgusu da sosyal dışlanmaya neden olan başlıca etmenler arasındadır. Bu bağlamda göç eden birey ve/veya grupların eşitsizliklere ve sosyal dışlanmaya maruz kalma olasılıklarının istatistiksel anlamda çok daha yüksek olduğu da bilinen bir gerçektir. Sosyal imkânların azlığı ya da hiç olmayışı, hayata tutunmaya çalışan kırılgan grupların göç ettikleri yerlerde de yerleşik topluma uyum sağlamasının önündeki en büyük engellerden biridir.

Bu çalışmada 2019 yılının farklı aylarında Türkiye’nin Suriye’ye sınır şehri olan Gaziantep ve en çok sığınmacı barındıran şehirlerinden biri olan İstanbul’da yapılan saha araştırmalarından elde edilen nitel veriler kullanılarak, Suriyeli Abdal sığınmacıların maruz kaldıkları sosyal dışlanma deneyimleri analiz edilmektedir. Çalışmada sözü edilen dışlanma deneyimleri temelde beş ayrı düzlemde ifade edilmektedir. Bunlar; mekânsal, ekonomik, politik, kültürel ve söylemsel düzeylerdir. Çalışma kapsamında bu deneyimleme biçimlerinin her biri, sığınmacı Abdalların yerleştikleri şehir merkezlerinde verdikleri yaşama tutunma mücadelesi esnasında karşılaşmış oldukları zorlukları sosyal dışlanma olgusu bağlamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla araştırmanın amacı, Türkiye’de yaşamakta olan Suriyeli Abdal sığınmacıların hayatta kalma mücadelelerini, savaş öncesi ve sonrası değişen hayat pratiklerini, gündelik hayattaki dışlanma biçimlerini ve bu dışlanmaya karşı geliştirmiş oldukları taktiksel manevra biçimlerini Gaziantep ve İstanbul örneklemi üzerinden anlamaya çalışmaktadır.

Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve görüşmeler derinlemesine görüşme tekniğine uygun olarak büyük çoğunluğunu yerleşik ve sığınmacı Abdalların oluşturduğu 45 görüşmeci ile yapılmıştır. Derinlemesine görüşmelerin yanında saha araştırmaları sırasında yapılan katılımlı gözlem notları da analiz sürecinde elde edilen araştırma bulgularını desteklemek için kullanılmıştır. Çalışma sonucunda varılan en önemli sonuçlardan biri, Abdal sığınmacıların sahip oldukları kimliksel özellikler ve dezavantajlı konumları nedeniyle göç sonrası süreçte farklı boyutlara sahip kategorik bir dışlanma süreciyle karşı karşıya olduklarını göstermiştir.

**Anahtar Kelimeler**

Göç, Sosyal Dışlanma, Abdallar, Alevilik, Gündelik Hayat, Suriyeli Sığınmacılar