|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2022/1 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



8’nci Birleşim

21 Mart 2022, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa: |
| I.II. | GELEN EVRAKBAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | 5 |
|  | 1. İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın “Cevapsız kalan sorular” ile ilgili konuşması.
2. İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Kabine değişikliği” ile ilgili konuşması.

-Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklaması.-Maliye Bakanı Sayın Sunat Atun’un Yanıtı.-Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun Yanıtı. | 4547 |
|  | A. | ONAYA SUNULANLAR 1.Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasında dostluk grubunun üye sayısını belirleyen Kararı.2.Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurulun gelecek Birleşime ilişkin Kararı. | 911 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3.Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu Oluşturulmasına İlişkin Kararı.4.Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunmuş olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışişleri Komitesi gündeminde bulunan Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi.5.Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 151719 |
|  |  | 6. Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 35 |
|  |  | 7.Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Yollar ve Binalar Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 40 |
|  |  | 8.Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Mülki Yönetim ve Bölümleri Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi | 41 |
|  | B. | BİLGİYE SUNULANLAR |  |
|  |  | 1.Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkinTezkeresi. | 41 |
|  |  | 2.Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimlerine ilişkin Tezkeresi. | 42 |
|  |  | 3. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi. | 42 |
|  |  | 4.Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Sayıştay Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi. | 43 |
|  |  | 5.Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi. | 43 |
|  |  | 6.Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi. | 44 |
| III. |  | SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILAN İŞLER |  |
|  |  | 1.Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu. | 75 |
|  |  | 2. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlkan Varol’u olarak Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman olarak atamasına ilişkin Raporu. | 85 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK  |
|  |
| DANIŞMA KURULU VE BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI: |
|  |
| 1. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Bir Komite Oluşturulması ve Komitenin Üye Sayısını Belirleyen Kararı. (D.K.No:3/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:7.3.2022) |
|  |
| 2. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Toplantı, Gün ve Saatlerini Belirleyen Kararı. (D.K.No:4/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 3. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Gelecek Birleşimine ilişkin Kararı. (D.K.No:5/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 4. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Arasında Bilgisayar Sistemleri Konusunda Hizmet Sözleşmesi Yapılmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:8/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 5. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ile Smarttec Sıtkı Karalım Arasında Ses, Görüntü ve Bilgisayar Sistemleri Konusunda Hizmet Sözleşmesi Yapılmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:9/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 6. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Mecliste Grubu Bulunan Siyasal Parti Gruplarına Genel Kurul Birleşim Günlerinde Günlük Yerel Gazetelerden Birer Set Alınmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:10/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 7. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Meclis Başkanlığınca Davetlilere ve Ziyaretlerde Verilecek Meclisi Tanıtıcı Ürünler Alımına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:11/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 8. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisi Kahve Ocağının İhale Usulü ile Çalıştırılmasına ve İlgili Şartnameye İlişkin Kararı. (B.D.K.No:12/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
| 9. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosuile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubunun Üye Sayısını Belirleyen Kararı. (D.K.No:6/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:21.3.2022)10. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosuile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu Oluşturulmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:13/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:21.3.2022)11. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Temaslarda Bulunmak Üzere Ankara Ziyaretine İlişkin Kararı. (B.D.K.No:14/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:21.3.2022)12. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisinin Oto Park İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Kiralanan Taşınmaz Malların Kira Süresinin Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:15/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:21.3.2022)RAPORLAR:13. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:15.3.2022)14. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Sayın İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Olarak Atanmasına İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:15.3.2022) |
| SAYIŞTAY RAPORLARI: |
|  |
| 15. Gönyeli Belediyesi Tarafından 2014, 2015 ve 2016 Mali Yılları İçerisinde, Yapı İzin, Denetleme ve Parselleme Harcı Kapsamında Verilmiş Olan İnşaat İzinleri ve Onay Belgelerinin (Final Approval) Birleştirilmiş YİM 122/2009-148/2010 Sayılı Yüksek İdare Mahkemesi Kararı Dayanak Gösterilerek Yapılan Ödemelerin ve Belediye İhale Komisyonu Kararlarına Esas Olan Tekliflerin İncelenmesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu. (S.R.No:2/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:.25.2.2022) (Sayıştay Komitesine) |
| YASA TASARILARI:16. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:1/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.3.20222) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Halkın Bilgisine)17.Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:2/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.3.20222) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Halkın Bilgisine) 18. Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:3/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.3.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Halkın Bilgisine)19. Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:4/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 18.3.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Halkın Bilgisine)20. 2019 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı. (Y.T.No:5/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17.3.20222) (Sayıştay Komitesine)YASA ÖNERİLERİ:21. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunmuş olduğu, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:1/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:15.3.2022) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Başbakanlığa) (Halkın Bilgisine) |
| TEZKERELER: |
|  |
| 22. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 23. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 24. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 25. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Sayıştay Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 26. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 27. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkan ve Başkan Vekili Seçimine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.3.2022) |
|  |
| 28. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğine İlişkin Raporun Komiteye geri alınmasına ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa GelişTarihi:14.3.2022) |

|  |
| --- |
| 29. Öneri Sahibi Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunmuş olduğu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:1/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:15.3.2022) |
|  |

30. Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:1/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:18.3.2022)

31. Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının (Y.T.No:2/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:18.3.2022)

32. Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:3/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:18.3.2022)

33. Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:4/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:18.3.2022)

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 12.14)

 BAŞKAN : Zorlu TÖRE

 KATİP : Hasan KÜÇÜK

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem Birinci Yasama Yılının, 8’inci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip okuyunuz lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Toplanı yeter sayısı vardır.

Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Sayın Milletvekilleri; bu kısımda onay ve bilgiye sunuş işlemleri bulunmaktadır. Okutulup onaya sunulacak kısımlara geçiyoruz.

Sayın Milletvekilleri; birinci sırada Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasında dostluk grubunun üye sayısını belirleyen kararı bulunmaktadır. Okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Sayı:.D.K.No: 6/1/2022 Tarih: 21 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

 Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, 21 Mart 2022 tarihli toplantısında, oybirliğiyle kabul etmiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubunun Üye Sayısını Belirleyen Kararı ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

 Zorlu TÖRE

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı

DÖNEM: X TARİH: 21 Mart 2022

YIL : 1

D.K.NO: 6/1/2022

CUMHURİYET MECLİSİ DANIŞMA KURULUNUN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU İLE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU ARASINDA

DOSTLUK GRUBUNUN ÜYE SAYISINI BELİRLEYEN KARARI

 Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, İçtüzüğün 164’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca çıkarılan Parlamentolararası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Türkiye Cumhuriyeti Dostluk Grubu Yönetmeliğine dayanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında dostane ilişkileri, karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Parlamentolararası bir dostluk grubu kurulmasına; İçtüzüğün 164’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası çerçevesinde Siyasal Partilerin temsiliyet oranları gözetilerek Grup Genel Kurulunun on altı üyeden, Yönetim Kurulunun ise sekiz üyeden oluşmasına; Siyasal Partilerin Grup Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunda aşağıdaki çizelgede öngörüldüğü biçimde temsil edilmelerine ve bu çerçevede Grup etkinliklerinin Parlamentolararası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dostluk Grubu Yönetmeliği tahtında yürütülmesine Karar verir.

GRUP GENEL KURULUNUN OLUŞUMU (16 ÜYE)

|  |  |
| --- | --- |
| Ulusal Birlik Partisini Temsilen | 6 Üye |
| Cumhuriyetçi Türk Partisini Temsilen | 5 Üye |
| Demokrat Partiyi Temsilen | 2 Üye |
| Halkın Partisini Temsilen | 2 Üye |
| Yeniden Doğuş Partisini Temsilen | 1 Üye |

GRUP YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU (8 ÜYE)

|  |  |
| --- | --- |
| Ulusal Birlik Partisini Temsilen | 3 Üye |
| Cumhuriyetçi Türk Partisini Temsilen | 2 Üye |
| Demokrat Partiyi Temsilen | 1 Üye |
| Halkın Partisini Temsilen | 1 Üye |
| Yeniden Doğuş Partisini Temsilen | 1 Üye |

BAŞKAN – Kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri; ikinci sırada Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurulun gelecek Birleşime ilişkin Kararı bulunmaktadır.

 Kararı okuyunuz lütfen.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı:D.K.No:7/1/2022 | Tarih:21 Mart 2022 |

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

 Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, 21 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda oyçokluğuyla almış olduğu Genel Kurulun Gelecek Birleşimine ilişkin Kararı, ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

 Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM:XYIL : 1 | TARİH:21 Mart 2022 |

D.K.No:7/1/2022

CUMHURİYET MECLİSİ DANIŞMA KURULUNUN GENEL KURULUN GELECEK BİRLEŞİMİNE İLİŞKİN KARARI

 Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Genel Kurulun toplantı gün ve saatlerini belirleyen 11.1.2022 Sayı ve 14 Mart 2022 tarihli kararı saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurulun 28 Mart 2022 tarihli Pazartesi günü yapılacak olan Birleşiminde Yasama öncelikli olmak üzere Yasama ve Denetim etkinliklerinin birlikte gerçekleştirilmesine, 29 Mart 2022 Salı günkü Birleşimin ise ertelenmesine Karar verir.

Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

|  |  |
| --- | --- |
| UBP Grubu | CTP Grubu |

 BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Başkan, söz vermiyor musunuz?

 BAŞKAN - Arzu ederseniz buyurun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu öneri oylandı biliyorsunuz içeride ve oyçokluğuyla geçti Ulusal Birlik Partisinin oylarıyla ve Muhalefetin “Ret” oyu ile oyçokluğuyla geçti. Ve hepiniz biliyorsunuz ki, memleketin altı üstüne gelmiş durumda ve bu şartlarda Meclis bir kez daha haftada sadece bir gün toplantı yapacak kararıdır bu ve bu yine sadece Meclisin yetkili organında görüşüldü, parti başkanları arasında hiçbir şekilde istişare edilmedi. Bu şekilde devam edeceksiniz? Yani bu şekilde Meclisin toplantı günleriyle ilgili olarak da bizim orada çoğunluğumuz var, iki bizde bir sizde her defasında oyçokluğuyla bunları geçireceksiniz ve Meclisin çalışma günlerini de bu şekilde ayarlayacaksınız? Yani Meclis sizin sayenizde halka bir mesaj veriyor, bizim umurumuzda değil ne yaşandığı gailesini çekmiyoruz mesajını veriyorsunuz? Ve bunun gerekçesi olarak da henüz komitelerden buraya yasa gelmedi. Budur gerekçe? Memlekette elektrikte memleketin altı üstüne geldi, zamlarla, hayat pahalılığıyla memleketin altı üstüne geldi. Ve biz Meclis olarak haftada bir gün toplanalım sadece Denetleme yapalım Yasama günü bu kadar da yine hiçbir şekilde parti başkanlarıyla görüşmeden hiçbir şekilde hazırladığınız yasa tasarılarının son halini partilerle paylaşmadan, Meclise sevk ediyorsunuz belediyeler gibi birazdan konuşacağız önemli bir konudaki yasa tasarılarını. Hiçbir şekilde diyalog kurmuyorsunuz, istişare etmiyorsunuz yani bunu böyle “Ben yaparım olur” zihniyetiyle sürdürebileceğinize inanırsınız gerçekten? Yani biz seyredeceğiz burada ne oluyor ne bitiyor?

Bu anlayışla arkadaşlar, Mecliste birlikte çalışma, barış içinde çalışma olanağını berhava ediyorsunuz, çok açık söylüyorum size berhava ediyorsunuz ve bunun sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaksınız. Hiçbir şekilde de çıkıp da biz sizinle istişare ettik. Bak oyladık iki bizden var, biz sizden var ne istersek Meclisle ilgili biz oradan geçiririz. Zaten bir tek CTP’nin grubu var, Halkın Partisinin grubu yok. Sizin grubunuzun da bir temsiliyeti var hepsini oyçokluğuyla biz geçiririz, istediğimiz zaman Meclisi toplarız, istemediğimiz zaman Meclisi toplamayız. Budur anlayış? Bak, tekrar söylüyorum; parti başkanları düzeyinde bir istişare kurma çabası içerisine girseydiniz farklı olabilirdi ama böyle oyçokluğuyla her istediğimiz kararı geçiririz, hiç sizinle istişare dahi etmeyiz demeye devam ederseniz, bunun sonuçlarına hep birlikte katlanmak zorunda kalırız. Ve siyaset kurumunun ve Meclisin itibarını zaten her adımınızda yerle bir ediyorsunuz, halkın nezdindeki itibar daha da yerle bir olmaya devam eder ve bizim de buna müsaademiz yoktur. Dolayısıyla sizden beklediğim bu oyçokluğuyla aldığınız kararı burada geri çekmenizdir çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Böyle başladı, böyle gider zannederseniz yok böyle gitmez. Siz bu Meclisteki 21 muhalefet milletvekilini yokmuş gibi değerlendiremezsiniz. Siz ne kadar halkın temsilcisiyseniz, biz de o kadar halkın temsilcisiyiz ve alınan karar Hükümete dair bir karar değil. Alınan karar, Meclise dair bir karardır. Mecliste çok sayıda milletvekiline sahip olabilirsiniz, çoğunluk sizde olabilir ama Meclisin ne zaman çalışıp ne zaman çalışmayacağına siz tek başınıza karar veremezsiniz bugüne kadar da bu Meclisin teamülü bu değil. Yani züccaciye dükkanına girmiş fil gibi önünüze çıkan camı, çerçeveyi indirerek aşağıya devam edecekseniz bu yola bilin ki, o camın çerçevenin aşağıya inmesi sonuç itibariyle inen camların sizin de ayağınıza batması sonucunu doğurur. Bir an önce doğru raya geri dönün bu bir uyarıdır, bu uyarıyı dikkate alın. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman.

 Sayın Özdemir Berova, buyurun Kürsüye.

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanının ve burada ifade ettiği sert sözleri esasında çok üzülerek izledim. Bu parlamentoda 2013 yılından beri hizmet veren bir milletvekiliyim ve geçtiğimiz dört yıl boyunca da bu parlamentoda grup başkan vekilliği de yaptık ve bu tür kararların nasıl alındığı konusunda da deneyim sahibi olan bir milletvekili olduğumu açık yüreklilikle inanıyorum.

Benzer konular gerek Dörtlü Hükümet döneminde veya gerekse diğer Hükümetler döneminde de hep Danışma Kurulunda ele alınmıştır. Ve Yasama yılına yeni başlayacağımız bu süreç içerisinde bugün Mecliste ivedilikleri de okutulacak olan yasaların hazırlanabilmesi ve Meclisin etkin ve fiili bir şekilde çalışması tabii ki hepimizin arzusudur ve bu bağlamda da verimliliği artırmak en önemli olan olgulardan bir tanesidir. Meclis sadece Genel Kuruldan ibaret bir Yasama organı değildir. Meclis komiteleriyle birlikte toplu bir şekilde çalışan ve bu vesile ile de tüm zamanını en etkin ve en verimli bir şekilde kullanması gereken bir organdır. Bu vesile ile de geçtiğimiz Cuma günü biliyoruz ki, Hükümetten bugün ivediliklerini de görüşeceğimiz yasa tasarıları da gelmiştir ve yasa tasarılarının da Meclis İçtüzüğünde görüşülebilmesi için resmi gazetede ilanından sonra bir haftalık bir süreye ihtiyaç da söz konusudur. Ve önümüzdeki Pazartesi süreci içerisinde bu vesile ile maalesef herhangi bir yasa tasarısı da Meclis gündeminde olmayacaktır. Bu vesile ile ülkenin geçtiği bu zor günler içerisinde elbette hepimiz Meclisimize sahip çıkmalıyız, elbette hepimiz demokrasiye sahip çıkmalıyız ve tabii ki Meclisi etkin ve fiili bir şekilde çalıştırmak hepimizin boynunun borcudur. Ama bu tür kararlar, Danışma Kurulu Kararları hep bugüne kadar grup başkan vekillerinin konuşması ve gerek bizim geçmiş dönemimizdeki Hükümet dönemimizde gerekse de bir önceki Dörtlü Hükümette de hep benzer kararları almış olan bir Parlamentoyuz. Ve bugünkü alınan bu kararda Meclisin daha iyi çalışılabilmesi adına tarafımızdan sunulan bir karardı ama bu dönem maalesef şunu görüyoruz ki, Muhalefet her şeye karşı bir politika uygulayarak bir yeni politika anlayışı içine girmiştir.

Bu vesile ile şunu son bir kez daha ifade etmek isterim ki, bugün buradan çıkacak olan bu birleştirme kararı bize gelecek hafta Salı günü komiteleri toplayıp Meclisin etkin bir şekilde çalışmasının önünü açacaktır. Ve böylelikle de bir sonraki hafta Pazartesi günü inşallah burada yasa tasarılarını görüşmeye başlayarak normal rutin düzenimize geçeceğiz yoksa öyle İktidarın veya Ulusal Birlik Partisinin her aklına estiği saat Meclis çalışmalarını kısıtlama gibi bir derdi yoktur. Esas derdi etkin ve fiili bir şekilde bu zor dönem içerisinde bu çalışmaları en verimli şekilde yapmaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Sayın Kudret Özersay, buyurun Yüce Kürsüye.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz Genel Seçimlerde 2018’de Meclise milletvekili olarak girdim geçen dört sene içerisinde Danışma Kurulunda neredeyse bütün kararların oybirliğiyle ve konsensüsle alındığını gözlemledim. Grubumuz vardı bir önceki seçimin ertesinde sadece Danışma Kurulunun kararları, diğer konulardaki kararları değil Meclisin çalışma günleriyle ilgili olarak da başka konularda da. Bunun dışına çıkıldığında ve istisnai kararlar alındığında çok büyük tartışmalar yaşandı Meclis Genel Kurulunda hatta hatırlarsanız Sayın Saner Hükümeti döneminde mahkemelik de olduk aynı zamanda.

Dolayısıyla özellikle Meclisin çalışma günleri ve içerik konusunda daha konsensüsü zorlayan, bunun için istişare eden bir yaklaşımın Hükümet tarafından ortaya konması bize göre de çok doğru bir yaklaşımdır Halkın Partisi olarak. Yani belediyelerle ilgili olarak nasıl ki, dün telefoniyen Sayın Başbakan bizimle istişare edebilmiştir, Meclisin günüyle ilgili olarak da Hükümetin bizlerle Muhalefette bulunan iki siyasi partiyle istişare ederek bu kararları almasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Geçmişte Toplumcu Demokrasi Partisinin, grubu bulunmayan bir parti olmasına rağmen bazı çalışmalara katılabilmesini mümkün kılacak şekilde Ad-Hoc Komitelerin oluşturulması da dahil olmak üzere daha işbirliği ve birlikte çalışma ruhuyla hareket edildiğini gözlemledik. Bu bir niyet meselesidir dolayısıyla eğer muhalefete birlikte çalışma yönünde iyi niyet gösterilirse ve buna rağmen birlikte çalışılmazsa ancak o zaman Sayın Berova’nın söyledikleri doğru olabilir ama şu ana kadar bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım hep yapıcı olmuştur. Hatta birazdan 62’de söyleyeceğim Sayın Berova biz gerekli saygıyı da görmedik aynı zamanda iki hafta üst üste burada belediyeler konusunda gelin Ad-Hoc Komite kuralım da bunun içeriğini konuşalım dedik cevap dahi alamadık. Mecliste kalınmadı dahi sizin kendi vekilleriniz bile bu cevabın verilmemesinde de rahatsızlık duydu ve kamuoyunda bunu dile getirdiler. Dolayısıyla bunu vurgulama ihtiyacı hissettim en azından bundan sonrasında daha işbirliğine açık daha konsensüsü arayan ve zorlayan bir yaklaşım ortaya konulması bize göre de Halkın Partisi olarak doğru yaklaşım olur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Kudret Özersay.

 Sayın Başbakan, buyurun Yüce Kürsüye.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten bilmiyorum ama bir gerginlik görüyorum özellikle muhalefetten kaynaklanan alışık olmadığımız bir durum. Biraz önce Özdemir Bey’in de çok net açıkladığı gibi yarın, normal Meclis gündemiyle açılacak. Önümüzdeki hafta Mecliste herhangi bir yasa yok arkadaşlar ne yapalım? Pazartesi, Salı iki gün eleştiri olarak mı ayıralım, yoksa Salı günü komite bugün geçecek olan ivedilik kararı ile geçecek olan yasaları oturup yoğun bir şekilde çalışsın mı daha iyidir? Yani burada iki gün boş geçecekse, daha doğrusu yasa tasarısı yoksa bunun bir anlamı var mı, iki gün üst üste toplanmanın, ne yapacağız ama bunun yanında da komitelerin yoğun bir şekilde çalışması gereken komitelerde bekleyen onlarca yasa tasarısı vardır. Bunların çalışılması amacıyla düşünülmüştür, bir art niyetin olduğu varsa öyle bir düşünce yanılıyorsun, çünkü öyle bir düşünce yok. Eğer olsaydı yarın da var, bundan sonraki haftalarda da var, istisnai olarak böyle bir yasa hazırlığı olmadığı için, öyle bir durum olmadığı için böyle bir karar üretilmiştir. Bunu yani böyle bu kadar germeye, bu kadar suçlayıcı bir şekilde tavır almaya bence gerek yok. Üstelik yapılan toplantıda Cumhuriyetçi Türk Partisinin de temsilcileri vardı. Onlar da görüşlerini söyledi, Ulusal Birlik Partisini temsil eden arkadaşlar da görüşlerini söyledi. Sonuç olarak ortak payda da buluşulamadı, buluşulamadığı için de oyçokluğuyla geldi. Yani bunun efendim ille de oybirliği olacak, ille de öyle olacak, bunun geçmişte de örnekleri var. Yani ille de oybirliği olmak zorunda değil. Olsa tabii ki çok çok iyi olur ama yani olmadığı zaman da böyle bu kadar suçlayıcı, bu kadar germeye ortamı gerek yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla genel anlamda zaten sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz. E, biz de burada bu gerginliği veyahut da bu ateşe benzin dökmeye devam edersek arkadaşlar bu yansır, bu yansır. Bugün gördüğümüz gibi, bugün gördüğümüz gibi. Yani 2008’den beridir belediyeler konuşuluyor, tartışılıyor, ki konuşacağız onları, kimlerin ne söylediğini de söyleyeceğiz bu süreç içinde. E, tamam işte reform hazırlandı, görüşelim diyoruz, komitede görüşeceğiz bunu diyoruz. E, gidip de işte sadece şu yapılıyor, kapatılacak, hepiniz işsiz kalacaksınız, şöyle olacak. Arkadaşlar; Allah aşkına! Kim işsiz kalacak?! Dolayısıyla bunları da halkı daha fazla ganyana getirmeme anlamında dikkatli üslup kullanmak gerekir diye düşünüyorum bu süreçte. Bu süreç sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil, dünyada ciddi ekonomik krizlerin yaşandığı, ciddi problemlerin yaşandığı bir süreç içeresindeyiz. Dolayısıyla biz burada eğer kendi kendimizi bu şekillere düşüreceksek, böyle bu şekilde kavgayla, efendim ciddi ithamlarla birbirimizi suçlayacaksak bana göre bu doğru bir yöntem değil arkadaşlar, doğru bir yöntem değil.

 Biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Başbakan. Sayın Kudret Özersay…

 Sayın milletvekilleri; Kararı tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri; üçüncü sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu Oluşturulmasına İlişkin Kararı vardır.

 Kararı okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Sayı: B.D.K.No: 13/1/2022 Tarih: 21 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

 Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, 21 Mart 2022 tarihli toplantısında, oybirliğiyle kabul etmiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu Oluşturulmasına İlişkin Kararı ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

 Zorlu TÖRE

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı

DÖNEM: X TARİH: 21 Mart 2022

YIL : 1

B.D.K.NO:13/1/2022

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ,

 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ PARLAMENTOSU ARASINDA DOSTLUK GRUBU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN KARARI

 Cumhuriyet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubunun Genel Kurul üyeliklerinin, İçtüzüğün 164’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen Siyasal Partilerin temsiliyet oranları çerçevesinde ve Parlamentolararası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Türiye Cumhuriyeti Dostluk Grubu Yönetmeliği tahtında oluşturulmasına Karar verir.

GRUP GENEL KURULUNUN OLUŞUMU (16 ÜYE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ulusal Birlik Partisini Temsilen | 6 Üye: | 1. İzlem Gürçağ ALTUĞRA |
|  |  | 2. Resmiye Eroğlu CANALTAY |
|  |  | 3. Hüseyin ÇAVUŞ |
|  |  | 4. Fırtına KARANFİL |
|  |  | 5. Oğuzhan HASİPOĞLU |
|  |  | 6. Alişan ŞAN |
| Cumhuriyetçi Türk Partisini Temsilen | 5 Üye: | 7. Filiz BESİM |
|  |  | 8. Şifa ÇOLAKOĞLU |
|  |  | 9. Ürün SOLYALI |
|  |  | 10. Erkut ŞAHALİ |
|  |  | 11. Salahi ŞAHİNER |
| Halkın Partisini Temsilen | 2 Üye: | 12. Ayşegül BAYBARS |
|  |  | 13. Jale Refik ROGERS |
| Demokrat Partiyi Temsilen | 2 Üye: | 14. Serhat AKPINAR |
|  |  | 15. Hasan TOSUNOĞLU |
| Yeniden Doğuş Partisini Temsilen | 1 Üye: | 16. Talip ATALAY |

GRUP YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU (8 ÜYE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulusal Birlik Partisi | (3) | 1. Resmiye Eroğlu CANALTAY | (Başkan) |
| Grubunu Temsilen  |  | 2. İzlem Gürçağ ALTUĞRA | (Faal Üye) |
|  |  | 3. Fırtına KARANFİL | (Faal Üye) |
|  |  |  |  |
| Cumhuriyetçi Türk Partisi  | (2) | 4. Erkut ŞAHALİ | (Başkan Vekili) |
| Grubunu Temsilen  |  | 5. Filiz BESİM | (Faal Üye) |
|  |  |  |  |
| Demokrat PartiyiTemsilen | (1) | 6. Serhat AKPINAR | (Sekreter) |
| Halkın Partisini Temsilen  | (1) | 7. Jale Refik ROGERS | (Sekreter Vekili) |
| Yeniden Doğuş Partisini Temsilen | (1) | 8. Talip ATALAY | (Faal Üye) |

BAŞKAN – Kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri; 4’üncü sırada Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunmuş olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışişleri Komitesi gündeminde bulunan Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır.

 Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

15 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına,

Lefkoşa.

Öz: Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi Hakkında İvedilik Önerisi.

 Öz’de adı geçen Yasa Önerisi ile Uluslararası Sözleşmelerle ve İç Hukukta yapılan düzenlemelerle çocukların korunması adına mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi ve çocuğun varlığının güçlendirilmesi için, evlat edinilen çocuk ile doğum yoluyla soy bağını kazanan çocuk arasındaki ayrımcılığın giderilmesi amaçlandığından sözkonusu Önerinin ivedilikle yasalaşması gerekmektedir.

 Bu nedenle Önerinin ivedilikle sonuçlanmasını sağlamak için, İçtüzüğün 87’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim.

Resmiye Eroğlu CANALTAY

UBP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan, bir şeyler söyleyebilir miyim?

BAŞKAN – Sayın Resmiye Canaltay, buyurun Yüce Kürsüye.

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün aslında bu Yasayı geçirirken yaklaşık 70 tane aileye de derman olmuş oluyoruz. Çünkü bu aileler gerçekten çok büyük zorluklar yaşayarak evlat edindikleri, sıcak yuva açtıkları çocuklarının maalesef kimliklerini alamayarak birçok problem yaşamışlardı. Ben bugün hepinize çok teşekkür ediyorum bu sorunu çözebildiğimiz ve bu vatandaşlarımızın, ailelerimizin de çocuklarına bu sıcak yuvayı vermelerinin yanında birçok okula gitme sorunu yanında diğer sorunları da çözümlediğimiz için.

Çok fazla detaya girmek istemeyeceğim ama bazı arkadaşların kafasında sorular vardır, o sorulara da hep birlikte yine aşağıdaki komitede bakarız, birlikte tartışırız.

Hepinize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Resmiye Canaltay.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan, oy doğrultumuzun izahını yapmak için söz istiyorum.

BAŞKAN – Peki buyurun Sayın Erkut Şahali.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii Resmiye Hanımın gündeme getirdiği bu konu, evet toplumda bir yaradır ve mutlak surette tedaviye ihtiyacı vardır. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu olarak bu konunun Yurttaşlık Yasası içerisinde değil, evlat edinmeyle ilgili mevzuatın içerisinde çözümlenmesinin maddeye özel bir yaklaşım bağlamında çok daha uygun olacağını düşündüğümüz için bu konuda ivedilik oylamasında ret oyu kullandık. Bu konu mutlak suretle ele alınması ve mağduriyetin giderilmesi gereken bir konudur. İşin vicdani boyutu da vardır. Ancak evlat edinme mevzuatında bu konunun ele alınması öyle zannediyorum çok daha olumlu bir sonuç verebilecek ve dahası tam da bu yaraya parmak basan ve merhem olan bir durum yaratacaktı. O doğrultuda ret oyu kullandık ivediliğine, prensipte hem fikiriz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali.

 RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Çok pardon Sayın Şahali…

 BAŞKAN – Buyurun.

 RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Yerinden) (Devamla) – Evlatlık Yasası değiştiği anda Yurttaşlık Yasasını da değişmek lazımdı. Onun için öncelikle yasa yapıcılar Yurttaşlık Yasasında değişikliğe onay olması gerekliliği üzerinden.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - O zaman bir adım öteye geçerek tam da şu bağlamda konuya yaklaşmak gerekiyor. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu koşullar gereği Yurttaşlık Yasasında da çok daha esaslı bir değişikliğin yapılması gerekiyor. O bağlamda bu konu da eğer değişmesi gereken maddeler arasında yer alacaksa, ki öyledir. O da ele alınır. Yurttaşlık Yasasında böylesine palyatif değişikliklerle bizim günü yakalama şansımız yoktur. Bu doğrultuda da Hükümet Programında yer verildiği için hükümetten ne geleceğini merak ediyoruz ama Hükümetten bu konuda bir şey gelmezse biz de bir şey yapmayacağız anlamında bir durum sözkonusu değildir. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu olarak bu konuda çalışmalarımızı tamamlamış vaziyetteyiz. Bunu da bilgiye getirmek isterim. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erkut Şahali.

 Sayın milletvekilleri; beşinci sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

 Tezkereyi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

Sayı: BBK.0.00-822/12-22/E.818

18 Mart 2022

Konu: Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

 (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

İlgi: 17 Mart 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.802 sayılı yazımız.

 İlgi’de kayıtlı yazınız ile Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına, Belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak, kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olmaları hedeflenmektedir. Yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Belediyelerimizin asli görevleri olan yerel ihtiyaçları karşılamak için Belediye Meclislerinin toplanarak karar üretebilmelerine fırsat yaratmak, Meclisi daha işlevsel hale getirmek ve halkımıza hesap verebilirlik, şeffaflık noktasında imkanları geliştirme, Belediye hizmetlerinin aksamaması ana hedefimizdir. Belde halkının yaşam kalitesini artırma talebinde olan Belediyelerimizin bu amaçlar doğrultusunda giderleri sürekli artmakta, gelirleri de bu giderleri karşılamakta zorlanmaktadır. Belediyelerimizin çağdaş Belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapması ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanması girişimlerinde, halkımızın yerel yönetimlerden beklentisinin artması süreçlerinde yasal bazı sıkıntılar kendini göstermiştir.

 Bu bağlamda sorunlara yerinde müdahil olma ve Yerel Yönetimle Bakanlık arasındaki organik bağın kurulması, Belediyelerin imara ilişkin görevlerinde değişikliklerin yapılması, Belediyelerin yetkilerini düzenleyen kurallarda değişiklik yapılması, Belediye Meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak Belediye Başkanlarına uygulanması, Belediye Başkanına vekalet eden Asbaşkanların yetkilerinin kısıtlanması, Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uyum sağlaması, Belediyelerin borçlanabilme yeteneklerini günün koşulları ile uyumlu hale getirilmesi, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, Belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesi ile ilgili kurallarda değişiklik yapılması, katı atığın halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, karşılaşılan sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması, Belediyelerin sigorta ve ihtiyat sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi, gibi bir çok maddede değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş olup, Tasarının ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

 Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dr. Faiz SUCUOĞLUBaşbakan |

BAŞKAN – Her gruba söz verilecektir. Grubu olmayan partilere de birer kişiye söz verilecektir. Konuşma süresi, 10 dakikadır.

Söz isteyenler?... Sayın Kudret Özersay, buyurun Yüce Kürsüye.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyeler ile ilgili olarak birbiriyle bağlantılı gelen Yasa Tasarıları bir reform olarak takdim ediliyor ama kuşkusuz bunun içeriği son derece önemli, adını reform koymakla reform olmuyor ama 51/95 zaten daha önce hazırlanan, genel anlamada kabul gören, belediyelerin gelirlerinin artırılması bağlamında da olumlu tarafları olan bir (Değişiklik) Yasa Tasarısı. Dolayısıyla bundan bağımsız bir biçimde genel anlamda belediyeler konusunda bir süredir her ne kadar da Sayın Başbakan az önce konuşuyoruz, konuşacağız demiş olmasına rağmen bir süredir, 15 gündür, üç haftadır Halkın Partisi size çağrıda bulunuyor hükümete, bir AD-HOC Komite kuralım bu konuda, Mecliste grubu bulunan bulunmayan bütün siyasi partiler birer temsilci versinler ortak akıl ile ve konsensüs ile Belediyeler Reformu konusunda ilerleyelim çağrısı yapıyoruz ama maalesef bu AD-HOC Komitenin kurulması konusunda değil evet veya hayır yanıtını almak, yanıt dahi almamız mümkün olamamıştır Sayın Başbakandan. Sayın Başbakan geçen hafta Pazartesi yapılan Meclis toplantısında burada olamamıştır, olmamıştır içeride dinlediğini söylemiştir, ondan sonra gün boyunca beklememize rağmen bir yanıt da alamadığımız için orada gündeme getirdiğim sekiz, on sorudan bir tanesi de tekrar buydu. Yani bir hafta önce de gene söylemiştim, geçen hafta gene söyledim, bu hafta gene söylüyorum ve önemsediğimiz için söylüyoruz Sayın Başbakan bir AD-HOC Komitenin kurulması önemlidir ve faydalı olacaktır. Eğer eski İçişleri Bakanlarını, mevcut İçişleri Bakanı toplantıya çağırıyor ve düşüncelerini soruyorsa bunu daha pratik ortak aklı tespit etmek üzere ve ortak akla dayalı olarak hareket etmek üzere bir AD-HOC Komitede yapmak çok daha doğru bir yaklaşım olur. Zaten bugün uyarı grevi yapan sendikaların da genel anlamda çağrısı, muhalefetin de görüşlerinin dikkate alınarak ilerlenmesi yönündedir. Bu en azından sabahtan sizin yaptığınız o daha olumlu, diyaloğa açık olma çağrısına da yardımcı olacak bir adım olurdu diye düşüyorum ve bunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Az önce söylediğim gibi özellikle 51/95’le ilgili olarak değil genel anlamda belediyeler bağlamında, belediyeler reformunu ve belediye sayısının azaltılmasını içerecek şekilde belediyeler reformunu desteklediğimizi Halkın Partisi olarak bilmenizi isterim, çok net.

Öte yandan belediyeler reformu denildiği zaman, eğer adını belediyeler reformu koyacak ve ondan sonra bakın reform yaptık, bize mali katkı yapın diye Türkiye Cumhuriyeti’yle masaya oturulacaksa düşünce veya hedef buysa, bunu da doğru bulmuyoruz. İçi boş ya da tabela reformu, ya da adı reform olan ama içi reform olmayacak olan bir yaklaşımı da doğru bulmadığımızı, özellikle bunun için bir içerik kazandırmayı önemsediğimizi vurgulamak isterim.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir reform yapılırken bir kere kapatma kararı dediğimiz kararı alırken, bir belediyenin verimlilik çerçevesinde kendi kendine yeter bir biçimde, hizmetleri kaliteli bir biçimde verebileceği, kendi içerisinde bu hizmeti verirken de vatandaştan aldığı, topladığı gelir ile, vergiyle hizmetleri de nitelikli bir biçimde yerine getirebileceği kendi içinde bir denge var mı, yok mu bunu sağlıklı tespit edebilmek için önce elinizdeki verilerin doğru ve sağlıklı olması gerekir. Bugün için herkesin üzerinde hemfikir olduğu konulardan bir tanesi mademki nüfusla ilgili olarak pek çok belediyenin merkezi yönetimden almış olduğu katkı payının gerçeği yansıtmadığı yönündedir. Önce bu nüfus meselesini bir gerçekle örtüştürmek, dolayısıyla doğru verilerden hareket ederek doğru kararı vermek gerekir.

 İkincisi de; belediyelerin gelirleriyle ilgili olarak da bugün neredeyse kadük olmuş olan, güncellenmemiş olan rakamlar üzerinden belediyelerin gelirleri hesaplanıp da, bakın işte belediye kendi kendine yeter durumda değil diye bir sonuca varır, o belediyeyi kapatırsanız yine yanlış bir karar vermiş olursunuz. Dolayısıyla gerek nüfus bağlamında, gerekse belediyelerin gelirleri bağlamında güncel verilere bunları çekip, ona göre kapatma, kapatmama, birleştirme konusunda karar üretmek çok daha mantıklı olur diye düşünüyoruz.

 Verimlilik bağlamında; bir taraftan verimlilikten daha iyi yönetimden bahsederken belediyelerle ilgili olarak bir nevi sus payı anlamına gelebilecek şekilde belediye başkanlarına belli bazı kriterler yerine getirilirse emekli olana kadar maaş bağlamak yaklaşımı bize göre son derece yanlıştır. Kaldı ki, bu yaklaşım bir süre önce müşavirliği kaldırma yönünde atmış olduğumuz adımı da bir nevi bertaraf eden yeni müşavirler, belediyeler bağlamında yeni müşavir yaratmayı doğurabilecek olan sıkıntılı bir noktadır. Dolayısıyla bu ve benzeri konuları sizlerle oturup o Ad-Hoc Komitede detaylı bir biçimde konuşup ona göre hareket etmek gerektiği düşüncesindeyiz.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sadece belediye başkanlarına maaş bağlanması noktasında değil ama örneğin birleştirilecek olan belediyelerde bugün için aynı görevleri yapanların, yarın birleştirme gerçekleştiği zaman, örneğin teşkilat şeması veya yapısı netleştirilmediği için aynı görevleri yapanların kimin, kiminle hangi hiyerarşik ilişki içerisinde çalışmaya devam edeceği, yani bir belediyede şube amiri olan, temizlik şube amiri olan bir kişiyle, bir başka birleştirilecek belediyede şube amiri olan kişinin arasındaki hiyerarşik ilişki, bir.

 İkincisi; belediyelerdeki farklı maaş düzeylerinin birbirine uyumlaştırılması denildiği zaman, bunun nasıl yapılacağı gibi sorular eğer açık bırakılırsa, sonraya bırakılırsa, tüzel kişiliği ortadan kaldırılacak olanların toplu iş sözleşmesi sona ersin, sonra çalışanların haklarına o gün bakarız denilirse, o zaman daha düşük maaş olana doğru mu bir uyumlaştırma olacak, yoksa daha iyi maaş ve tahsisatları olanlara doğru mu bir iyileştirme ve uyumlaştırma mı olacak sorusu açık kalır ve doğal olarak da her ne kadar Sayın Başbakan siz yadırgadığınızı söylemiş olsanız da, bugün Meclisin önüne çalışanların gelmesinin esas sebebi aslında o bırakılan en önemli soru işaretidir. Bir karanlık noktadır. Eğer kişiler kendi gelirleriyle ilgili olarak çalışanlar ve özlük haklarıyla ilgili olarak soru işaretiyle karşılarında bir belediye reformu olursa, tabii ki tepki ortaya koyarlar. Çünkü toplu iş sözleşmesinin sona erdirilmesi ertesinde hangi haklarla çalışmaya devam edeceklerini görmek istiyorlar. Bu da en doğal haktır diye düşünüyoruz. O nedenle kendilerine destek veriyoruz. Eğer sendikalar bugün Meclisin önüne geldiklerinde, biz belediyelerin hiçbirinin kapatılmasını kabul etmiyoruz ve hiçbir biçimde reform kabul etmiyoruz deselerdi Halkın Partisi olarak biz bu desteği vermezdik Sayın Başbakan. Dolayısıyla belediyeler reformu belediye sayısı azaltılacak şekilde yapılmalıdır ve biz buna destek veririz. Öte yandan bu yapılırken, çalışanların kendi özlük haklarıyla ilgili olarak soru işareti bırakılmadan, yani bu start verildiğinde kervan yolda düzülür mesajıyla bunun olamayacağını size hatırlatmak isteriz, bize göre bu son derece önemlidir, intibak meselesi de son derece önemlidir. Hak, yetki ve sorumluluk açısından da. Nasıl ki borcu, personeli, binayı ve diğer hususları ardınlık çerçevesinde tüzel kişiliği sona eren bir kurumdan bir başka kuruma aktardığınızda bunu netleştirmeniz gerekir çalışanların hak, özlük hakları ve yetki sorumluluklarını da baştan netleştirerek bu reformu yapmamız gerekir. Aksi halde sadece kapatıp sonra bakacağız dediğimizde, bu devlet yapısıyla ve bu geçmiş ile ve bu tecrübeyle herkes aslında haklarının gasp edileceği mesajından başka bir mesaj almaz ve toplumsal bir destek de sağlayamazsınız.

Hükümet olarak zaten kurulduktan kısa bir süre sonra şaibeli bir biçimde henüz izah edilmemiş bir biçimde Bakanlar Kurulunuzu değiştirdiğiniz için kamuoyunda destek yitirmiş durumdasınız. Bir meşruiyet tartışması yaşadınız. Böyle bir hükümetin reform yaparken geçmişe göre yani 10 gün öncesine, iki hafta öncesine göre on kat daha fazla muhalefete yaslanması ve muhalefetle birlikte hareket etmesi gerekirdi. Biz bunu göremedik. Sayın İçişleri Bakanının yaptığı bir davetin haricinde ve bizimle teknik düzeyde paylaşımının haricinde. Oysa bunun bir AD-HOC Komitede ele alınması bize göre çok daha önemliydi.

Sayın Başbakan, siz eminim belediye seçimlerinin tarihiyle ilgili olarak bir düşünce ortaya koyacaksınızdır. O düşünceyi ortaya koyduğunuzda belki bunu konuşuruz ama belediye seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili olarak da dile getirilen bazı görüşler, düşünceler var, konuşulan bazı hususlar var. Biz Halkın Partisi olarak Hukuk Devletini önemsiyoruz, Hukuk Devletini savunuyoruz. Bunun olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Daha önce size de izah ettiğimiz üzere geçmişte pandemi nedeniyle bu memlekette zaruret hali doctrine of necessity’e yapılan bir atıfla Cumhurbaşkanlığı seçimi doğrudur altı ay ertelenmiştir ama unutmayınız ki orada bir prosedür, bir usul takip edilmiştir. O usul, Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin oluruyla, konsensüsüyle, Başsavcının da, Yüksek Mahkeme Başkanının da, Cumhurbaşkanının da, Meclis Başkanının da, bütün siyasi parti başkanlarının da bulunduğu bir toplantıda herkesin oybirliğiyle ve konsensüsle alınan bir karar ertesinde altı aylık bir erteleme yoluna gidilmiştir Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Dolayısıyla belediye seçimleriyle ilgili olarak iki temel nokta vardır. Birincisi, ancak ve ancak daha önceki usule uygun bir biçimde herkesin oybirliğiyle bir karar alınırsa belediye seçimlerinin tarihinin değiştirilebileceği düşüncesindeyiz Halkın Partisi olarak ama ikincisi tarih değişsin, reform yapacağız bu süre zarfında diyerek eğer tarih daha geriye atılır ama bu arada reform yapılmaz veya makyaj mahiyetinde şeyler yapılırsa ve reform olmazsa o zaman da meşruiyeti sorgulanacak bir biçimde gereksiz yere seçimler geriye atılmış ve dört yıllığına seçilmiş belediye başkanları fazladan belediye başkanlığı yapmış olurlar ve reform da yapılmamış olur. O nedenle eğer belediye seçimlerinin tarihinin değiştirilmesiyle ilgili bir karar alınacaksa, oybirliğiyle alınırsa ancak Halkın Partisi bunu doğru bulur ve ona göre geçmişteki usulle birlikte hareket edilir ama bunun yanında ikinci bir unsur daha vardır, o da; bazı temel prensiplerde baştan anlaşmamız gerekir. Yani bu ertelemeyle birlikte reformun en azından minimum şu 10 maddeyi içereceği konusunda herkesin de bir görüş birliğine varması gerekir ki o reform gerçekten de yapılsın. Aksi halde içi boş bir şeye dönüşebilir ve bize göre son derece sakıncalıdır.

Son olarak da şunu vurgulamak isterim Sayın Başbakan; çoğunluk kararıyla seçim erteleme yoluna gidilmesi durumunda bu her durumda mahkemelik olacaktır ve bu konu aslında belediyeler tabii ki çok önemlidir ve bu konu özelinde konu mahkemelik olursa sıkıntılıdır ve çoğunluk kararıyla alınması sıkıntılıdır Anayasaya rağmen ama çok daha önemli bir husus var, bu kapı bir kez aralanırsa yarın demokrasi konusunda, bir sonraki gün insan hakları konusunda, bir sonraki gün devletin laik devlet olması ve laiklik ilkesiyle ilgili olarak da bu kapı aralanır, bu Mecliste çoğunluğu eline geçiren Anayasaya rağmen Anayasanın dışında birtakım kapıları aralamaya kalkar, hukuk düzeni diye bir şey ortada kalmaz, biz bunu çok tehlikeli buluruz. Bu, bugün görevde olanların iyi niyetine endeksli bir şey gibi tarif edilirse de yanlış olur. Dolayısıyla, her durumda diyalog ile bu sorunları ve bu reformu yapmak gerektiği kanaatindeyiz. Seçim tarihinde yapılacaksa da Sayın Başbakan sadece kapatma kararı ve belli bazı maddeler değil, bu az önce söylediğim ve başka var olan sorunlarla ilgili herkese ışık tutacak, soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir bütünlüklü yaklaşımla bu sorunlara cevap verecek bir reformu ancak yapıp seçime ona göre gidilmesi bize göre çok daha doğru bir yaklaşımdır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kudret Özersay. Sayın Tufan Erhürman buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; az önce gelecek haftanın bir gününde Meclis toplantısı yapılmaması sadece bir gün Meclisin toplanması meselesinde yaptığım konuşmada söylediklerimin bir uzantısı da burada var. Dolayısıyla orada söylediklerimi sadece orayla ilgili olarak değerlendirip ona yanıt vermek hiçbir şekilde sorunun büyüklüğünü görmemek anlamına gelir. Şimdi Ünal Bey burada bu çalışmayla ilgili olarak muhalefetle temas kuruldu mu? Birinci soru. Belediyelerle ilgili yasa tasarıları konusunda muhalefetle, ana muhalefetle temas kuruldu mu? Sevgili Ünal Üstel beni aradı ve rica etti bir çalışma yürüyor İçişleri Bakanlığında, bir temsilci gönderelim, dedi. Bir temsilci arkadaşımızı gönderdik. Kendisine metin verilmeksizin yanlışım varsa Sevgili Ünal Üstel beni düzeltir. Metin verilmeksizin neler tasarlandığına ilişkin bir anlatım gerçekleşti. İlgili arkadaşımız da partiye geldi ve bize orada konuşulanlarla ilgili bilgiyi verdi. Daha sonra yine Sevgili Ünal Üstel yine aradı. Son hali artık çıktı metnin dedi. Yine bir temsilci gönderelim dedi. Bu kez o arkadaşımızla birlikte bir de milletvekili arkadaşımızdan rica ettik Sevgili Ürün Solyalı’dan. İkisi birlikte gittiler ama metnin son hali bize teslim edilmedi. Dolayısıyla partiye metnin son hali gelmedi. Hiçbir şekilde metnin son halini biz Meclise sunulmadan önce görmedik. Bu arada az önce Sevgili Kudret Özersay’ın konuşmasından anladığım kadarıyla dün akşam Sayın Başbakan Sevgili Kudret Özersay’ı aramış ve telefoniyen bu konuyla ilgili bir istişare hangi düzeyde olduğunu bilemiyorum gerçekleşmiş. Ana muhalefet Partisiyle Sayın Faiz Sucuoğlu nezdinde böyle bir istişare de gerçekleşmedi. Değil mi? Evet. Dolayısıyla metnin Meclise sunuldu, metin Meclise sunuldu ama Ana muhalefet Partisi metni Meclise sunulmadan önce görmedi. Sadece Sayın İçişleri Bakanının aktardığı bilgiler nezdinde kaldı. Bir de yemek verdi Sayın İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanlarına, bizim eski İçişleri Bakanlarımız da o yemeğe katıldı ama o yemeğin sonunda da, sonrasında da eski İçişleri Bakanlarımıza da metin ulaşmadı. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce şunu fark edelim. Belediyelerle ilgili sözü edilen değişiklik memleketin Kamu Hizmetinin ve İdari Teşkilatının yarısı, belki yarısından fazlasına ilişkin bir değişiklik. Bugüne kadar seçim yasaları dahi bu Mecliste görüşülürken hatırlarsınız daha bu seçimden hemen önce karma oyun kalkması meselesinde neyi gündeme getirmiştik. Oybirliği gerekir, Ad-Hoc Komite gerekir. Çünkü bunlar biz hükümetteyken ve bizim 21 milletvekilimiz varken de ayni usulle değiştirilmişti. Ad-Hoc Komite kurulmuştu ve Ad-Hoc Komitede oybirliği aranmıştı. Anayasa değişikliği için de aranmıştı, Seçim Yasası değişikliği için de oybirliği aranmıştı ve bu Seçim Yasasında bazı sorunlar var ya şu anda herkesin şikayetçi olduğu o oybirliği arayışı neticesinde aslında onlar ortaya çıkmıştı. Bizim 21 milletvekilimiz vardı. Ulusal Birlik Partisi Ana muhalefetteydi ama biz iktidarda olan çoğunluğa sahip olan parti olarak bizim çoğunluğumuz var. İstediğimiz Anayasa değişikliğini yaparız, istediğimiz Seçim Yasası değişikliğini yaparız demedik. Şimdi bu önümüzde bulunan yasalar, yasa tasarıları silsilesi onlardan daha az önemli değil ve bütün bunların en azından son halini görüp son hali üzerinde istişare etmek gerekiyordu. Hiçbir şekilde bunlar yapılmadı. O yüzdendir ki ben yaptım oldu, ben yaparım olur zihniyetidir hakim olan zihniyet diyorum. Bunu söylerken de gerekçeleriyle söylüyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Önümüzdeki yasa tasarılarıyla ilgili olarak nedir murad edilen yani son halini yasa tasarılarının muhalefetle paylaşmamakla murad edilen nedir? Ne ele geçti? Şimdi ben size söyleyeceğim, ne ele geçti. Normalde bunları bu kadar böyle ayrıntıya girmek gerekmez ama merak ettim demin yanlış mı biliyorum diye dışarıya çıktım ve Meclisteki sorumlu arkadaşlara bir daha sorma ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar o kadar alelacele iş yapıyorsunuz, o kadar iki ayağınız bir pabuca girdi ki yazdığınız genel gerekçeyi okuyan ve Türkçe bilen hiç kimse bu genel gerekçeden hiçbir şey anlamaz ve dahası sorduğum sorunun cevabı şu: Genel gerekçeleri yasa tasarılarının komitede değiştirilemez de. Yani eğer bu belediye reformu, yerel yönetimler reformu tırnak içinde söylüyorum. Geçerse bizim mevzuat tarihimize bu yazdığınız genel gerekçe yazıldığı şekli ile geçecek. Komitede değişemeyecek de ve gerçekten okuduğumuz zaman bunu Meclis adına, Meclisten bunun geçmesi adına geçerse eğer utanç duyacağımız bir metin var elimizde. Daha birinci paragrafını size okuyorum. Ne için okuyorum. Bakın; Türkçe hassasiyeti gösterdiğim için değil, bu işi ne kadar alelacele yaptığınız, ne kadar iki ayağınızın bir pabuca girdiği ve bu işin de memleketin kamu hizmetlerinin, kamu teşkilatının yarısını teşkil ettiği bilinci ile okuyorum. Bakın birinci paragraf. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Gerekçesi paragraf bir. Kişilerin yerel yönetimlere katılımlarını sağlayabilmek, hesap verebilme ve şeffaflık ilkeleri adına belediyelerimizi geliştirmek, daha özerk denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmalarına imkan sağlayabilmek ve hesap verebilirlik bir daha, bir daha ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmelerine yardımcı olmak kendi sorumluluklarını yerine getiren özerk kuruluşlar olarak görülmektedir. Özne nerde, fiil nerde, özne ile fiil arasındaki ilişki nerde? Allah rızası için bir tane Türkçe bilen ha! Türkçe hocası demiyorum. Sevgili Nazım Çavuşoğlu burda olsaydı merak ederdim, düşüncelerini Edebiyat Hocası olarak. Türkçe hocası demiyorum, bir tane Türkçe bilen insana okutun bunu, herhangi birine size bu cümle tamamdır derse ben de bu işleri bırakacağım. Bu kadar alelacele iş yapıyorsunuz ve tekrar ediyorum. Bunun komitede değişmesi de mümkün değil. Yani becerirseniz Allah korusun da geçirirsiniz bunları Meclisten hukuk tarihimize bu genel gerekçeyle yerel yönetimler tırnak içinde reformu geçecek. Bu uzun cümleyi bıraktım. Başka bir tane kısa herkesin bir duyuşta anlayacağı bir şeyi söyleyeyim size demin de okundu şeyde, Katip arkadaşımız okudu. Son paragrafta bakın ne diyor. Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması. Allah rızası için. Herhalde devalüe edilmesi demek istiyorsunuz ama tedavüle edilmesi diye buraya yazdınız, genel gerekçeye ve geçerse bu tekrar söylüyorum. Komitede düzeltilme şansı da yoktur. Bu memleketin hukuk tarihine paranın tedavüle edilmesi kavramını armağan edeceksiniz geçerse bu! Bu derecede iki ayağınız bir pabuca girerek ne yaptığınızın farkında olmayarak hazırladığınız metinler var önümüzde parayı tedavüle ettiğiniz metinler! Ha birinci paragraf uzun olduğu için bir daha okuma gerektirebilir. Ama herhalde bu kelimenin yanlışlığı için tekrar okumaya gerek yok, ha tamamını da okuyun ha ben örnek veriyorum sadece. Yani içinde daha neler neler var onları da okuyun ama bunlar bu örnekler sanırım yeterli ve birinci temel tespit. Böyle bir mesele alelacele iki ayağınız bir pabuca girerek gerçekleştirilemez. Bunun gerekçesi de şu olamaz. 2008’den beri çeşitli İçişleri Bakanlığı bu konularda çalışma yaptı İçişleri Bakanlığı. Doğrudur. 2008’den beri belirli İçişleri Bakanları bu konularda çalışma yaptı. Bunların içinde CTP’li İçişleri Bakanları da var, doğrudur. O yüzdendir ki Cumhuriyetçi Türk Partisi kural olarak şunu söylüyor: Gerek belediye reformu, reformun dışında tutuyoruz sayıların azaltılmasını, gerekse belediyelerin sayılarının azaltılması konusunda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin görüşü bunlara karşı olmak değildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin görüşü bu işin ciddi bir iş olduğu ve ciddiyetle ele alınması böyle zaman sınırları tanınarak işte fiskoslardan duyuyoruz bu açık açık söylenmedi belki birazdan söylenir. Bunu yaparsak bilmem kaç milyon TL Türkiye Cumhuriyeti’nden yardım alınması sözkonusudur onun için bir an önce bunu yapalım anlayışıyla bu iş yapılmaz arkadaşlar. Bu memleketin idari teşkilatının çok ciddi bir kesiminden bahsediyoruz ve burada yapacağınız hataların yaratacağı kaos kaş yapacağım derken göz çıkaracağınız bir yere götürecek memleketi. Bu işin ciddiyetine varın. Türkiye Cumhuriyeti’yse sözkonusu olan ki ben onu resmi olarak herhangi bir yerde görmüş değilim. Ama derdiniz oysa çünkü bu aceleden öyle çağrışımlar ortaya çıkıyor ve çevrede yaptığınız fiskoslar da onu bize çağrıştırıyor. Şunu en azından bilin. Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi Anayasasının 67’nci maddesinde seçim yasaları değiştiği zaman o değişen yasanın ancak bir sene sonra yapılacak seçimleri etkileyebileceği yazar. Neden? Çünkü demokrasi konjonktürel değişikliklerle seçime girecek insanların hangi koşullarda seçimlere gireceklerini bilmemelerini kaldırmaz. Demokrasinin böyle bir lüksü yoktur. Seçime üç ay kala siz belediyelerin sayısının azaltılmasını gündeme getirirseniz zaten seçimin demokratik olma niteliğini daha başlarken battoz ettiniz demektir. Kim nerede seçime gireceğini, nerede propaganda yapacağını şu anda bilmiyor. Çok ciddi bir demokratik açık yaratıyorsunuz ve tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin aklı kesmiyor muydu da Anayasasına böyle bir hüküm koydu Seçim Yasası değişirse bir sene sonra yürürlüğe girecek diye. İki şey amaçlanır. Bir, iktidarda olan kafasına göre değişiklik yapıp da seçimin sonucunu son dakika belirleyemesin. İki, seçime girecek olanlar hangi koşullarda seçime gireceklerini en azından bir sene önce bilsin. Siz ikisini de allem gallem ediyorsunuz ve bunu size tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yazıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi Anayasasında yazan böyle bir şey varken sizin üzerinizde baskı kurması mümkün değildir eğer öyle bir şey hissediyorsanız. Onu da söylemediniz, paylaşmadınız ama buysa sizi bu demin söylediğim genel gerekçeyi bu halde önümüze getirmeye zorlayan şey, Türkiye Cumhuriyeti’yle konuşun ve bunu anlatın. Bu memlekette belediye reformuna karşı olan biri de yoktur, belediyelerin sayısının azaltılması için doğru dürüst çalışma yapılmasına karşı olan biri de yoktur ve bu çalışmalar geçmişte taslaklar halinde de yapıldı. Ama bu işi hayata geçireceğiniz zaman bu iş ciddi bir iştir. Bunun ciddiyetinin farkına varın. Nasıl ciddi bir iştir? Bir kere kriter ister. Hangi kritere göre “x” belediyeyi kapatıp o kapatılan belediyeyi “y” belediye ile birleştireceğinizin kriterin net olarak ortada olması lazım. Bakın; geçmiş çalışmalara referans veriliyor ya Sevgili Teberrüken Uluçay burdadır. Not aldım burdan. Mesela Sevgili Teberrüken Uluçay’ın döneminde yapılan taslak çalışmada, altını çiziyorum , tasarı değil bunlar. Meclise gelmiş olan metinler değil. Bunlar üzerinde çalışılan taslaklardır. O taslakta mesela Yeniboğaziçi şimdi Mağusa’ya bağlayalım diyorsunuz ya, Yeniboğaziçi’ne şu anda bağlı olan köylerden Akova, Alaniçi ve Yıldırım’ın kuzey Mesarya Belediyesine bağlanması düşünülmüştü. Sadece düşünüldü. Öyle bir karar çıkmadı. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Beğenmeyebilirsiniz tekrar konuşulabilir ama burada bir kriterden hareket edildi ve oradan geçen yol, anayol esas alınarak böyle bir düşünce geliştirildi. Bunun doğru ya da yanlış olduğu noktasından hareket etmiyorum, kriter üzerinden konuşmak zorundasınız. Kriter üzerinden konuşmadığınızda pek çok belediye çıkar ortaya ve benim belediyemi ben kapattırmam der size ve bundan da haksız olmaz. Çünkü hangi sebeple o belediyenin kapatılacağına dair gerekçeyi sağlam bir şekilde otaya koymadınız demektir. Dolayısıyla bunu oturup, bakın Sayın eski Belediye Başkanı, Sayın Milletvekilim bu kriterin ya da bu kararın doğru olduğundan bahsetmiyorum. Kriter üzerinden konuşmak gerektiğinden bahsediyorum. Sadece bir örnek veriyorum ne düşünüldüydü diye. Başka şeyler de düşünebilirsiniz az önce Sayın Kudret Özersay söyledi nüfusu baz almayı düşünebilirsiniz kriter olarak. Bu da nüfusa ilişkin gerçek rakamları ortaya çıkarmanızı gerektirir. Son nüfus sayımından bu yana pek çok beldenin, belediyenin nüfusları aslında değişmiştir ama hala o beldeler, o belediyeler nüfus sayımındaki rakam üzerinden katkı payı almaya devam etmektedir. Dolayısıyla o belediyelerde şu anda gerçek nüfus kaçtır sayımını çalışmasını yapmanız gerekir eğer o kriteri alacaksanız. O da şart olan bir kriter değil. Kimilerine göre kriter şu olabilir, kendiliğinden birleşmiş olan yani artık sınırları ortadan kalkmış olan belediyeleri birleştirmek bir kriter olabilir. Dünyada üstünde konuşulan kriterlerden biri de budur. O zaman onu seçersiniz. O zaman mesela Dikmen kapatılacak belediyeler içine girmez. Luricina da girmez. Belki Tatlısu da girmez o zaman ama bu da başka bir kriterdir. Doğru olan kriter şudur budur da demiyorum. Çünkü işte bunların oturulup bu alanın da bilim insanlarıyla birlikte hepsinin gözden geçirilmesi gerekir. Şehir plancıları var memlekette. Şehrin ekonomisiyle ilgilenen insanlar var. Mühendis Mimar Odaları Birliğinin birçok odası bu konuyla doğrudan doğruya ilintili yetkiye sahiptir. İki ayağınız bir pabuca girdiği zaman bunların hiçbirini yapamazsınız ve ne yaptığınızın belli olmadığı bir durum ortaya çıkar. Gene Belediyeler Reformu ya da Yerel Yönetimler Reformu deyip toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz. Toplu iş sözleşmeleri feshedilmiştir diye yasa hükmüyle belediye reformu, yerel yönetim reformu yapamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Nerden feshediyorsunuz toplu iş sözleşmesini? Yani nasıl, hangi hukukçu siz görüş verdi bu konuda? Bir tane iş hukukçusu ismi söyleyin. İş hukukçusu ismi söyleyin ki size çıkaracağınız yasa ile bütün belediyelerde bugüne kadar imzalanmış toplu iş sözleşmeleri puf diye ortadan kalkacak hiç mesele yoktur desin. Var mı böyle bir şey. Ve tekrar söylüyorum bunu iş hukukçularıyla konuşmanız lazım. Bak benimle de konuşmamanız lazım ha ben idare hukukçusuyum. Avukatlarla da konuşmamanız lazım. İş hukukçusuyla konuşmanız lazım. Böyle şey olmaz. Toplu iş sözleşmesi Anayasal bir haktır. Anayasal bir hakkı yasa ile ve kullanılmış hale hazırda hayata geçmiş bir hakkı yasa ile bunların hepsi feshedilmiştir dediğiniz anda Anayasaya aykırı uygulama yaparsınız ve bunu yasa metninin içerisine, yasa tasarısı metninin içerisine yerleştirdiniz. Ondan sonra da diyorsunuz ki Sayın Başbakan Kürsüden diyor ki insanları galiyana getiriyorsunuz da insanlar toplanıyor dışarda. Biz getirdik galiyana? Toplu iş sözleşmelerinin hepsi biranda patlayacak kaybolacak ortadan dediğiniz anda toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçiler buraya Meclisin önüne geldiğinde buna şaşırıyorsunuz yani?! Bugüne kadar hangi haklarla çalıştılarsa ve sorumluluklarla çalıştılarsa hepsi ortadan kalkacak bekleyin bakalım intibaklarınız da gerçekleşsin, intibaklarınız gerçekleştikten sonra altı ay da geçtikten sonra tekrardan oturursunuz konuşursunuz toplu iş sözleşmesini yeni belediye ile deyeceksiniz insanlara? Bu kadar senedir o toplu iş sözleşmesiyle çalışan insanlara? Böyle bir zihniyet olabilir mi yahu? Yani sizi suçlamak da istemiyorum çünkü alelacele kargacık burgacık yazdığınız bir şey var ortada diye düşünüyorum. Yoksa dediyseniz ki yok yahu hazır fırsat bu fırsat tırnak içinde reform yapmışken bir de toplu iş sözleşmelerini patlatalım zaten de protokolde de daha önce toplu iş sözleşmeleriyle ilgili de hüküm vardı yeri gelmişken bunları da buradaşdan kaynatalım da götürelim arkadaşlar bunu kimse size yaptırmaz. Bu olmaz. Onun için bu işler ciddi işlerdir. Ciddiyetsizlikle ele alınmaz, ciddiyetsizlikle de dünyanın hiçbir yerinde reform, hele de Belediyeler Reformu yapılmaz. Hele de üç ay kala seçime hiç yapılmaz. Yapılamayacak bir iştir yapmaya kalktığınız. Hepsini kafanıza giyersiniz ve memleketi de güya düzelteceğim derken bir başka büyük kaosun içine sokarsınız şeytan gelse de çıkaramaz. Bu kadar net söylerim size. Çünkü kalktınız borçlu olmayan belediyeler var, borçlu olmayan sıfır borcu olan belediyeler var ve bu Belediyeler Reformunu tırnak içinde yaparken öyle bir hüküm koydunuz ki buraya o borçlar morçlar bilmem neler konusunu konuşacak olan bir komisyon oluşturacaksınız ve o komisyonun hiçbir kriteri, hiçbir kuralı yok. Hiçbir şey yok ha o komisyonla ilgili borçlar morçlar bilmem nelerle ilgili. Personelle ilgili intibak komisyonunda bir iki kriter benzeri şey yazmaya çalışmışınız ama borçlar, mal varlıkları bilmem neler bunların birleştirilmesi konusunda tek bir kriter yok.Altı tane insan oturacak oraşda altı tane insan nasıl uygun gördüyse öyle karar verecek ve şu anda hiçbir borcu olmayan belediye borcun içinde yüzen belediyeye yapıştırılacak veya yapıştırma sırasında borçlar morçlar nasıl aktarılacak buna da sizin orada alt alta yazdığınız altı kişi karar verecek. Hiçbir kriter de olmayacak. Arkadaşlar hukuken buna bakın şimdi benim alanımdan konuşuyorum iş hukuku alanı değil hukuken buna yasa bile denmez. Bu yasa değil. Çünkü siz yasa ile çıkardığınız yasa ile yasa ile yapılabilecek işi altı kişiye verdiniz. Altı kişi adeta yasa koyucu olacak kafasına göre borçları morçları bilmem neleri istediği gibi birleştirecek. Böyle bir dünya yok. Böyle bir yasa anlayışı da yok. Dolayısıyla bu söyleyim açıkça size, olmadı. Hiçbir şekilde olmadı ve bunun üstünden giderseniz de olmayacak. Gene aynı şekilde bir başka gerçekten anomali mi deyeyim buna ne deyim tuhaflık kalkıyorsunuz bunu yapmak için kapatacağınız belediyelerin başkanlarının bir kısmına danışmanlık veriyorsunuz ömür billah danışmanlık emekliliğe kadar adını da müşavir koymuyorsunuz ama size kötü bir haberim var danışman müşavirin daha yeni Türkçesidir. Yani bir farkı yoktur bu ikisinin. Müşavir eşittir danışman. Sadece biri daha sonra Türkçeye yerleşti, biri daha önce Türkçede vardı ve siz şimdi bu memlekette müşavirlerle ilgili her Allah’ın günü konuşulurken kalkacaksınız yeni müşavirler yaratacaksınız? Hangi gerekçe ile? Hangi gerekçe ile? Yani seçim yaptınız da yeni belediye başkanları seçildi da seçildikten sonra kapatıyorsunuz belediyelerini düşünebilirdik dört yıllık süre için ama yok zaten o belediyeleri kapatmışınız sevgili Hasan Taçoy müsaade ederse konuşmama devam edeceğim.

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Beyefendi bir soru sordu Sayın Başkan, Milletvekilim ona cevap verdim. Mecburen cevap verdim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet mecbur kaldınız cevaplayasınız. Nezaketinizi biliyorum Sayın Taçoy. Hiçbir soruyu yanıtsız bırakmamak gibi bir nezaket ilkesi vardır Sayın Taçoy’un…

 BAŞKAN - Sayın Başkan yirmi dakika oluyor.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet ama yani bu hazırlanan metinlerle ilgili Sayın Başkan şöyle bir yöntem izledik farkındasınızdır sanırım, dört tanedir bunlar her birinde ayrı ayrı konuşmayacağım bir defada hepsini birden söyleyip bitirmekti niyetim. Arzu ederseniz keserim diğerlerinde tekrar söz alırım.

 BAŞKAN - Devam edin.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Teşekkür ederim. Bence de daha mantıklı.

 MALİYE BAKANI SUNAT ATUN (Yerinden) – İçtüzüğün pazarlığı…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İçtüzük adına isterseniz otururum tekrar kalkarım yani dört defa kalkarım geri kalanları anlatırım. Evet, dolayısıyla bu müşavirlik sizin deyiminizle danışmanlık hiçbir şekilde hiçbir hukuki gerekçeye oturtulamayacak ekstradan birilerine bir hak tırnak içinde kazandıracak ama temeli olmayan, dolayısıyla bütçe üzerinde bugünlerde herkes tasarruftan bahsederken tam tersine sizin bütçeye bindirme yapacağınız ve amacınız ne? Amacınız da güya bunu yaptığınız zaman ilgili belediye başkanları ne yapmayacak, ilgili belediye başkanları sesini çıkarmayacak. Varsın belediyem kapansın ama benim maaş devam etsin deyecek birtakım belediye başkanlarından söz edeceksiniz. Sevgili Dostluk Grubu üyelerine ben de burdan hoş geldiniz diyorum, hoş geldiniz şeref verdiniz Meclisimize hep birlikte hoş geldiniz diyeceğiz inşallah Dostluk Grubu üyelerimize.

 Evet, bir başka anomali arkadaşlar geldiniz ve bu metinlerin içine kayyumluğu da koydunuz. Yani demokratik yoldan seçilen belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin yerine belli durumlarda yasada saydığınız durumlarda kayyumların atanacağını söylediniz bu kadar ileriye gittiniz. Fikri Bey rica ederim yani demin bir mesaj vermeye çalıştım bu konu ile ilgili sözümüzü tamamlayalım…

 BAŞBAKAN YARDIMCISI VE TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU (Yerinden) – Konuşmadım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bilirim ama konuşmam amacıyla kalktığınızı düşünüyorum.

 BAŞKAN - Devam edin lütfen. Sayın Fikri Ataoğlu…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet burdan arkadaşlar bilinmesini isterim ki az önce Sayın Sucuoğlu dedi ki daha önceki çalışmaları da anlatacağız. Çünkü şunu ima etti, daha önce biz de bu çalışmaları yaptık ve bunlar da içindeydi. Arkadaşlar bırakın bizim yaptığımız çalışmalarda ne toplu iş sözleşmesinin olduğunu, ne müşavirlik danışmanlık diye bir şeyin orada söz konusu olduğunu, bizim yaptığımız çalışmalarda kayyum da zaten yoktu. Dahası sizin geçen dönem yaptığınız çalışmanın içerisinde kayyum vardı ve biz bu Mecliste gene ana muhalefet sıfatıyla size bunun olmayacağını anlattık ve sevgili Kutlu Evren burda değil İçişleri Bakanıydı o sırada, sevgili Kutlu Evren bu konuda bizimle uzlaşabileceğini ve bunun kaldırılabileceğini söylemişti ama dedim ya alelacele yaptığınız iş doğrultusunda o kayyum meselesi gene burada var bu da hiçbir şeklide olacak bir şey değil arkadaşlar. Bunu da size net olarak söyleyeyim. Dolayısıyla toparlarsam bu karmaşanın içerisinde Belediye Reformu ya da Yerel Yönetimler Reformu ciddi bir iştir çalakalem yapılmaz. O nedenle neden çalakalem olduğunu size örnekleriyle anlattım. O nedenle bu İvedilik talebine oyumuz rettir. Belediye Reformu toplu iş sözleşmelerini yasa yoluyla feshederek yani Anayasaya aykırı bir şekilde yapılmaz. O nedenle bu ivedilik talebine oyumuz rettir. Belediye Reformu ile bu memlekettin kangren olmuş müşavirlik meselesine yeni müşavirler ekleyerek bir noktaya varacağınızı düşünürseniz Belediye reformu sistemi daha da bozarak yapılmaz. O nedenle ivedilik talebine oyumuz rettir. Belediye Reformu belediyelerin özerkliğini daha da sağlamlaştırmak için yapılır. Özerkliği paspas edecek kayyum müessesesi ile Belediye Reformu yapılmaz. O nedenle bu ivedilik talebine oyumuz rettir ve Belediye Reformu gerek personel, gerek mal varlığı, gerek borçlar ve alacaklar konusunda intibak komisyonları kurarak ve o intibak komisyonlarının çalışama kriterlerini net bir şekilde yasada belirlemeyerek yani belediyelerin bütün kaderini orada yazdığınız beş altı kişinin eline devrederek yeni yasama yetkisinin devri niteliğinde yapılmaz, o nedenle bu çalışmaya oyumuz rettir ve bu yapılamaz arkadaşlar. Çünkü her şeyden önce demokrasiye terstir bu yaptığınız iş, seçimlere üç ay kala siz belediye seçimlerinin bütün çehresini, bütün coğrafyasını elinize aldığınız bir kalemle harita üstüne çizikler atarak değiştiremezsiniz. Bunun adı reform falan olmaz, bunun adı bu memleketteki yönetsel sıkıntıya çok büyük bir yönetsel kaos eklemektir, bunun adı budur ve bunu da yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Tekrar söylüyorum ve bitiriyorum, Cumhuriyetçi Türk Partisi gerek reform, nedir reformdan kastımız; belediyelerin özerkliği, belediyelerin mali yönden güçlendirilmesi, belediyelerin yetkilerinin, sorumluluklarının yeniden belirlenmesi. Cumhuriyetçi Türk Partisinin bu konudaki düşüncesi nettir; bu reform yapılmalıdır. Belediyelerin sayısının azaltılması, Cumhuriyetçi Türk Partisinin görüşü nettir. Belediyelerin sayısının azaltılması konusunda çalışma yapılmalıdır doğru, bilimsel kriterler çerçevesinde. Ama bunu üç ay içerisinde iki ayağınız bir pabuca girerek, yazdığınızın Türkçede hiçbir anlam ifade etmediğini dahi göremeyecek biçimde aceleye getirerek ve ciddiyetten uzak bir yaklaşımla yapmaya kalkarsanız bu memleketi kaosa sürüklersiniz, bunu da iznimiz kesinlikle yoktur. Oyumuz bu nedenle tamamına, sunduğunuz tasarıların tamamındaki ivedilik taleplerine oyumuz rettir ve Komitede de bu mesele şimdi söylediğim ciddiyetin çok ötesinde bir ciddiyetle Cumhuriyetçi Türk Partisi mensubu milletvekilleri tarafından ele alınacaktır. Doğrusu yanlıştan dönmenizdir, hiç olmazsa oturup genel gerekçeyi düzeltecek kadar kendinize zaman tanımanızdır. Hiç olmazsa oturup intibakları müşavirlik gibi saçma sapan düzenlemeleri kayyumluk gibi saçma sapan düzenlemeleri, toplu iş sözleşmesine ilişkin saçma sapan düzenlemeleri kaldırmanız gerektiğini fark etmektir ama hepsinden öte doğrusu bu kadar ciddi bir konuda Meclisi tam bir Meclis olarak çalıştırmayı, bu konuda demokratik katılımcılığın önünü açmayı becermeniz, o basireti göstermenizdir. Aksi takdirde bu ülkenin tarihine üç-beş tane ayakta kalan ve hizmet sunan belediye kalmışken onları da darmadağın eden ve Meclis iradesine, halkın iradesine, belediyelerin iradesine rağmen darmadağın eden Hükümet olarak geçmenize ramak kalmıştır. Bu hatadan biran önce dönün.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) - Başkan çok kısa bir soru sorabilir miyim?

 BAŞKAN – Efendim?

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla)- Çok kısa bir soru sorabilir miyim konuşmacı Başkanımıza?

 BAŞKAN – Buyurun, sorun.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla)- Çünkü yüzlerce çalışan dışarıdaydı ve Sayın Başkanımızın bu konuda ifade ettiği ve hukuki görüş noktasında az önce siz de konuşurken, uyarırken bu tartışılıyordu. Açıklık getirilmesi için soruyorum Sayın Başkan. 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasında Sayın Başkan, işverenin değişmesi durumunda toplu iş sözleşmesinin çalışanlarla ilgili kurallarının aynen devam edeceği yazıyor. Bu konuda sizin hukuki bilginize güvenerek de bunu soruyoruz idare hukuku bakımından; bir belediyeye katılmak o iş yerindeki işverenin değişmesi anlamına gelmez mi? Yoksa yani orada bir düzenleme yapılmadan Toplu İş Sözleşmesi Yasası gereği zaten birleştirilen veya lav edilen veya altınını, yeni belediyeye giren yerlerdeki çalışanların tüm toplu sözleşme hakları onların ortaya koyduğu gibi bir tüzel kişilik değişikliği olmasıdır. Yasaya göre zaten devam eder miydi, bunu sormak istiyorum?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Vallahi sevgili Devrim bu özel hukuktadır o toplu iş sözleşmesi. Burada daha da sıkıntılı bir alandayız. Burada kamu hukuku alanındayız ve devlet öyle kendisinin, devlet diyorum, hükümet değil. Çünkü devlete dahildir kamu tüzel kişisi olarak belediyeler. Devlet öyle ben şurayı kapattım, toplu iş sözleşmesi bitti, burayı kapattım, toplu iş sözleşmesi bitti diyemez. Anayasa o sizin sözünü ettiğiniz özel hukuk ilişkilerini düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasının da ötesinde burada devlete yükümlülük yükler, imzalanmış olan bir toplu iş sözleşmesini ben şurayı da kapattım, şurayı da birleştirdim diyerek berhava edemezsiniz, ortadan kaldıramazsınız. Dolayısıyla o Yasa da değildir mesele. Mesele onun çok ötesinde devlet ciddiyeti ve Anayasaya bağlılık, insan haklarına, temel haklara bağlılık meselesidir. Çünkü yarın Spor Dairesinde imzalanacak olan bir toplu iş sözleşmesini de e Spor Dairesini kapattım, bilmem ne koydum adını, dolayısıyla bu toplu iş sözleşmesi de ortadan kalktı; bilmem nerede, bilmem ne kurumunda da onu da kapattık, o da kalktı gibi noktalara varabilir bu; kimse bunu aklının ucundan dahi geçirmesin. Böyle yöntemlerle temel hakları paspas etmek bu Meclisin ister azınlıkta olalım, ister çoğunlukta sayısal olarak, müsaade edeceği bir şey değildir. Onun için sadece bu değil, bunun ötesinde de demin saymaya çalıştığım pek çok ciddi sorun var. Gelin bu hatadan dönün. Dönmezseniz sakın ha dışarıda yaşananları muhalefet fıştıkladı da bilmem ne oldu da onun için yaşanıyor diye de okumaya kalkmayın. Çünkü toplu iş sözleşmesi hakkı ortadan kalktı diyeceksiniz da o toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanan çalışanlar eylem yapmayacak zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ama onun ötesinde de az önce saydığım çok ciddi sorunlar var. Bu hatadan daha fazla geç kalmadan dönün.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim…

 Hükümet adında Sayın Ünal Üstel; buyurun Yüce Kürsüye.

 Hitap edin Yüce Meclisimize.

 İÇİŞLERİ BAKANI ÜNAL ÜSTEL – Sağ ol Sayın Başkan.

 Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bazı konuşmaları duyarken yani üzülmemek elde değil. Buradaki milletvekili arkadaşlarım ve genel başkanlar sanki bu ülkenin genel başkanı değil ve bu ülkenin gerçekleriyle yüz yüze karşı değil. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar; birinci alelacele sanki yangından mal kaçırırmışız gibi Meclise getirdik. E yok öyle bir dünya. Bakın şuradan hem Cumhuriyet Meclisinin bilgisine getireceğim, hem de kamuoyunun bilgisine. 2008-2009; Üçüncü Soyer Hükümeti, Bakan Özkan Murat, İçişleri Bakanı. Bu Yasa o günden çalışılmaya başlandı ve anomaliler o günden oluşmaya başladı, düzeltmek için girişim yaptık, başaramadık. Ne der o an anomaliler, hatırlayın, bütün köyler belediyelere bağlandı. Bağlanırken kriter neydi arkadaşlar? Bir bakın.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) - Siyasi avantaj.

 ÜNAL ÜSTEL (Devamla) - Bir bakın kriterlere bakayım, ne vardı o zaman o kriterler da bu köyler bağlandı belediyeye? Akova nerede, bakın bakayım nerededir Akova. Güvercinlik nerede, nereye bağlandı. Kriteriniz neydi; hükümetler ve görevler devamlılık arz eder. Bakın ondan sonra, birinci hatırlatma bu. İkinci; 2009-2010 Eroğlu Hükümeti, İlkay Kamil bu Yasanın üstünde çalışmaya başladı. Üçüncü; 2010-2011 Küçük Hükümeti, İlkay Kamil bu Yasanın üzerinde çalışmaya başladı. Ondan sonra Siber Hükümeti, Gülsüm Yücel, İçişleri Bakanı bu Yasa üzerinde kafa yordulardı. 2013-2014 Özkan Yorgancıoğlu Hükümeti, Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanı. 2015 Ömer Kalyoncu Hükümeti, İçişleri Bakanı Aziz Gürpınar. 2015-2016 Nisan Ömer Kalyoncu Hükümeti, Asım Akansoy. 2016-2018 Özgürgün Hükümeti, Kutlu Evren. 2018-2019 Erhürman Hükümeti, Ayşegül Baybars. 2019 Tatar Hükümeti Ayşegül Hanım. 2020-2021 Kutlu Evren ve Kutlu Evren ve Kutlu Evren devam eder… Şimdi ben buradan milletvekillerine sorarım, bu Yasa erken mi geldi Meclise, geç mi geldi Meclise? Kıymetli arkadaşlar bakın, ben bu yasayı hazır buldum. Bütün bu bakan arkadaşlarım bu Yasa üzerinde alın teri yordu, bakın kafa yordu. Her türlü görüşleri de aldılar. Avrupa Birliğinden dahi benden önceki arkadaşlarım görüş aldı. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yerel yönetimler yönetiminden sorumlu ilgili Bakanlıklardan görüş aldılar ve kendileri de buradaki idarelerden Komisyon kurup çalıştırdılar. Şimdi demin Tufan Hocam söyledi, doğrudur ben kendisini iki kere aradım. Ama ilgili arkadaş Komisyonda benden önce çalıştı ve bu Yasada onun benden daha çok hakkı var. Bu kadar emek koydu bu Yasaya. Onun için bana demesinler bilmeyiz, oturdunuz 20 günde de bu Yasayı yaptınız. Biz aldık bu Yasayı, Sayın Başbakanım bana görev verdi, harmanladım, birleştirdim bilgileri ve buraya getirdim ve buradan şimdi konuşmacı arkadaşlarım konuşurken şunu demediler ama hep eleştiri yaptılar. Öneriniz ne? Ben sordum, öneri 26 Haziranda seçimler yapılsın 28 belediyeyle, dört sene çalışalım, dört sene daha artı, 13 sene çalıştık. Dört sene daha 17 sene ve sonra bu çalışmalarla 2026’da belediyelerin sayısını azaltalım ve öyle seçime gidelim. Şimdi arkadaşlar yani eğer ki biz bu Yasaları ve bu reformları Avrupa Birliği yaparken, Türkiye Cumhuriyeti uygularken ve Güney Komşumuz bunu yaparken bizim ne eksiğimiz var arkadaşlar, sorarım size. Hepimiz de bu 28 belediyeden istediğiniz hizmeti alabiliyor musunuz? Ama gerçekçi olalım, popülizm lütfen yapmayalım. Bu ülke hepimizindir, bu ülke çocuklarımızın geleceğini şekillendireceğimiz ülkedir. Dolayısıyla hep birlikte bu ülkenin topraklarına tırnaklarımızı geçirmemiz lazım. O yüzden ben çağrı yaptım ama öneri görmedim. Bakın Halkın Partisinin başkanı Kudret Hocam seçimlerin ertelenmesine hemfikirim dedi. Gene söyledi buradan. Ama ne zamana? Şimdi bakın bir de gerçek var, bizim Anayasaya saygımız vardır ve Anayasanın dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmayız da. Anayasa ne diyor? Yerel seçimler dört yılda bir yenilenir.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) - Haziran ayında.

 ÜNAL ÜSTEL (Devamla) - Seçim ve Halk Oylaması diyor. Seçim ve Halk Oylaması ne diyor? Haziran. Şimdi bakın dört senede bir geçmişte yerel seçimler ertelendi, yanlışım yoksa 2005, bakabiliriz. 1985-84 yanlışım yoksa. En yakın tarih Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi. Şimdi arkadaşlar, hem fikir iseniz otururuz masaya konuşuruz ama bu yasalar acildir ve bu yasalara biz kafa yorduk 20 gün, gerekli görüşleri de aldık. Belki tam yeterli değil yalnız halkın bilgisine bir hafta var bu getiriliyor komisyon var ve komisyonda da bu görüşülecek. Orada yeniden şekillendirilebilir arkadaşlar yeter ki biz karar verelim. Ben buradan Tufan Hocama bir soru sormak isterim. Bu senenin sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız? Oturalım Kudret Hocam siz, bizim başkanımız erteleyelim ve bu yasa üzerinde daha çalışmalar yapalım ve bunu komisyonda A’dan Z’ye alalım. Eksik gördüğünüz ki bize göre eksik olabilir, düzeltebiliriz bizim elimizde. Ama zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. 2022 yılı iki sene pandemi süreci yaşadık ve ekonominin nereden nereye geldiğini hepimiz biliriz. Burada benim demagoji yapacak halim de yok arkadaşlar. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Ben gerçekçiyim, olaylara gerçek yaklaşırım, Bakanlar Kuruluna da aynı sunumu yaptım. Eksik gördüklerimizi de düzelttim. Son bir cümle diyeceğim ve ineceğim çünkü bunun üzerinde fazla konuşmak istemiyorum, komisyonda ne varsa tartışmaya hazırız. Şimdi arkadaşlar demin garibime bir şey gitti. Şimdi sevgili Hocamı çok sever sayarım. Her zaman da saygı duyarım. Yalnız tedavüle kelimesi, lütfen bir Google’dan karşılığı nedir ben baktım. Ki geçmişteki bakan arkadaşlarım hazırladı. Ne yazar burada arkadaşlar? Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi. Piyasadaki paramız Türk Lirası değil mi arkadaşlar? Tedavüle nedir? Paranın piyasada dolaşmasıdır arkadaşlar. Tabii paranın piyasada dolaşmasıdır. Yani bilmem ben yanlış mı okudum sözlükten. Kaldı ki oradaydı ve ben onu aldım ve sözlükten kontrol ettim de buraya koydum arkadaşlar. Bütün yaptığımız belediyelerin birleştirilmesinde arkadaşlar önce nüfusu kriter aldık, coğrafi konumu kriter aldık da yaptık ve bunlar benden önceki Bakan arkadaşlarıma ben saygı duyarım. Bu konuda büyük emek verdiler ve çalıştılar. Sayı 13’tür, 14’tür, 15’tir komisyonda tartışırız onu arkadaşlar, hiç sıkıntı değil ama biz 20 Bin nüfusunu kriter aldık, 20 Bin nüfusunun üzerinde bu belediyeleri ve bucakları oluşturduk ve hiçbir siyasi düşüncem de olmadı ne Bakanlar Kurulunun ne de Başbakanımın ve hiçbir köyü de bağlı olduğu belediyenin dışına çıkartmadık. Ne bulduysak 2008’deki düzenlemeleri ona göre bucakları kendi belediye sınırları içerisinde kalmak şartıyla düzenledik ve haritalarımıza işledik ve bugün Haziran ayının sonunda olacak yerel seçimlere yetişmesi için buraya getirdik ve ivediliğini istedi Sayın Başbakanımız. Burada komisyonda görüşüp, oradaki komisyondaki önerilerimizi sunup, o değişiklikleri yaptıktan sonra da Genel Kurulun gündemine gelecek. Bu doğrultuda ben milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Komisyonda koyacakları katkılar nazarı dikkate alacaktır. O yüzden herkese teşekkür eder saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun Kürsüye.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, sevgili Ünal Üstel, Ünal abi diye hitap ederim gene öyle hitap edeyim izin verirse. Benim de çok sevip saydığım bir milletvekilimizdir. Kırmamayı, kırmamaya özen göstererek, yani bari bu tedavül meselesini açmasaydınız. Üzgünüm yani tutanaklara girmese konuşmayacağım ama yani burada Türk Lirasında olan değişiklikler ve zaman içinde paranın tedavüle edilmesi nedeniyle vergi, resim, harç ve ücretlerde yeniden düzenleme yapılması lafından birazcık ekonomi, birazcık da Türkçe bilen herkes anlar ki tedavüle dilmesi değildir. Kastınız devalüe edilmesidir onu öyle mi yazardım ben yazsam o ayrı konu. Yani Türk Lirası döviz cinsinden paralar karşısında bir miktar değer kaybetmiş vergi, resim ve harçları yükseltme ihtiyacı duymuşsunuz bunun adına tedavüle etmek denmez. Tedavüle edemezsiniz, tedavüle süremezsiniz zaten siz…

 İÇİŞLERİ BAKANI ÜNAL ÜSTEL (Yerinden) – Piyasada dolaşımını kastettik Hocam orada.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani siz zaten tedavüle süremezsiniz de bilirsiniz çünkü Türk Lirasını basan burası değil. Türk Lirası Türkiye’de basılır dolayısıyla bunu daha fazla uzatmak istemem, uzatmak zorunda kalmayı hiç istemezdim. Bütün saygımla çok büyük bir hata var burada, hatanın bir de sanki hata değilmiş da ben hata yapmışım gibi tekrarlanması ayrıca beni üzdü bir dostunuz olarak.

Evet, saydığınız süreçlerin hepsi doğru, ben de saydıydım aynı süreçleri. Ben bu kadar ayrıntılı saymadım ama şunu söyledim. 2008’den beri dedim bu Parlamentoda, Parlamentoda değil aslında kurulan Hükümetlerin tamamında bu konuda çalışma yapılmıştır. Benim söylediğim bir şeyi sanki ilk defa siz söylüyormuşsunuz ve bana cevaben söylüyormuşsunuz gibi ele almanıza şaşırdım. Ama hepimizin bildiği bir şey var. Bu Hükümetlerin hiçbiri döneminde yasa tasarısı olarak bu konu Meclise gelmemiştir. Dolayısıyla bu konuda çalışma yapan hiçbir Hükümet ben noktayı koydum, burada bu işi bitirdim deme noktasına gelmemiştir. En son benim Başbakan olduğum Hükümette sevgili Ayşegül Baybars İçişleri Bakanıydı. Hatta biz yanlış hatırlamıyorsam iki üç senaryo üzerinde birlikte çalışıyorduk. Mesela büyükşehir belediyesi benzeri senaryolar ve belli rakamlar üzerinden çalışıyordu İçişleri Bakanlığı. Başbakanlığın da orada bir temsilcisi vardı ama o çalışma da tamamlanmadığı için bizim Hükümet dönemimizde Meclise gelmedi. Dolayısıyla bu konularda çalışma yapıldı mı? Evet, yasa tasarısı olgunluğuna gelip de Meclise geldi mi? Hayır. O nedenle zaten bunlar çalışıldıydı e yok her biri zaten başka başka çalışıldıydı. Hiçbirinde de son nokta konmadıydı. Zaten son nokta konma noktasına gelineydi ana muhalefette, muhalefette her kim varsa, hepsiyle bunlar paylaşılarak ki o çalışmalarda zaten davet de ediliyordu belki Ayşegül Hanım birazdan…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Bütün siyasi partiler.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Bütün siyasi partiler davet ediliyordu. Belki söz alırsa da bunu söyler Ayşegül Hanım ve o siyasi partilerin hepsi davet edilmesine rağmen hepsi de gidiyor muydu? Onu da belki söyler.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Hiçbiri gelmedi UBP özellikle…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani hiçbir muhalefetteki siyasi parti de gitmiyordu. Ama biz ne zaman davet edildiysek gittik. Öneriniz nedir diye soruyorsunuz ya Sayın Üstel keşke bunu metni bize gönderip de öyle sorsaydınız. Herhalde takdir edersiniz ki bir arkadaşımızı sizin ricanız üzerine görevlendirdiğimizde o arkadaşımıza ful yetki verip, sen ne dersen partinin görüşü odur diyecek halimiz yoktur. O arkadaşımız gelir, fikirleri alır, metin de kendisine verilirse verilir ki ikinci davetinizde son haline geldik de o yüzden tekrar istiyorum dediniz. Biz de zannettik ki metin verilecek biz de oturup üstünde çalışacağız o da olmadı. Dolayısıyla öneriniz nedir dediniz de biz öneri yapmadık, çok yanlış bir şey. Çünkü siz bize metin bile vermediniz ki metne bakarak size öneri yapalım. Verseydiniz size hatırlatacaktım, diyecektim ki Kutlu Evren şimdi geldi. Kutlu Evren orada oturur, Kutlu Evren’e soruyorum buradan ister cevap verir ister vermez. Onun Bakanlığının son döneminde 51/95’deki çalışma önümüze geldiğinde kayyumla ilgili burada sıkıntı var. İdare bunu yapamaz mahkeme meselesidir önemli olan dediğimizde siz bunu duyduydunuz değil mi?

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI KUTLU EVREN (Yerinden) – Evet...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Kafa sallıyor evet diyor Sayın Kutlu Evren. Sorsaydınız söyleyecektik. Sormanıza da gerek yoktu milletvekiliydiniz o dönemdeki tartışmalardan haberdar olmanız gerekir ama sormadınız, biz size bir şey söyleyemedik. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili sorsaydınız söylerdik. Kayyumla ilgili sorsaydınız söylerdik, personel intibak komisyonlarıyla ilgili sorsaydınız söylerdik. Borçların ve mal varlıkların intibakıyla ilgili komisyonla ilgili sorsaydınız söylerdik hiçbirini sormadınız ve şimdi buradan bize sadece eleştiri yapan ve öneri yapmayan muamelesi çekeceksiniz? Yani dostlumuza sığmaz en azından başka şeylere sığarsa da en azından dostluğumuza sığmaz. Popülizm dediniz ya popülizmin dik alası size bu kadar her gel dediğinizde gelen insanlara geldiniz de öneri yapmadınız demektir çünkü bize öneri yapacak zemini hazırlamadığınızın siz farkındasınız 2018 benim Başbakanlığım Ayşegül Hanımın İçişleri Bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığında yapılan tüm çalışmalara tüm muhalefet partileri davet edilmiştir. Çünkü bu çalışma böyle yapılır. Bu çok ciddi bir iştir. Hala daha bunun ciddi bir iş olduğu noktasındaki hassasiyeti konuşmanızda göremiyorum. Anayasanın dışına hiç çıkmadık, çıkmayız da demeyin bunları. Daha geçen dönem Haziran’da Ersin Tatar’dan boşalan yer için yapılması gereken seçim noktasında Anayasayı paspas ettiğiniz, bu Meclisin malumudur. O sebepledir ki erteleyelim seçimi şeklinde gelen tekliflerinize hiçbir şekilde sıcak bakmıyoruz çünkü Anayasayı ihlal etmenin bu Mecliste bir teamül haline gelmesine izin vermeyiz. O dönem çok bağırdık bu Kürsülerden Meclis kararı alsaydınız da Anayasaya aykırı olurdu ama Meclis kararı dahi almadan Anayasayı ihlal ettiniz ve şimdi bana diyorsunuz ki sorum var Tufan Beye bu seçimin senenin sonuna kadar ertelenmesine var mısınız? Az önce Sayın Faiz Sucuoğlu geldi bana bir şey sordu ben de kendisine bir cevap verim. Ne zaman sorarsa o cevabı Sayın Başbakana vereceğim. Hiçbir şekilde iletişimi biz koparmayız. Diyaloğu da koparmayız, sordu cevabını verdim. Bu şekildeki birtakım yorumlar yapıldı ya televizyonlarda şimdi şahıs adı söylemeyeyim de gene cevap hakkı doğmasın. Hani denildi ya mesela Anayasa dört yılda bir seçim yapılır der ama yapılmazsa ne olur söylemez. E şimdi siz bu yasaya yazdınız altı ayda intibak komisyonu çalışmalarını tamamlar yazdınız. Tamamlamazsa ne oluru ne yazmadınız Sayın Üstel? Madem hukuk artık böyle bir şey ya yazmazsanız yaptırımını ihlal serbestti ya e tamamlamazsa ne olacak intibak komisyonu? E böyle bir Anayasa anlayışını televizyonlardan derç etmekte hiçbir sıkıntı doymadınız, inat ettiniz. Böyle bir Anayasa anlayışı olmaz bu bir, iki, dört yılda bir seçim yapılır lafını dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hukukçu dördüncü yıl hangi yıla tekabül ediyorsa o yılın herhangi bir ayında seçim yapılır şeklinde yorumlayamaz. Bu yorumu da isim vermeyeceğim bunu da televizyonlarda yaptınız. Yani hukuk camiası sizi takiptedir emin olun. Kattığınız zenginlik sınırsızdır, hudutsuzadır. Yani lütfen yapılamayacak şeyleri yorum diye önünüze çıkarmaktan vazgeçin ha bizimle konuşup diyalog kurup da bir uzlaşı noktası aramak niyeti varsa Sayın Sucuoğlu buradadır kendisine söyledim, düşündüğünüz bir şey olursa biz konuşmaya hazırız diye ama o ne konuda söylediğimi kendisi biliyor zaten. Onun için arkadaşlar lütfen bunu böyle bir o popülizm yapmayın diyerek meseleyi CTP-UBP, HP-UBP bilmem neyle ne arasındaki bir tartışma konusuna falan çevirmeye kalkmayın. Bu kadar senedir çalışmalar yapıldı bu ülkede hiç kimse son noktayı koyup Meclise getirmedi de siz daha geçen gün kuruldunuz. Durmadan da Bakan değiştirirsiniz ve bu arada bunu da bitirdiniz da getirdiniz ve o çalışmaların çıksın biri de söylesin hangilerinde siz toplu iş sözleşmesinin kaldırılmasını buldunuz? Hangilerinde kayyum buldunuz? Hangilerinde müşavir yaratma buldunuz?

ÜNAL ÜSTEL (Yerinden) (Devamla) – Hocam, kayyum yoktur ama ha onu…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Kayyum kelimesi yoktur Ünal abi…

ÜNAL ÜSTEL (Yerinden) (Devamla) – Yoktur…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Kayyum kelimesi yoktur. 10 (a) Maddesine bakın 10 (a) maddesinde diyorsunuz ki altı ay süre ile merkezi idare belediyenin yerine geçecek ve orada dikkat edin Kutlu Bey çok iyi hatırlayacak. Mahkeme kararı falan da yok ha! Halbuki baktıysanız bizi bırakın geriyi Kutlu Bey’in döneminde Bakanlıkta yapılan çalışmalara baksaydınız taslaklara o taslakların içerisinde en azından kurşun kalemle yazılmış şekilde Teberrüken Bey ayrıldı buradan. Teberrüken Bey’in yazıp Kutlu Bey’e verdiği hiç olmazsa burada yargı karar verici olsun şeklindeki öneriyi bulacaksınız. Ama siz bize bunu sormadınız ki size öneri yapalım. Siz her nedense bilmediğim bir sebeple iki ayak bir pabuçta aman muhalefete de son halini göstermeyin. E, ne olacaktı görecektik zaten Meclisin İnternet Sitesinde. Ama Meclisin İnternet Sitesinde gördüğümüz zaman diyalog kopmuş olacaktı. Çünkü biz Meclisin İnternet Sitesinde görürsek demek ki siz bizimle istişare etmiyorsunuz. Onun için arkadaşlar, ne derseniz deyin bu iş hak ettiği ciddiyetle yapılmıyor. Örnekleriyle size anlatıyorum ve bu iş böyle devam ederseniz hem öncesinde, hem Allah muhafaza başarırsanız sonrasında memleketi kaosa sürüklemekten başka bir şeye sebebiyet vermeyecek.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman.

Sayın milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Her gruba bir kişiye söz verdim. Kabul edenler?... Tekrar ediyorum. Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; 6’ncı sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

Sayı: BBK. 0.00-822/12-22/E.819 18 Mart 2022

Konu: Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin

 (Özel) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

|  |  |
| --- | --- |
| İlgi: | 17 Mart 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.804 sayılı yazımız. |

 İlgi’de kayıtlı yazımız ile Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. İşbu Yasa Tasarısı ile, 22 Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlamasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir. Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bu nedenle belirtilenler ışığında Tasarının ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

 Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Başbakan

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; söz isteyen var mı?... Sayın Ayşegül Baybars buyurun. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) – Çok teşekkürler Sayın Başkan.

 Sayın Başkan, değerli vekiller; öncelikle Sayın Üstel’e burada oturup belediyeler reformu gibi önemli bir meselede bizlere görüşlerini sunduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta bu ülkenin gündemini ve bu ülkenin siyasetini sıkıntıya sokan ve bu ülkede bir demokrasi krizine sebebiyet veren Kabine değişikliğiyle ilgili sabahtan akşama kadar sormuş olduğumuz sorulara Sayın Başbakan tarafından cevap verilmemiş ve muhalefetin sesi duyulmamıştı. En azından ivediliği alınmak istenen bu Yasa Tasarılarıyla ilgili olarak umarım nihayetinde de muhalefetin sesini yine dinler ve ortak akılla doğru bir yol buluruz şekline bu Yasa Tasarıları sokulur. Çünkü gerçekten de belediyeler reformu özellikle bir ülkede yerinden yönetim ilkelerinin merkezi Hükümetler kadar önemli olduğu, yerinden yönetimle demokratik bir şekilde vatandaşın hizmet almasını sağlayacak mekanizmaların reform edileceği dönemde sadece ve sadece Hükümet edenlerin ortaya koyduğu şekilde bir reform yapılması son derece yanlış olur. Bu ülkenin demokrasisine de bu ülkenin demokratik katılımcılığına da aykırı olur. Tabii Sayın Üstel az önce Kürsüde şunu söyledi: 2008 yılından 2020 yılına kadar adı geçen İçişleri Bakanlarını sayarak yapılmak istenen reformu tüm İçişleri Bakanlarının boynuna dolamaya çalıştı. Fakat şunu belirtmek isteriz ki evet 51/95 Sayılı Yasa özellikle son dört yıldır ki 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası, Yasa Tasarısı bizim reform yapılmadan önce de Meclisten geçirilmesi konusunda Meclise sunduğumuz fakat Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Hükümet döneminde Meclise sunmamıza rağmen bir türlü görüşülmesi komitelerde tamamlanamayan ve bu konuda bir adım atılmayan nokta oldu. Şu anda 51/95 Sayılı Yasanın içeriğine baktığımızda özellikle bu şu an ivediliğini konuştuğumuz Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının bu Yasadan da kopuk olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında Belediyeler Yasası 51/95 belediyelerin nasıl kurulacağını, belediye olma niteliği ve referandumundan bahsediyor. Evet bu bir genel Yasa ama siz de bir Belediyeler Yasasıyla özel bir Yasa yapıyorsunuz ama mevcut 51/95 Sayılı Yasanın içerisinde belediye oluşturulurken belediye olabilmek kriterlerini genel bir Yasayla belirlemişseniz bu kriterlerin içerisinde nüfus, uzaklık, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal potansiyel, gelişme düzeyi, gelir kaynakları, tarihi turizm ve benzeri özellikleri ve halkının ekonomik gücü gibi kriterlerle kurulabilecek belediyeler dururken ortaya çıkarmış olduğunuz Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısıyla aslında bu kriterlerin hiçbirini dikkate almadan kaleme aldınız diye düşünüyorum. Bununla ilgili de bir önce ivediliğini almaya çalıştığımız yasal tadilatı da yapmadınız. Yani belediyelerin kurulması maddesi hala orada duruyor. Belediyeler bundan sonra nasıl kurulacak? Biz artık 5 bin nüfuslu belediyelerin kurulmasını mı istiyoruz? Bundan sonra referandumla mı veya beş kilometre, 5 Bin metre uzaklıkta olması koşuldur diyor yeni belde merkezinin oluşması için. Bu kriterler hala buralarda duracak mı? Yeni belediyeler oluşturulurken bundan sonrasına ilişkin ne olacağıyla ilgili herhangi bir mesele Yasada yok. Elbette ki bu meseleler basit olsa Meclis Komitesine gittiği zaman bunlar düzeltilebilir. Ama biz daha önceki dönemlerde evet dörtlü Hükümet döneminde de belediyeler reformunun üç bacağı olduğunu söylemiştik. Üç bacağından bir tanesinin özellikle belediyelerin vergi, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yasal çalışmayı tamamlamaktı ki 2019 yılında geçirmiş olduğumuz Yasayla tüm Belediye Başkanlarının ve ayni zamanda Meclisin de Oybirliğiyle bir Yasa geçirilmiş ve belediyelerin borçları yapılandırılmıştı. Yani şu anda konuştuğumuz yerel yönetimler reformunda birleşecek belediyelerin borç yükü ve benzeri sıkıntılarıyla ilgili sorunları çözmeye bu borçların yapılandırılmasıyla başlamıştık. Tabii geldiğimiz bu durumda pandemi ve benzeri belediyelerin yüklerinin artması bu borçların durumunu da hala ciddi kabarık bir şekilde tutuyor. Bu konuyla ilgili de nasıl bir değerlendirme yapılacak o çok önemli bir soru işareti bize göre. Bu reformun yapılması karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olan reform ödeneği ne maksatla ve nasıl kullanılacak? Bu konuyla ilgili de bir çalışma yapıldı mı yoksa Yasanın içerisinde borçlarla ilgili ayrı bir düzenlemem mi yapılacak? Çünkü evet borcu olmayan belediyeler borcu olan belediyelerle birleştirilir ve 51/95 Sayılı Yasayla belediyelerin yerel gelirleri artırılmazsa, belediyelerin nüfusuna göre Devlet Katkısı bu belediyelere doğru bir şekilde aktarılmazsa bu borç yükü altına mevcut belediyeler de sıkıntıya düşecek. Biz hiçbir şekilde Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasada mevcut çalışanların Toplu İş Sözleşmelerinin Yasa ile ortadan kaldırılmasına ilişkin bir madde koymadık. Biz hiçbir şekilde Belediye Başkanlarının belli bir süre başkanlık yapması veya belediye personeli olması halinde kendilerine kıyak emeklilik veya tek kamuda danışman yaratma gibi tuhaf, alengirli ve yeni müşavir yaratmaya ve bu kadar sıkıntılar içerisinde olan kamu maliyesine ek külfet yaratmaya sebebiyet verecek bir madde koymadık. Biz hiçbir şekilde belediyelere merkezi Hükümetten bir kayyum atanmasını sağlayacak bunu da Mahkemelerin ve yargının denetimini sağlayacak bir pozisyona koymayacak bir Yasa çalışması yapmadık ve biz hiçbir şekilde Belediyelerin Birleştirilmesine dair Yasada ortaya çıkan Komisyona ki bu Komisyondan sadece bir tane ilgili Belediye Başkanı var. Geriye kalan tüm kadro, merkezi Hükümetten, bu Komisyonun ne kriterlerle çalışacağı, nasıl toplanacağı, toplantıya katılanların yeter sayısıyla yani katılmayanlar hiç önemli olmayacak. Toplantı yeter sayısının dahi olmadığı, bu Komisyonun nasıl çalışacağına dair kriterlerin herhangi bir şekilde yazılmadığı, Bakanlar Kuruluna Tüzük yapma yetkisi dahi verilmediği, intibakların, demirbaşların, taşınır, taşınmaz malların devrinin ve buna benzer birleşmenin sebep olacağı sonuçlara dair sıkıntılı meselelerin Yasada hiçbir hükme bağlanmayacağı ve tamamen belli kişilerin keyfine bırakılacağı bir Komisyon yaratmadık. Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi Hükümeti döneminde de biz belediyeler reformuyla ilgili çalışma yaptığımızda bunu Bakanlar Kuruluna sunmuştuk ama o dönemde bir konsensüs sağlayamamıştık. Ulusal Birlik partisi o dönemde çok sıcak bakmamıştı birleştirmeye. Belki kendinden olmayan bir İçişleri Bakanı olduğu için. 28 Belediye Başkanına da 28 belediye ile de ortak akılla bir süreç yönetmeye çalıştık. Az önce Sayın Erhürman’ın ortaya koyduğu gibi görev yaptığım süre boyunca 36 ayda da belediyeler reformunun yapılması konusunda tüm siyasi partilere, tüm Belediye Başkanlarına da çağrıda bulunmuştuk ama üç yıl önce vakit varken, sağlıklı ve ortak bir akılla belediyelerin birleştirilmesine dair adım atabilecekken hiçbir katkı koymayanların seçime üç ay kala ama seçim yasaklarına bir ay kala nasıl bir birleştirmeyle bu toplumu bir seçime götürecekleri, şu anda adaylıkları açıklayan ve demokrasi gereği çalışmalara başlayan adayların bu adaylıklarını, bu yöntemle nasıl elinden alacaklarını bilmiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışma sayı veya kritersiz değil veya bizim yapmış olduğumuz çalışma tamamen belediyelerin sayısını baz alan bir çalışma değil. Çağdaş belediyecilik anlayışını yerel sürdürülebilir kalkınma modellerini, sosyal belediyeciliği ve kentlilik bilincini oluşturmaya yönelik çalışmaydı ve biz belediyelerin mali ve idari özerkliğinin sağlanmasını, yereldeki yetki ve sorumlulukların merkezden alınacak yetki devriyle ortaya koymasını önemsiyorduk. Ama burada bakıyoruz ki mesela sadece biraz sonra ivediliği tekrar görüşülecek olan Yollar ve Binalar Fasıl 96’da İmar Yetkisi 13, kurulacak 13 belediyeye veriliyor ama aslında belediyelerin hiçbirinde bir organizasyon yani bir Teşkilat Yasası ortaya konmuyor. Yani bir İmar Birimi olacak mı, kim, hangi kadrolar bu İmar Biriminde, Temizlik Şubesinde de dahi ama bu kadar büyük yetkiyle 13 coğrafi bölgeye ayrılacak ülkemizdeki tüm imar yetkisini devrederken teşkilat yapılarını da ona göre oluşturmamız, kadrolarını güçlendirmemiz, idari ve mali kurumsallığı sağlamamız gerekiyordu ama bunların hiçbiri bu Yasa Tasarılarında yok. Evet Sayın Üstel bizimle bir görüşme yaptı. Orada da fikirlerimizi ve genel olarak bu konuyla ilgili ne düşündüğümüzü bize sordu. O anlamda teşekkür ediyorum ama orada biz kendisine tabii ki Yasa Tasarısını görmeden söyleyemeyeceğimizi net bir şeyi ama prensip de belediyelerin birleştirilmesinde hemfikir olduğumuzu ve bizim evet yapmaya çalıştığımız ama bir taslak oluşmayan ama kendilerinin oluşturduğu taslağa ortak akılla yerel demokrasinin ve yerinden yönetim ilkelerinin kazanacağı bir yapıya dönüştürebileceğimizi söylemiştik. Biz de resmi gazeteden gördük bu tasarıları dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki bu tasarılarının üzerinde çalışılması gereken çok ciddi meseleler var. Bunun da seçim yasaklarının da olacağı yani 26 Haziran seçimlerse, 26 Nisan’da başlayacak seçim yasaklarına bir ay kala hem yasayı geçirip hem de sahada bu faaliyetin nasıl yapılacağı belli olmayan noktalarda daha titizlikle davranılması, dolayısıyla Ad-Hoc, Sayın Başkanımızın da daha önce ortaya koyduğu gibi bir Ad-Hoc komiteyle demokratik katılımcılık gereği bunu doğru zamanda iyi bir katılımcılıkla sağlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bizim de bu yasa tasarısı ve diğer tüm yasa tasarılarına olan oyumuz ret olacaktır söylemek isterim.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Buyurun Doğuş Hanım, buyurun sorun.

 DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Ayşegül Hanım…

 BAŞKAN - Doğuş Hanım öncelikle sizin.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederim. Ayşegül Hanım siz hem de hukukçu olarak hem de eski İçişleri Bakanı olarak İmar Planı döneminde bile İyi İdare Yasasına dayanarak toplantı düzenlemiştiniz. Bu kadar büyük bir değişiklik yapılırken belediyelerde, İyi İdare Yasasına dayanarak belediye meclis üyelerinin, belediye başkanlarının ve gerekirse aslında bölge halkının konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerekmez mi? Bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Elbette ki belediyeler İyi İdare Yasasının ilgili maddesinde imar ve çevre konularıyla ilgili danışma yani halka danışmayı öngörüyor. Fakat böylesi büyük yerel yönetimlerin reforme edileceği ve belediyelerinin isimlerinin dahi değiştiği ve aslında bizim Kıbrıs Türk kültürüne uygun olacak hem isminin o coğrafyada yaşayan insanlar tarafından çoğu değişmiyor belki ama isminin, coğrafi dağılımının, kültürel kimliğinin oluşacağı coğrafyadaki insanların evet ismine dair evet niteliklerine dair halka açık toplantılar veya en azından bu konuda görüş birliğine varılması için belediyelerle birlikte halka inilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. 51/95 sayılı yasada yanılmıyorsam bulmaya çalışayım. Zaten belediyelerin birleştirilmesi kararı alındıktan sonra reformun yapılmasından da bahsediyor bazı noktalarda. Tabii bu Bakanlar Kurulunun yayınlayacağı kararda diyor belediye yeni belediye kuruluşlarında Belediyeler Yasasının 7’nci maddesinde Bakanlar Kurulu karar aldığı zaman referanduma bunu sunmasını emrediyor. Dolayısıyla aslında burada yasa koyucunun niyeti de yeni bir belediye kurulmuyor belki aslında tüzel kişiliği sona erdirildiğinden bahsediyor yasada dolayısıyla ya tüzel kişiliği sona erdirilmişse bu da yeni bir belediye kurulması demek oluyor. Yeni bir belediye kurulacaksa da bunun bu madde değişmediği sürece belki de ilk nazarda baktığımda halka sunulması gerektiği inancındayım.

 BAŞKAN – Fazilet Hanımın sorusu var. Buyurun sorun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) – Sayın Başkan teşekkürler. Ben bir hatırlatma ve Ayşegül Hanımın konuşmasına destek mahiyetinde bir iki cümle kullanmak istiyorum yerimden. Sayın Ayşegül Baybars hassasiyet gösterdi bu kayyum konusunda bizim zamanımızdaki kriterlerle şimdikiler hiç bağlantılı değildi yanlış anlaşılma olmasın dedi. Ben de bu çerçevede şu hatırlatmayı yapmak istiyorum; Meclise İdari Komitenin Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu olduğu dönemde yaz ayı içerisinde iki kere zaten İdari Komite toplandığında o çerçevede görüşülmüş, onun bile çıkarabileceği anayasal hassasiyetler gösterilmiş ve belediye başkanları hassasiyetlerini dile getirmiş olmasına ve oradaki komite üyeleri buna rağmen bunlar hiç kaale alınmadı son taslakta ve hiç bugüne kadar konuşulmadığı ve kabul görmeyeceği de aslında komite başkanı olarak Faiz Sucuoğlu’nun bilgisinde olması gereken çünkü o komiteleri kendisi yönetiyordu. Şekilde geldi bunu hatırlatmak isterim. Az önce Sayın Ünal Üstel’de 85’de de bu yapıldı ilk defa değil dedi. Onun da bilgisini vermek isterim bu vesileyle. Sayın Baybars 85’in Mart ayında seçimler ertelendi doğrudur, KKTC Anayasası da Mayıs 85’de geçti bunu da hatırlatırım. Teşekkür ederim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) - Teşekkürler Sayın Özdenefe.

BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) - Son olarak şunu söylemek isterim Sayın Başbakana. Elbette ki reform yapmak, birtakım meseleleri inisiyatifle hızlıca hayata geçirmek konusundaki istencinizi anlayabiliyorum ama ne kadar inisiyatif almanız gerekirse gereksin, ne kadar çok çoğunluğa sahip olursanız olun, böylesi önemli bir meselede bu reformların belli hükümetlerin reformu değil, ülkenin reformu olduğu dolayısıyla Meclisin tüm partilerinin bir arada çalışması gerektiğini unutmadan hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; yedinci sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Yollar ve Binalar Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip tezkereyi okuyun lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 BAŞBAKANLIĞI

18 Mart 2022

Sayı: BBK.0.00-822/12-22/E.827

Konu: Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa

 Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi: 17 Mart 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.799 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Yollar ve Binalar Yasası’nın “ Yetkili Makamdan Ruhsat Almadan Yol açılması vs. ve Bina İnşa Edilmesinin Yasak Olması” yan başlığını düzenleyen 3’üncü maddesinde sadece Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Yeni İskele, Güzelyurt, Lefke ve Gönyeli Belediyesi olmak üzere yedi Belediyeye ruhsat verme yetkisi düzenlenmekteydi. Ancak bu yapılan Yollar ve Binalar Yasası’nın 3’üncü maddesindeki değişiklik ile birlikte bundan böyle birleştirilen tüm belediyelere ruhsat verme yetkisinin verilmesi amacıyla Tasarının ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; sekizinci sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Mülki Yönetim ve Bölümleri Değişiklik Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip Tezkereyi okuyun lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 BAŞBAKANLIĞI

18 Mart 2022

Sayı: BBK.0.00-822/12-22/E.828

Konu: Mülki Yönetim ve Bölümleri

 (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi: 17 Mart 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.801 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Belediyelerin yeniden yapılandırılmasına gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması ve belediye sayılarının fazla olması nedeniyle “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” Tasarısı ile sayılarının azaltılması hedeflenmektedir. Buna paralel olarak da işbu yasada yer alan ve Mülki Yönetim Bölümleri yan başlığını taşıyan 3’üncü maddesinde bucak, kent ve köylerin dağılımını düzenleyen ekli Birinci Cetvel kaldırılmak ve yerine Ekli Birinci Cetvel konmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışma altı ilçe on üç bucak baz alınarak yapılmış olup ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; ivedilik tasarısını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; bu kısımda birinci sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BAŞKANLIĞI

Tarih:14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığına, İçtüzüğün 25’inci maddesi kuralları uyarınca Lefkoşa Milletvekili Sayın Olgun Amcaoğlu oybirliğiyle; Başkan Vekilliğine ise Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros oybirliğiyle seçilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; ikinci sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimlerine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyun lütfen.

 KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

 İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığına, İçtüzüğün 25’inci maddesi kuralları uyarınca Girne Milletvekili Sayın Dr. Özdemir Berova oybirliğiyle; Başkan Vekilliğine ise Lefkoşa Milletvekili Sayın Dr. Filiz Besim oybirliğiyle seçilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.

 Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Özdemir Berova’ya devreder)

 BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; üçüncü sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip Tezkereyi lütfen okuyunuz.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

HUKUK, SİYASİ VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

 İçtüzüğün 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığına, İskele Milletvekili Sayın Yasemi Öztürk oybirliğiyle; Komite Başkan Vekilliğine Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat oybirliğiyle seçilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.

 Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; dördüncü sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Sayıştay Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip Tezkereyi lütfen okuyunuz.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

SAYIŞTAY KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

 İçtüzüğün 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca Sayıştay Komitesi Başkanlığına, Girne Milletvekili Sayın Dr. Ceyhun Birinci oybirliğiyle; Komite Başkan Vekilliğine Lefkoşa Milletvekili Sayın Alişan Şan oybirliğiyle seçilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.

 Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; beşinci sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip lütfen Tezkereyi okuyunuz.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

 İçtüzüğün 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanlığına, Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Çavuş oybirliğiyle; Komite Başkan Vekilliğine Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner oybirliğiyle seçilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.

 Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; altıncı sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip lütfen Tezkereyi okuyunuz.

 KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ ve ÖZEL KOMİTE

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

 İçtüzüğün 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığına, Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ oybirliğiyle; Komite Başkan Vekilliğine Gazimağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu oybirliğiyle seçilmiştir.

 Bilgilerinize sunulur.

 Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

 BAŞKAN – Evet Sayın Milletvekilleri; Bilgiye Sunuşlar tamamlanmıştır. Şimdi de 62’nci madde kapsamında iki tane konuşma istemi vardır. İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca Genel Kurula durulmasında zorunluluk ve ivedilik görülen hallerde Hükümete siyasal parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine ve grubu bulunmayan her siyasi partiden bir temsilciye başkanlık sunuşlarından hemen sonra beş dakikayı aşmamak üzere söz verilir.

 Birinci sırada Halkın Partisi Grubu adına Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay’ın “Cevapsız Kalan Sorular” ile ilgili konuşma istemi vardır.

 Sayın Özersay buyurun.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Stenodaki arkadaşlara söyledim boşuna not almasınlar aynı konuşmayı geçen hafta yaptığımı tekrar yapacağım.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teşekkür ederim. Geçen hafta maalesef ama maalesef muhalefete bir demokrasi demokratik bir sistem içerisinde olması gereken saygı gösterilmemiş ve muhalefete bir saygısızlık yapılmıştır. Aslında halka bir saygısızlık yapılmıştır. Çünkü Sayın Başbakan bir toplantısı olduğu söylenerek burada olmadığında içerdedir dinliyor denildi. Buradan Sayın Hasan Taçoy oradan Sayın Çavuşoğlu size yanıt verecek, dinliyor, dinliyor dediler. Ondan sonra bütün gün burada Mecliste bekledik. Hem ben hem Sayın Erhürman kendisine birtakım sorular sorduk, eleştiriler yaptık. Ama maalesef gelip de cevap verme nezaketini Sayın Başbakan göstermedi. Zaman geçince bunlar geçer mi, geçmez, zaman her şeyin ilacı değil bilakis zaman geçip de açıklamalar yapılmadığı sürece bu yaralar daha da derinleşir, demokrasiye verilen hasar daha da büyür. Şu an da yaşadığımız da odur maalesef.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üzülerek bugün sabah Sayın Başbakanın şu ifadelerini bu Kürsüden dinledik. İki gün üst üste hep eleştiri mi yapılsın gibi bir ifadesi oldu Sayın Başbakanın. Değerli arkadaşlar; buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Meclis, Cumhuriyet Meclisinde iki tane temel işlev yerine getirir. Genel anlamda demokrasinin ilerlemesine ilaveten tabii ki, bir tanesi yasama faaliyeti bir diğeri denetim faaliyetidir. Denetim faaliyetini önemsizleştiren, anlamsız kılmaya çalışan, değersizleştiren bu ifadeleri yadırgadığımı söylemek isterim. Bunu eleştiridir yahu, işte gelirler de eleştirirler gibi bir şeye indirgemek çok yazıktır, hatta ayıptır. Neden? Çünkü her demokratik yönetim her seçilen idare, her yetki kullanan Hükümet, denetlenmek ve denetlendiği sürece hesap vermek zorundadır. Demokrasinin en temel prensiplerinden birisi hesap verilebilirliktir. Hesap verme bağlamında Sayın Başbakanın en azından şimdi Meclise, Genel Kurula gelmiş olmasından memnuniyet duyduğumu söyleyerek Sayın Başbakan Yardımcısının da ayrılmamasını rica ediyorum, kendisine de bir çift söyleyeceklerim vardır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan geçen hafta çok sayıda konuda size birtakım sorular sormuştuk, burada değildiniz. Daha sonra yanıt vermenizi beklerdik, vermediniz. Süre geçti ama sormaya devam edeceğiz. Eminim cevaplayacaksınız. Sayın Başbakan, bu ülkede bir Devlet kurmak için, bir yığın çile çekerek bu noktaya getirmek için ama bu seviyeye değil, bir Devlet yaratmak için Kıbrıs Türkü büyük çileler çekti, büyük fedakarlıklar gösterdi. Kurduğumuz bu Devletin kurulacak olan Hükümetinin kuracağı hükümetleri ve Bakanlar Kurulunu önceden Türkiye Cumhuriyeti’ne sorması gerektiğini düşünür müsünüz, bunu doğru bulur musunuz diye sormuştum geçen hafta, ben bunun yanıtını sizin düşüncenizin ne olduğunu öğrenmek isterim çünkü biz bunu doğru bulmuyoruz. İki Bakanlar Kurulu değişikliği tabii ki doğal bir şeydir ve tabii ki Başbakanın uhdesinde olan bir şeydir belli bir sayıyı geçmediği sürece de güven oylamasına gerek yoktur, doğrudur. Ama siz günahıyla sevabıyla benim kabinemdir dediğiniz bir Bakanlar Kurulu birkaç gün sonra alt üst edecek başka değişiklikler yapma yoluna gittiniz. Bunun bir sebebi olmalı yani kamuoyuna, be arkadaşlar Bakanlar Kurulunu bu sebeple değiştirdim diye bir açıklama borcunuz olduğunu söylemiştim geçen hafta, bu konuda da bir açıklama görmedim. Sayın Hasipoğlu Meclis Genel Kurulunda salondadır, ona da aynı soruyu yöneltmiştim geçen hafta. Görevden ayrılmak en doğal haktır, tek taraflı olarak işletilen bir şeydir Sevgili Oğuzhan, geçmişteki birlikte çalıştığımız dönemlere binaen söylüyorum bunu, samimiyetimize binaen ama Bakan olduktan 15 gün sonra bakanlığı iade etmek ve istifa etmek en azından kamuoyuna bir açıklama yapmayı gerekli kılar, zorunlu kılar. Niçin ayrıldınız be arkadaş Bakanlıktan ne oldu? Bunu söylemeniz gerekir. Demokrasinin sağlıklı temellerde ilerleyebilmesi için bu elzemdir. Sayın Başbakan siz de daha önce Bakanlık görevine atadığınız Sayın Hasipoğlu’nun da kamuoyuna bir açıklama borcunuz olduğuna inanıyorum. Aksi halde bunun ülke demokrasisinin daha da fazla zarar alması, zedelenmesi sonucunu doğuracağını düşünürüm. Kaldı ki geçen hafta da söylemiştim biz Hükümetin böyle bir durumda kalmasından vallahi billahi memnun değiliz ve sevinmiyoruz Faiz Bey. Çünkü itibar kaybediyor Hükümet, şahsınız değil ki herkesin kendi şahsı ayrı konu ama bu makamlar Devletin kendisi itibar kaybediyor. Yani bir belediyeler reformu denilen şey de dahil olmak üzere herhangi bir şeyi yapabilmek için Hükümetin itibarı önemlidir. Dolayısıyla bu açıdan da sıkıntılıdır. Yarın yapılacak doğru bir icraatın toplum nezdinde kabul görmesi açısından da Hükümetin itibarı önemli bir şeydir onun için sormuştum Sayın Başbakan.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta Sayın Başbakana daha önce Hükümet Programı görüşülürken de sorduğumuz ama sabaha doğruydu diye cevap vermek istemediği bir şey daha yine sormuştuk bir kez daha soruyorum. Ek bütçe ne oldu Sayın Başbakan, ek bütçe yapacak mısınız, yapacaksanız ne zaman bitecek, ne zaman gelecek, ne zaman konuşacağız? Bu kalemlerin bir anlamı vesairesi kalmadı bütçeyle ilgili olarak siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Geçen hafta yine sormuştum, ondan önceki hafta yine sormuştum, ondan önceki hafta basına açıklama yapmıştım cevap alamadım sormaya devam ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcısı aslında bu konuda dışarda bana bir cevap verdi ama Hükümetin başı olarak Başbakandan da bu konuda hangi adımı atacağını duymak isterim. O da serbest limanla ilgilidir. Serbest limanın Turizm Bakanlığına bağlanması yasa dışıdır. Bunu devam ettirmeyecekseniz hangi adımı atacağınızı sizden duymak istiyoruz. Çünkü bunun yaratacağı komplikasyonlar başka bazı sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Bu konuda hangi adımı ne zaman atıyorsunuz? Çünkü serbest liman şu anda o anlamda çalışır durumda değil. Şirket kurulma ve benzeri faaliyetler şu anda yürüyemiyor. Başındaki yetkili kişiler bağlı bulundukları, yasa olarak bağlı bulundukları Ekonomi, Enerji Bakanlığına yazı gönderiyorlar ve ben Başsavcılık ve Yüksek Mahkemeyle de istişare ettiğimde anlıyorum ki eğer bu şekilde devam ederse yeni hukuki ve idari komplikasyonlar ortaya çıkacak.

Sayın Başbakan bir diğer konu şimdi herkesin canını yakan sizin de basına açıklama yaptığınız bir başka konuyla ilgilidir. Üreticileri korumak bağlamında ve üreticilere gerekli destek atışını yaparak piyasanın ucuzlaması bağlamında herhangi bir şey yaptığınızı düşünmüyoruz. Piyasayı ucuzlatmak için bir adım atmadığınız gibi aslında konuyu hafife alan ve konunun özünü kaçıran bazı açıklamalar yaptığınız kanaatindeyiz. Yani havalar ısındığı zaman fiyatlar düşecek, havalar ısındığı zaman üretim artacak düşüncesiyle fiyatlar düşecek dediniz büyük bir ihtimalle ama Sayın Başbakan üreticilere yaptığımız ziyarette de daha önce de dün itibariyle ziraat mühendislerinin yaptığı açıklamada da çok net var. Partinizin içerisinde tarım alanından gelen milletvekilleri var bugün Genel Kuruldadırlar içeridedirler onlar da çok iyi biliyorlar. Tarımda ve genel anlamda sebze ve diğer ürünlerde de fiyatların inebilmesi için ucuzluk olabilmesi için bir kere girdi maliyetlerde durumun ne olduğunu görmek gerekir. Elektrikte bir adım attınız çok ciddi anlamda zam yaptınız ama yarattığınız yeni tarifeyi gözden geçirin diye size çağrıda bulunduk. Konutlarla ilgili gözden geçirin dedik, çoklu tarifeyi gözden geçirin dedik, zam yapamazsınız diye bağırmadık biliyoruz memleketin ne durumda olduğunu ve kurumun ne durumda olduğunu ama tarife sistemini gözden geçirmeniz gerekir dedik, üreticilerle ilgili olarak gözden geçirmeniz gerekir dedik. Bu elektrik maliyetini üreticiler karşılayamaz dedik, herhangi bir yanıt almadık sizden. Halen daha aynı şekilde devam ediyor. Bu tarife sistemini gözden geçirmeniz gerekirdi oysaki. Bakın üreticilerin elektrik, mazot, gübre, tohum ve şimdi de su fiyatlarıyla ilgili olarak uçup giden bir girdi maliyeti artışı söz konusudur. Bu şartlarda iki seçenek kalıyor önlerinde. Bir; çok daha pahalıya üretmek ve piyasada pahalılığın daha da artmasını tetiklemek ama iki; üretmenin astarının yüzünden pahalıya geleceği bir durum ortaya çıkması üretimden çekinmeleri ki arzın daralmasına ve yine fiyatların artmasına neden olacak. Dolayısıyla buna müsaade etmemeniz gerekir. Çiftçilerin arasından gelmiş olan milletvekilliniz eminim bu konuda size bazı uyarılarda bulunmuştur, bulunmadıysa bulunması çağrısında bulunuyorum kendisine buradan tecrübesi vardır. Bizim üreticilerle yapmış olduğumuz temasta gördüğümüz inanılmaz şekilde bu saydığım kalemlerde ve girdi maliyetlerinde ciddi bir pahalılaşma vardır. Dolayısıyla bazı konularda üreticiyi teşvik edip desteklemezseniz eğer pahalılık devam edecek, havalar ısınsa da devam edecek Sayın Başbakan. TÜİK tarafından bugün açıklanan rakamlara bakın Türkiye’de tarım girdi maliyetleri yüzde 57’den daha fazla artış gösterdi bir yıl içerisinde ve üstelik yüzde 153 artış gösterdi gübre fiyatları. Yüzde 153, yüzde 101 artış gösterdi enerji girdisi, girdi maliyetleri, elektrik maliyetleri ve buradan Hükümet ortağı olan Sayın Başbakan yardımcısına da şu hatırlatmayı yapmak isterim.

(Elindeki evrakı Genel Kurul salonuna gösterir)

Demokrat Parti seçim öncesi gübre, mazot taban fiyatları yüzde 50’si Devletten dediniz. Gübre, mazot yüzde 50’si Devletten, Sayın Fikri Ataoğlu Hükümet ortağı olarak bu konuyu Bakanlar Kurulunun gündemine getirdiniz mi? Seçim öncesinde halka söz verdiğiniz gibi, bu girdi maliyetleri ki doğru bir yaklaşımdı girdi maliyetlerini desteklemek, baskı yaptınız mı Hükümete? Siz bunu talep ettiniz mi? Kabul edilmediyse kim etmedi? Yeniden Doğuş Partisi mi etmedi? Ulusal Birlik Partisi mi etmedi? Beraber mi bunu yapmama kararı aldınız? Paranız mı yok? Paranız yoksaydı seçimden önce hangi bütçe rakamlarına bakarak bu sözü verdiniz vatandaşa ve üreticiye size sormak isterim. Bunların cevabını vermek durumundasınız. Hem Başbakanın hem de Sayın Başbakan Yardımcısının buna cevap vermesi kanaatindeyim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özersay. Sayın Başbakan, Sayın Tufan Erhürman’ın da benzer bir konuşması olacak, isterseniz şimdi verin isterseniz ikisine beraber verin.

Evet, şimdi de ikinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın kabine değişikliği ile ilgili konuşması istemi vardır. Buyurun Sayın Başkan.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başka bir yerden başlayıp oraya geleceğim, Sunat Bey de burada fırsat bu fırsat ona da…

MALİYE BAKANI SUNAT ATUN (Yerinden) – Tahmin ettiğim için buradayım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Öngörünüze hayranım Sunat Bey, evet öngörülebilirlik var.

SUNAT ATUN (Yerinden) (Devamla) - O yüzden buradayım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Evet arkadaşlar, 16 Mart tarihinde Kıb-Tek’den bir açıklama geldi, çok ilgimi çekti, hoşuma da gitti bir idare hukukçusu olarak. Çünkü idare hukukunda temel ilkelerden biri gerekçe ilkesidir. İlk defa yanılmıyorsam Kıb-Tek’den böyle bir açıklama okudum, tarih 16 Mart. Üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeniyle kesintiler yapılacağını açıkladı Kıb-Tek. Bir mesaj mıydı bu, yani benim telefonuma mesaj olarak geldi de, Sunat Bey herhalde bana mesaj yollamıyordu. Yani genel olarak bir mesajdı, bu üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeniyle kesintiler olacağını açıklaması bence çok doğru bir yaklaşım. Çünkü yaptığı işin yapmak zorunda kaldığı işin gerekçesini açıklıyor Sunat Bey. Tabii bu gerekçe nereden kaynaklandı, yani üretim yetersizliği nereden kaynaklandı? Yatırım eksikliği nereden kaynaklandı? Bunun kendinden önceki Bakanlarla ya da hükümetlerle ilgisi nedir? Bunu fırsat bulmuşken bir sormak isterim. Buradan hareketle de Kudret Bey’in çok ayrıntılı sorduğu soruya bir katkı sadece yapmak isterim. Elektrik kesintilerinin gerekçesini görebiliyoruz. Birazdan o gerekçenin gerekçelerini da duyacağız neden üretim yetersizliği var, neden yatırım eksikliği var ama tabii bu gerekçe meselesi başka işlerde de geçerli, bizim yine idare hukukundadır ya bu gerekçe ilkesi, asla burası için değil, onun altını çizerek söyleyeyim. Bir Fransız idare hukukçusunun bir lafı var gerekçe ilkesinin önemini vurgulamak için. “Gerekçesiz işi sadece deliler yapar der”. Yani her yapılan işin bir gerekçesi vardır. Sadece onun deyimiyle tırnak içinde söylüyorum, “Deliler gerekçesiz iş yapar” der, bunu şey için söyler yani idare hukukunda idare hukukunda idare deli olmadığına göre asla öyle kabul edemeyiz, muhakkak gerekçeli iş yapar dolayısıyla bizim de öğrenme hakkımız var Meclis olarak, hiçbir şekilde o kelimeyi Sayın Sucuoğlu’na ve bakanlarımıza yakıştırmam asla öyle bir şey düşünülmesin muhakkak bir gerekçesi vardır. O gerekçenin ama Meclisle ve Meclis aracılığıyla halkla paylaşılması gerekir. Çünkü beş ay, 10 ay, 15 ay sonra bir Bakan eğer istifa etseydi veya görevden alınsaydı bu yeterince başarılı olamadı diye açıklanabilir bir şey olabilirdi gerekçe olarak ki bugüne kadar öyle gerekçeler de duymadık ama, ama 15 gün sonra bir Bakan istifa ediyorsa, doğal olarak kamuoyu 15 gün önce niye kabul etmiştin, mademki 15 gün sonra istifa edecektin ya da 15 gün içinde ne gördün ki istifa ediyorsun? Ya da acaba gerçekten istifa mı ettin yoksa görevden alınmanın bir biçimi midir bu diye kamuoyunun kafasında soru işaretleri kalır. Yetmez bu soru işaretleri tam da o günlerde basında çıkan kıyamet kadar köşe yazısı üzerinden Türkiye ile doğal olarak ilintilendirilir. Çünkü o köşe yazılarında çok açık bir şekilde “Türkiye şunu istemez, Türkiye bunu istemez” diye yazılar vardı. Bunları en azından yanlış olduğunu anlatma yükümlülüğü Sayın Faiz Sucuoğlu’nun buradan vardır. Çünkü hiç kimse bunu Sayın Hasipoğlu’nun iradesi olduğuna kamuoyunda inanmadı, hiç kimse hatta bir adım öteye geçti herkes ve hiç kimse bunun Faiz Sucuoğlu’nun iradesi olduğuna da inanmadı. Gerçek nedir? Bu Meclisin ve Meclis aracılığıyla halkın, bunları bilme hakkı vardır. Bunların buradan Kürsüden açıklanması gerekir bugün burada olduğuna göre Sayın Faiz Sucuoğlu ve tabii bununla bağlantılı dediğim gibi Kudret Beyi tekrar etmek istemem çünkü benim geçen hafta sorduğum pek çok şey Kudret Bey’in sorularında zaten var ama bu konuyla ilgili alacağımız bilgiler ışığında tekrar sorabiliriz. Yine tekrara girmemek için biz tekrar etmemiştik ama hala devam ediyor yani uygulama tekrar ediyor. O yüzden artık söylemek, sormak zorundayız. Bu Serbest Liman işiyle ilgili bize bilgi vereceksiniz? Çünkü Serbest Limanla ilgili Yasa, Serbest Liman yönetiminin nereye bağlı olduğunu açık bir şekilde söylüyor, Yasa söylüyor. Yasa bunu söylerken, siz bunu başka bir yere bağlamak gibi bir idari karar aldınız mı, böyle bir idari karar var mı? Çünkü böyle bir idari karar varsa bu idari karar Yasaya aykırı. Bununla ilgili Hükümetin durumu nedir? Bunu Kudret Bey sordu, bir kez de ben sormak istiyorum. Çünkü daha önce de sordu ve bunun yanıtı bugüne kadar gelmedi bu Yasaya aykırı bir idari karar mı, nedir? Bunu bir bilme hakkımız var buradan.

 Bir de yine Sunat Bey’e ikinci bir soru olarak şunu da sormak istiyorum. Bu zamanlı tarife diye bir şeyden bahsettiniz yanlış hatırlamıyorsam en azından bir-iki defa. Bu zamanlı tarifenin çoklu tarifeden farkı nedir? Bilmediğim için soruyorum gerçekten yani öğrenmek adına, halk adına öğrenmek adına soruyorum çünkü zamanlı çoklu tarife de bir zamanlı tarifeydi. Eğer çoklu tarifeyle aynı şeyse bu zamanlı tarife, çoklu tarife kavramının kullanılmama sebebi nedir ve artı çoklu tarifeden bunun farkı nedir? Çünkü çoklu tarifeyi kaldırdınız ama zamanlı tarifeyle ilgili de çalışmaya devam ettiğinizi açıkladınız yanlış hatırlamıyorsam. Nedir bu kavramın öbüründen farkı ve neden o zaman çoklu tarife kalktı en azından bu geçiş döneminde? Çünkü eğer zamanların değiştirilmesiyseydi murat edilen, en azından bununla devam edilip, o hazır olduğunda bu kalkıp o girebilirdi devreye diye düşünüyorum ama sizden yeterli bilgiyi aldıktan sonra da belki o konuyla ilgili olarak daha fazla da yorum yapabiliriz. Ve tabii üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği nedeniyle diye açıklamış olmanıza rağmen tam olarak şu anda Kıb-Tek’te durum nedir, neden bu kadar zamma rağmen elektrik kesintileri yaşanıyor? Bunu da bu vesile ile öğrenirsek buradan halkımız da bu kafasındaki soru işaretlerinden kurtulmuş olacak. Bu şekilde ben sorularımı sıralamış olayım, verilecek cevaplar ışığında belki tekrardan söz almak gerekebilir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erhürman.

 Sayın Kudret Özersay’ın konuşması esnasında Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun direkt ismi zikredilmiştir. Kendisi bir cevap verme ihtiyacı hissetmiştir. Buyurun.

 OĞUZHAN HASİPOĞLU (Gazimağusa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii bu istifa konusuyla ilgili sosyal medya hesabımdan bazı açıklamalarda bulunmuştum ama tabii ki on beş günlük bir Bakanlık tecrübem oldu. Bakanlığa atanırken de benim herhangi bir iradem, talebim olmadı, ayrılırken de tabii ki istifa ettim. Bakanlar Kurulunun oluşumu tamamen Sayın Başbakan’ın iradesidir, bir Bakan atanırken tamamen sorumluluk Başbakana aittir sevabı ile günahı ile çünkü Anayasamızda da açık hüküm vardır. Ülkeye karşı vatandaşlara karşı sorumluluk tamamen Bakanlar Kurulunun işlemlerinden, kararlarından dolayı da Başbakana aittir. Ben Sayın Başbakanla beraber yol yürümüş Partinin Genel Sekretereyim, Genel Sekreterin de hepiniz bilirsiniz ki asli görevi zaten Genel Başkanına yardımcı olmaktır. Burada da görevden istifa etmemim en büyük sebebi Sayın Başbakanın yeni ve başka bazı görevler vermek istemesinden kaynaklanmaktadır. Ben de bu görevleri uygun buldum dolayısıyla kendi irademle de bu istifayı verdim dediğim gibi biz bakan olmak üzere gelmedik, biz vekil olmak üzere dolayısıyla kendi irademle de bu istifayı verdim. Dediğim gibi biz bakan olmak üzere gelmedik, biz vekil olmak için geldik halkımız bizi vekil olalım diye seçmiştir. Tabii ki ileride ne zaman ne görev verilir o ayrı bir konudur dolayısıyla ben Partinin Genel Sekreteri olarak, Partimin birlik, bütünlüğü ve Hükümetin de ülkemize vereceği hizmetler en asli en önemli unsurudur bizler için. Türkiye müdahale ediyor konusu yine gündeme geldi, ediyor mu sorusu gündeme geldi. Ben şahsen hiçbir Türkiye Cumhuriyeti makamı, kişisi tarafından aranmadım yani böyle bir şey de söz konusu bile olamaz diye düşünüyorum ama tabii şu naçizane görüşümü de şahsi görüşümü de tabii ki ifade etmek isterim. Ben Başbakan olsaydım, dışarıdan birini emek vermiş, seçilmek için uğraşan arkadaşlarımız varken ben şahsen Başbakan olarak dışarıdan başka birini atamazdım. Ha, herkes teknokrat olsa olabilirdi ama bu benim şahsi görüşüm ama dedim gibi buradaki tamamen sorumluluk halka karşı, ülkemize karşı Başbakanımızındır ve benim de Genel Sekreter olarak Hükümete, Başbakanımıza en baştan beri verdiğim destek sürmeye devam edecektir. Benim açıklamalarım bu şekildedir.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Sayın Başkan bir soru sormak isterim konuşmacıya.

 BAŞKAN - Buyurun Sayın Şahali.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Sayın Hasipoğlu, tabii bir Başbakanın bakan ataması yaptıktan iki hafta sonra kararını görev gereği değiştirmiş olması istikrar bakımından en büyük olumsuzluktur, siz de bunu herhalde kişisel görüş olarak takdir edersiniz. Ancak benim sormak istediğim bir şey vardır. Hakkınızda bir başka spekülasyon daha vardır kabine oluşurken ki, Sayın Genel Başkanınıza uzun ve sitem dolu bir mektup yazarak, kabinede yer almanız gerektiğine ilişkin görüşlerinizi ilettiniz. Bu konu doğru mudur yoksa Sayın Başbakanın takdiri sonucu kabinede yer aldınız gerçekten?

 OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) - Ben Genel Başkanımdan mektup vasıtasıyla iletişim kurmam.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Hakkınızdaki bir spekülasyondur. Hazır bulmuşken soralım...

 OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) - Hakkımızda spekülasyon çok ispat yok. Teşekkür ederim.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Evet, yani aksini ispatlamak gibi bir yükümlülüğünüz var tabii...

 BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hasipoğlu.

 Sayın Atun, kullanacak mısınız hakkınızı?

 MALİYE BAKANI SUNAT ATUN (Yerinden) - Kullanalım.

 BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.

 MALİYE BAKANI SUNAT ATUN – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Ana muhalefet lideri Sayın Erhürman’ın iki sorusu vardı Kıbrıs Türk Elektrik konusuyla ilgili olarak. Bunlardan bir tanesi Elektrik Kurumunun 16 Mart 2022 tarihindeki üretim yetersizliği ve yatırım eksikliğine dair açıklamasıydı. Diğeri de benim Mecliste yaptığım bir konuşmaya ilişkindi, Meclisteki konuşma sanırım bu yeni fiyat düzenlemesinden sonraydı.

 Şimdi üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği vardır Elektrik Kurumunda çünkü Elektrik Kurumu tabii herhangi bir ülkenin kendi elektrik ihtiyacını öngörüp düzenli olarak yatırımlarda bulunmasıyla gerçekleşir bütün projeksiyon yapılır. Projeksiyonlara da uygun olarak bu yatırımları yaparsınız. Ve tabii özellikle enerji gibi sosyal hayatımızı, ekonomik hayatımızı bütün hayatımızı hatta ulusal güvenliğimizi en yakından ilgilendiren bu konuda tabii uzun vadeli projeksiyonlar yapılması gerekir en az on yıllık ve o dilimlendirilmek ihtiyacı da duyar. Bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık gibi bir devamlılık gerektirir bu. Haliyle ülkemizde üretim yetersizliği var özellikle son beş yıla baktığımız zaman ise 2020 ve 2022 yıllarında Covid’den dolayı özellikle ülkemizde ekonomik faaliyetlerin kapasitesinin azalması nedeniyle normal olarak geçmiş yirmi yılda her sene için öngörülmüş olan yüzde beş büyüme ve bunun da birlikte yüzde beş talep artışı oluşmadı. Yani 2018-2019’ların tüketimlerinin altında seyrediyor rakamlar. Ancak bir realite var. Bu realite de şudur ki; o dönemlerde de dahil olmak üzere enerji yönetiminde konvansiyonel enerji yönetiminde N-1 denen bir kavram vardır. Bu da en büyük kapasiteye sahip olan makinenin yokluğu durumunda oluşan açık ne ise onun kadar bir ek kapasite olması gerekir. Yani bugün Elektrik Kurumunun 340 megabaytlık bir toplam üretim kapasitesi var. Bu üretim kapasitesi içerisinde en büyük pay 50 megabayttır, 50 megabaytı çıktığınız zaman 340’dan 290 kalır geriye. Bu da tabii önemli bir açık yani altıda birine yakın bir açıktır o yüzden en az 50 megabayt daha fazla bir üretim kapasitesinin olması lazım. Yüzde 20’ye bakarsanız o da 70’i işaret eder. Yani bunlar birbirine yakın.

 SALAHİ ŞAHİNER (Güzelyurt) (Yerinden) - Kurulum 3-400 megabayt değil mi Sayın Bakan?

 SUNAT ATUN (Devamla) - Efendim?

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) ( Devamla) - Kurulum 3-400 megabayt değil mi?

 SUNAT ATUN (Devamla) - 340’tır. Konvansiyonel 340’tır, yenilenebilir enerjiyi kurulu güçten şu anda saymıyor konvansiyonel hesaplar.

 Şimdi haliyle bizim 340’ın...

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Bir şey sorabilir miyim?

 SUNAT ATUN (Devamla) - Buyurun tabii.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Bu 50 megabayt dediğiniz buhar türbinleri mi?

 SUNAT ATUN (Devamla) - Buhar türbinleridir evet.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - O ikisinin toplamı 60, 60 değil miydi?

 SUNAT ATUN (Devamla) - 50,50 100’dür ikisinin toplamı.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - 50,50 100’dür...60,60 120 diye biliyorum ben.

 SUNAT ATUN (Devamla) - 60 teoriktir, etkin olarak 50’dir. Yani onu biz 50 kabul diyoruz çünkü verimli hali 50 bunların her birinin. Dolayısıyla bizim Elektrik Kurumuna tabii ilk etapta en az 50 megabaytlık bir ek kapasite oluşturmamız şart. Bunu da yaparken diğer etkenleri de göz önünde bulundurmak lazım. Mesela bu son iki ve üç yıllık dönüşüme baktığımızda son iki veya üç yıllık sürece baktığımızda ortalama hem Elektrik Kurumunda hem AKSA’da ikişer makinanın sürekli olarak devre dışı olduğunu görüyoruz. Çünkü makinaların zaten bakım süreçleri sekizer makine var her makine ortalama bir buçuk ay bakım gerektirse yılda en az bir ve arızalardan dolayı da ikişer makine devre dışı. Şimdi bu da bize artı 60 da buradan eksildiğini gösteriyor 110 megabayt gibi ek kapasite yatırımı şart Kıb-Tek’e.

 Sayın Erhan Arıklı’nın geçmiş Hükümet döneminde Enerji Bakanıyla yapmış olduğu görüşmelerde ortaya çıkan bir iki tane 25 megabaytlık doğal gaz ve motorin dönüşümlü çevrimli makine konusu vardı, onu biz geldikten sonra sonuçlandırdık. Onun ödemesiyle ilgili muğlak bir surum vardı. O konu aşılmıştır, Elektrik Kurumuna hiçbir şekilde bir mükellefiyet gelmeyecek şekilde Türkiye’nin finansmanını, kira finansmanını Elektrik, Üretim ve İletim Anomim Şirketi o da devlet kuruluşu olan Elektrik, Üretim ve İletim Anonim Şirketine kira bedellerini doğrudan Enerji Bakanlığının bir model ile ödeyeceği bir sistem öngörüldü. Biz de bunu o dönemde benimsedik. Halen de benimsediğimiz bir modeldir. Elektrik Kurumu bunu beş yıllığına tahsis olarak kabul edip tahsis alacak. Kiralamayacak Türkiye’den bu bize tahsis edilecek ve bu şekilde 50 megabaytlık bir ek güç oluşmuş olacak. Tabii bunların da işletmesi bizim bugünkü duruma kıyasla çok daha çevreci ancak daha maliyetli. Çok daha çevreci, çevre etkisi çok çok daha düşük ama maliyeti daha yüksek. Bunun ötesinde gönül istiyor ki, bizim Hükümet Programında da yazdığımız gibi en az iki makine yatırımı Elektrik Kurumu yapabilsin. Bunun için bir finansman modeli oluşturmak gerekiyor. Finansman modeli oluştuktan sonra bu amortisman üzerinden veya finansman maliyeti üzerinden yine faturalara yansıyacak olan bir mesele. O yüzden bu noktada bizim hem çok süratli, hem de çok etkin bir şekilde Bakanlık olarak hareket etmemiz gerekiyor. Doğru çözümü bulup, doğru çözümü uygulamak zorundayız ve bunu biran evvel yapmak zorundayız. Çünkü önümüzde üç ay kaldı yaza, yaz piklerine yazın en yüksek noktada elektrik talebinin ve haliyle elektrik tüketiminin yapılacağı dönemlere. Normalde Mart aylarında havalar daha ılık olurdu, bu sene 46 yılın en soğuk dönemleriymiş. Ancak Nisan ve Mayıs aylarında tüketimin daha da düşeceğini öngörürüz, her sene bu bu şekilde olur ama Mart’a baktıktan sonra Nisan nasıl olacak diye insan kendi kendine sormadan, meraklanmadan da edemiyor. Bu noktadaki durum bu. Şimdi zamanlı, çok zaman tarifeyle… zaman farklı demiştiniz Sayın Erhürman, çok zamanlı?

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Hayır nedir yani çok tarifeden farklı bir şey mi?

 SUNAT ATUN (Devamla) – İkisi tamamıyla aynı şeydir, ikisi tamamıyla aynı şeydir. İkisi de günün, talebin en yüksek olduğu zamanları kesip, talebin en düşük zamana, olduğu zamana aktarmayı öngörür. Zaten bizim de bu elektronik sayaçları ilk uygulamaya geçtiğimiz 2009-2010 dönemlerinde murat edilen iki esas vardı. Bunlardan bir tanesi ev gezerek sayaç okumayı, manuel’i ortadan kaldırıp, uzaktan okumayla elektronik fatura gönderme, ikincisi de bu çoklu tarife veya çok zamanlı tarifenin uygulamasına geçilme. Bunu sağ olsun, şimdi burada değil, bizden sonra Sayın Özdil Nami gerçekleştirdi. Buna biz bu mevcut durumu bir iki ay, en az bir iki ay buna da niye iki ay diyoruz? Çünkü talebin en düşük olduğu aylardı bu aylar normalde. En düşük olduğu aylarda bu yeni sistemi en azından iki ay uygulayıp ondan sonra o çoklu tarifeyi veya zamanlı tarifeyi de devreye alacağız. Bu çünkü bize talep yönetimini sağlayıp bunun en yüksek üretim ihtiyacını kontrol etmek için en önemli uygulamalardan bir tanesi.

Buyurun.

 BAŞKAN – Evet, Sayın Özersay buyurun sorunuzu sorun.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan teşekkürler. Elektrikle ilgili olarak birkaç şey gündeme getirdim ama daha spesifik sorayım, soru olarak algılanması açısından. Üreticiler daha önce 1 buçuk TL’ye aldıkları suyu şimdi 4-4 buçuk TL’ye sulama birlikleri verme eğiliminde, hatta geciktiriyorlar birkaç gündür öyle bilgiler geldi. Tabii ki sulama, su motorları elektrikle çalıştığı için pek çoğu ciddi bir artış var. Ziraat Mühendisleri Odasının da açıklamasında özellikle vurgulanıyor, üretici konumda olanların kullandıkları, bu maksatla kullandıkları elektriğe dönük bir teşvik düşünüyor musunuz, buna dokunacak mısınız? Dokunmayacaksanız genel anlamda sebze meyve maliyetleri, girdi maliyetleri yüksek olacağı için indirim olmayacak demektir. Bu konuda bir düşünceniz var mı, ne yapacaksınız bu konuda? Üretimle uğraşanların elektriğine dair bir dokunuş yapacak, mısınız tarifeyi gözden geçirecek misiniz? Teşekkür ederim.

 (Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Özdemir Berova’dan devralır)

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet, şimdi değerli arkadaşlar; Elektrik Kurumunun tarifelerini şu kavramla oluşturduk. Elektrik Kurumunun üretim bedeli neyse bunu tahsil edebilmeli. Bunu etkin bir şekilde tahsil edebilmeli ve bunu faturasına da önce yansıtabilmeli, daha sonra da bunu tahsil edebilmeli. Esas bunun üzerine kurulu. Şimdi 2009-10 dönemlerinde de çok karmaşık bir tarife sistemi vardı Elektrik Kurumunun birçok tüketici sınıfı, her biri birbirinden farklı farklı tarifeler, çapraz sübvansiyonlar falan filan. Şimdi bu Elektrik Kurumu yönünden hiçbir şekilde sürdürülebilir bir mesele değil. Biz Elektrik Kurumumuzu sürdürelim diyorsak, Elektrik Kurumunu rasyonel ve pragmatik işletmeye mecburuz. O yüzden biz bu konuya sizle tamamıyla hemfikirim, üretim kolları, ülkemize katma değer oluşturan sektörler bunların elektrik maliyetlerini ucuzlatmalıyız, her hükümet bunu yapmalı ama Elektrik Kurumu özelinde Elektrik Kurumunun tarifelerinde önce çok farklılıklar olmaması gerekiyor zaten dört tarife sadece farklıdır. Bir, sosyal yardım tarifesi tüketiciyi dışarıya alırsak bir sosyal yardım tarifesi farklıdır, bir geçici elektrik tarifesi farklı. Dolayısıyla bunların tamamının artık önce üreten kurum olan Elektrik Kurumu kendini sürdürülebilir şekilde muhafaza etmeli, edebilmeli. Daha sonra da hükümet diyor ise bir, tarım sektörü, ondan sonra katma değerinin derinliğinin olduğuna inandığımız sektörler, turizm sektörü, sanayi sektörü. Devlet buna der ki, ben bütçemden şu kadar kaynak ayırıyorum 2.70 Türk Lirası ise kilovat saat başına benim tarifem 2.70 TL’ye şu anda 10 Kuruştur teşvik. Emsal olarak söylüyorum bağlayıcı olmasın. Çünkü bu bütçede ayırabileceğiniz kaynağa bağlı bir mesele. 10 Kuruşu 1 TL yapıyorum veya 70 Kuruş yapıyorum veya 50 yapıyorum veya 1 Buçuk yapıyorum. Oradan eksi yazarak enerji maliyetini anca öyle indirirsiniz. Yoksa Elektrik Kurumu hiçbir şekilde hükümetlerin sektörlere yönelik enerji maliyet politikalarını doğrudan uygulayacağı bir kurum olamaz. Bu Elektrik Kurumunu batırır, ben bunu size yönelik söylemiyorum düşüncem olarak genele, hani bu güzel fırsatı bulmuşken bu mesajı da vermek istiyorum. Biz Elektrik Kurumunu hükümetlerin doğrudan fiyat politikasını uyguladığı bir kurum olarak kullanamayız. Bu kesinlikle çok sakıncalı. Elektrik Kurumunu bugün 1 Milyar 750 Milyon TL’lik borcun altına iten en büyük sebep bu. Vazgeçemeyiz kurumumuzdan.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Alternatifiniz nedir? Özelleşecek mi?

SUNAT ATUN (Devamla) – Bunlar tartışılabilir, bunları tartışmaya açığız ama önce bu rasyonelliği yerleştirmemiz gerekiyor Doğuş Hanım, bu rasyonellik yerleşecek. Bunu bakın yani bu ortamda, bu kriz ortamında, bu pahalılıkta bir elektrikten sorumlu Bakan olarak ifade etmek belki biz siyaseten kolay bir mesele değil ama ben bunu inanarak savunuyorum. Başka türlü Elektrik Kurumu diye bir kurum ortada kalamaz ve alternatifi de yok. Başka bir yerden elektrik bulamayız.

Bugün değerli arkadaşlar; bu üretim açığından dolayı Güney Kıbrıs’tan 60-70 megavata kadar bazı günlerde elektrik alıyoruz. 10 sene önce bu miktarları biz verirdik Güneye, yani ben kendi dönemlerimde 80-90 megavatlara kadar elektrik sağladığımızı hatırlıyorum Güney Kıbrıs’a. Ara dönemlerde, 20, 30, 40 megavat biz alırdık veya 20, 30, 40 megavat biz verirdik. Böyle bir dengemiz vardı ama şu anda dengemiz maalesef bizim kati ihtiyaçlı olan taraf, onların da kati tedarik etmesi gereken taraf olarak değişti. Biz bu dengeyi çıkarmak zorundayız yatırım eksikliği.

BAŞKAN – Evet soru soracak olanlar var. Birinci soru soracak, Salahi Şahiner. Buyurun sorun.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, üretim yetersizliği diyorsunuz, fakat kurulu olan güç bendeki bilgiler, 55 artı 55 megavat buhar tribünleri 110 megavat, 8 tane wartsila 17 Buçuk megavat her biri 140 onlar yani Teknecik’teki kurulum 260 megavat. 140 megavat da AKSA’da olmak üzere toplam kurulu gücün 400 megavat olduğu gerçeği ortadadır. Tam kapasiteyle çalışamayabilir. Bunun da nedeni, yapılmayan servisleri, bakım ve onarımlarıdır. Fakat 400 megavata gelmeden yani tam kapasiteye gelmeden bile 300 megavata erişemeden biz piyasaya enerji arz ederken elektrik kesintilerine gittiğimiz, bunu da Güney’den elektrik alarak yaptığımız gerçeği ortadadır. Bizim şu anda Teknecik’te kurulu olan gücümüz, çalışan makinaların toplamı ne kadardır, bununla ilgili net bir bilginiz var mı? Yapılacak olan yatırımda 2024 yılında, ki bu maliyetlerin üzerindeki en büyük etkenin AKSA’nın kira giderleri olduğu da aşikardır. 2024 yılında AKSA’yla yolları ayrıştırmak için nasıl bir finansal model planlıyorsunuz? Veya AKSA ile ilgili bu anlaşmayı uzatmak için bir görüşmeniz var mı veya Kurum Müdürünün bir görüşmesi var mı bunları…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Tabii şimdi birincisi; çok teşekkürler Salahi Bey.

 Şimdi birincisi; 55 megavat olan buhar tribünlerini 50 olarak kabul ediyoruz. 17 buçuk olan wartsila makineleri de 15 olarak kabul ediyoruz. Çünkü arabalar da, araçlar bilirsiniz katranının, hız katranının gösterdiği kadarını vermiyor, belli bir oranını veriyor. Bu da bu şekilde kabul edilir. Haliyle bizim bu manada bir açığımız var.

 Şimdi 2024 yılında AKSA’nın sözleşmesi bitiyor. 2017 yılında o dönem burada olan arkadaşlar 16 veya 17 benim bu Kürsüden yaptığım konuşmayı hatırlayacaklar veya tutanaklarda var. Herkes hatırlamak zorunda değil, konuya ilgili olanlar hatırlayabilir. Bende hiç konuyla ilgili olmadığım hiçbir şeyi hatırlamıyorum burada onun hiçbir zaman olmamasına rağmen. İlgim varsa hatırlarım, yoksa hatırlamam.

 Şimdi o dönem burada şunu söyledim, değil mi, açık ve net. O dönem şunu söyledim burada Elektrik Kurumu o zaman borçsuzdu, AKSA’ya borcu 15-20 Milyonda götürüyordu, kapatıyorduk, sonra tekrar fatura geliyordu. Elektrik Kurumu da o sene 2017 yılında 180 Milyon TL, pardon 156 Milyon TL kar etti, 18 Milyon TL de konsolide vergi ödedi. O dönem ben bu Kürsüden dedim ki, 2024’ten sonra ben bugünün Enerji Bakanı olarak 24’te kim olur bilemem ama bugünkü Enerji Bakanının politikası veya hedefi 2024’te AKSA’dan vazgeçmektir, yolları ayırmaktır dedik ve o noktaya da 2024’e gelip de AKSA’dan yolları ayırmak için hazırlığı 7 veya 8 yıl önceden yapabilmeniz gerekiyordu. Bir, elde bir alternatif olması lazım. İki; mali bünye olarak buna sizin Elektrik Kurumu veya Enerji Bakanlığı olarak hazır olmanız gerekiyor. Biz bunun alt yapısını o günden oluşturduk. Gelecekte olan hükümetler için de bunu yaptık. Geldiğimiz pozisyonda maalesef AKSA’ya bugün Mart ayı sonu faturasında öngörerek kale aldığımızda tam 1 Milyar TL Elektrik Kurumunun borcu var. Bu bir.

 İkincisi; ciddi bir enerji açığımız var bu da iki. O yüzden mecbur oluyoruz arkadaşlar her gün sabahtan AKSA’ya telefon ediyorlar. Bugün tam kapasite var mı, işte arızalı makine var mı? Bugün şeyi alabiliyor muyuz, bunları konuşuyorlar. O yüzden bunların tamamını artık önümüzdeki bu acil durum sebebiyle hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor, hep birlikte. Ne yapacağız? Bu açığı nasıl kapatacağız? 25 megavatlık makinelerden bir tanesi Türkiye’den yüklendi buraya gelmesini bekliyoruz. Bunun ötesinde ilave, eksik kapasiteyi ne yapacağız? AKSA’ya ek makine getir mi diyeceğiz, bunu söylerken AKSA’ya indirim yap… bizi, evet şartlarımız ne olacak? Bunların hepsini ben sizlerle, bütün parlamentoyla sadece kendi grubumuzla değil, bütün muhalefetle ve Parlamentomuzla görüşmeye, konuşmaya varım.

 BAŞKAN – Sayın Bakan soru soracak olanlar var.

 Sayın Teberrüken Uluçay buyurun.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Tabii buyurun.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan benim sorum aslında net ve kısa içinde bulunduğumuz, sizin de bahsettiğiniz gibi Mart ayında bu soğuk günlerde halkımız elektrik kesintilerinden dolayı bıkmış durumdadır. Gerçekten en can alıcı noktada herkesin yoğun kullanım ihtiyacı olduğu, elektriğe ihtiyaç duyduğu anda elektrik kesilmektedir. Bunun adına planlı kesilme dedik, açıkladık ama aşağı yukarı bir aydır bu kesintiler devam ediyor. Hatırlayacaksınız seçimden önce de devam ediyordu bu kesintiler ve şu an çok soğuk günlerden geçiyoruz, üretim yetersizliğinden dolayı yetiştiremiyoruz ve bu kesintileri yapmak zorundayız deniliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi yaz aylarında da demek yapılacak bu. Çünkü yaz aylarında da bu defa sıcaktan dolayı.

Ancak 2022 yılında Kıbrıs Türk Halkı bunu çekmemeliydi, yani bugün siz de eve gittiğinizde tam ihtiyacınız olduğu anda elektriğin kesilmesinden eminim memnun değilsiniz.İnanın insanlar bu konuda üç kat arttı bu fiyat elektriğin ücreti, üç kat arttığında insanlar bunu nasıl karşılayacağı hususunda itiraz ettiler, muhtemelen Nisan ayında faturayla karşı karşıya kalınca daha çok kapınızı aşındıracaklar insanlar doğal olarak ve dolayısıyla bunu halihazırda zam yapmışken neden bu elektrik kesiliyor da biz bu soğukta elektriksiz kalıyoruz, en basit ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz diye Kıbrıs Türk Halkı 2022 yılında bu soruyu soruyor. Benim sorum ve önerim şudur; neden biz Güney Kıbrıs’tan daha fazla elektrik almıyoruz bu dönem? Az önce siz söylediniz 60-70 megavat alıyoruz dediniz.

SUNAT ATUN (Devamla) – Evet.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Madem ki biz üç kat artırdık fiyatları, yani günün sonunda vatandaş ödeyecek şu an tükettiğini. Neden biz bu kısır dönemde elektrik kesintilerini yapmamak üzere daha fazla Güney Kıbrıs’tan elektrik almıyoruz? Bence bu önemli. Çünkü Kıbrıs Türk Halkı bunu hak etmiyor maalesef o veya bu nedenle.

Bir diğer sorum da şuydu; az önce Sayın Kudret Özersay dedi ki, bazı sektörlere üretim amaçlı teşvik konusunda Elektrik Kurumu ne yapacak dedi? Siz de dediniz ki, ben Elektrik Kurumu adına baktım da bunu farklı görürüm. Dolayısıyla eksi olarak düşünülmesi lazım ama ayni zamanda Maliyenin de başındasınız. Öte taraftan Maliye olarak da bu desteği verecek olan kurumsunuz. Dolayısıyla her iki taraf da farklı farklı bakmak zorundasınız. Neden? Çünkü Sayın Bakan siz de çok iyi biliyorsunuz bu şartlarda üretimi sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Bugün sebze piyasasında her gün sebze fiyatlarının salatalık, domatesin ne kadar yüksek olduğuna dair şikayetler size de geliyordur. Bunların temel nedenlerinden bir tanesi de, üretim maliyetlerinin öngörülemez şekilde artmış olmasıdır. Dolayısıyla bu yönde kısa vadede cevap bulmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Teşekkür ederim.

SUNAT ATUN (Devamla) – Çok teşekkür ederim Sayın Uluçay.

Şimdi birincisi, Güney Kıbrıs’tan olan talepte bizim bir limitimiz kendimize göre yok. Ben arkadaşlara bunu çok net bir şekilde ifade ettim, açık ne kadarsa alalım halkımızı bu soğuk günlerde elektriksiz bırakmayalım. Fakat onların da kendilerine göre bir spring rezerv dedikleri bir kavramları var. Dolayısıyla kendi kullanımlarının dışında kalan fazla kapasiteyi bize verebiliyorlar. Bu sebepten dolayı da kimi gün 60 megavata kadar çıkabiliyor bize sağladıkları enerji, kimi gün maalesef 15, 17, 18 megavat civarlarında kalıyor. Yani bu bizim irademiz dışında, kontrolümüz dışında olan bir mesele. Şimdi Elektrik Kurumuyla ilgili olarak bizim Elektrik Kurumunun içinde eski alışkanlıklar vardı, 2009 yıllarını ben ilk Bakan olduğum sene oydu o yüzden hep dönemi örnek veriyorum. O dönemde yani 15 tane farklı farklı tarife, bir tanesi diğeriyle ayni değil, onu öyle düşünmüşler, bunu böyle düşünmüşler, oradan oraya bağlantılı, buradan buraya bağlantılı sübvansiyon falan, bu Elektrik Kurumunun işi değil. Elektrik Kurumunun işi, gerekli olan bütün girdiyi sağlamak. Bu da nedir? Fuel-oil’dir, emektir, makinadır, trafodur, teldir, kablodur, araçtır, insandır, bunların hepsini sağlayacak, ülkeye elektriği tedarik edecek, karşılığını da tahsil edecek, bu kadar. Biz bunun ötesinde hiçbir hükümet, hiçbir siyasi akıl Elektrik Kurumuna sen şu tarifeyi şöyle yap, bunu böyle yap, onu idare et, diğeri teşviklensin dememeli. Dersek çöküyor ve şu anda Elektrik Kurumu bana göre tarihinin maalesef en kötü günlerini yaşıyor, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor Elektrik Kurumu ve bunu bu kriz ortamında tutup ayağa kaldırmak siyaseten kolay değil ama kaldıracağız, çünkü rasyonellikte bunu emrediyor. Çünkü halk bunun için oy verdi ve ben de bu mesuliyetle hareket etmeye çalışıyorum.

BAŞKAN – Sayın Bakan, tekrar soru var. Sayın Ayşegül Baybars, buyurun sorun.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Bakan teşekkür ederiz yanıtlarınız için. Aslında Teberrüken Beyle biraz paraleldi ama ben böyle biraz daha açık, anlaşılır, yani çalışma yapacağınızı ve bu anlamda Kıb-Tek’in ayakta kalması için mücadele edeceğinizi anlıyorum. Bu da Halkın Partisi olarak bizim için önemli bir şeydir Kıb-Tek’in özerk yapısının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi.

Şimdi az önce söylediniz, yani kullanılan enerji, kullanılan elektrik yetmiyor talebi karşılamaya. Bu manada Türkiye’den gelecek iki tane doğal gaz ve motorinle çalışacak iki jeneratör var. Henüz sanırım gelmedi.

SUNAT ATUN (Devamla) – Gelmedi daha.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) - Geliyor dediğiniz az önce 25 watlık oydu herhalde. Henüz gelmedi ve yaz aylarında da yine bir yani talep artışı olabileceği ve sıkıntıların sürebileceğini söylediniz ve bir de yani gelecek olan jeneratörler ne zaman gelir, ne zaman devreye girer. Çünkü şu anda kullanılan fuil oil’in dışında bir ve daha maliyetli bir yakıtla kullanılacak. Şimdi bir böyle, bunları ne zaman devreye alınması sözkonusu olacak? Devreye alınırsa zam yapılma ihtimali, maliyet yani sonuçta hammaddesi pahalı olduğu için zam yapılma ihtimali var mı? Yaz ayında bu sıkıntıları yaşamamak için elektrik kesintisi, evet tamam yatırım gerekiyor biliyoruz ama kısa süreli çözüm üretebilecek herhangi bir planlama var mı? Bir diğeri de yani sosyal medyadan çok soruluyor diye söylüyorum. Her gece elektrikler kesilecekse gerçekten ve bir haftadır alışkanlık olmuşsa, gerçekten bir yani sıkıntı olmamışsa en azından hangi saatlerde hangi bölgelerin kesileceğini açıklayabilirseniz, insanlar gerçekten…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet, doğru.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) - Çocuğunu çalıştırıyor, yemeğini yapıyor, bir sürü sıkıntılar var. En azından insanlar bilsin. Ona göre davransın. Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu?

 SUNAT ATUN (Devamla) – Doğrudur, arkadaşları ben uyardım bugün tekrar uyaracağım kesintiyi planlı ve çok net bir şekilde duyurarak yapmak gerekiyor, duyurmak gerekiyor bunu. Gerek ajanslar vasıtasıyla, gerek televizyon kanalları, gerekse sosyal medya vasıtasıyla duyurmak gerekiyor.

 Şimdi bu Türkiye’den gelecek olan 25 megavatlık makinelerin kendi içlerinde üretim maliyetleri diğerlerinin üzerinde. Yani bugün wartsila makineler 220 gram tüketiyor.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) - 200…

 SUNAT ATUN (Devamla) – 200-220 gram arası tabii değişiyor verimliliği. Buhar tribünleri 260 ile 280 gram arası tüketiyorlar. Onların öyle bir ortalaması var. Bu gelecek olanların da 300 gramın civarında olacağını öngörüyoruz, yani 295-305 arası diyelim.

 Şimdi bu kendi içinde maliyeti daha fazla olacak olmasına rağmen rakam genel tarife üzerindeki marjinal maliyetinin çok olacağını düşünmüyoruz, çok fazla bir artışa sebebiyet vereceğini düşünmüyoruz onun.

 BAŞKAN – Sayın Devrim Barçın sorunuzu sorun lütfen.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan teşekkür ederim. Sayın Bakana şunu sormak istiyordum. 8 Aralık 2021 tarihinde bir açıklama yaptınız Sayın Bakanım. Orada dediniz ki, Kurumu 46 Milyon TL borçla devrettim, 2018 yılında dörtlü hükümet dönemi yani kendi açıklamanızdır, 112 Milyon TL kar yaptığını Kurumun ve 18 Milyon TL kurumlar vergisi ödediğini söylediniz ve şu anda da 800 Milyon borcu var demiştiniz o tarihte. Az önce de öğreniyoruz ki 1 Milyar TL’ye yaklaştı.

 Sorum şu; bu zarar hangi Hükümet ve hangi bakanlar döneminde oluştu ve vatandaşın en çok merak ettiği sorum da şudur; biz bugün 750 kilovatın üzerini 4 TL ödüyorsak, bunun en büyük bedeli bu oluşan borcun faizleridir. Bunun için bu yanlış yönetime yönelik herhangi bir sorgulama, İyi İdare Yasasından dolayı herhangi bir yaptırım düşünüyor musunuz ve son olarak üreticiyi destekleme noktasında Kurumu tarifelerle oynayamayız dediniz. Okey. Şunu soruyorum; Bin TL’lik fatura bedelinden yüzde 10 KDV alıyordunuz, yani 100 Lira. Şu anda yüzde 300 zamla 100 KDV’niz 300 Lira oluyor. Siz Maliye Bakanlığı olarak KDV gelirinizi de elektrik maliyetlerine binaen yüzde 300 artırdınız, buradan fedakarlık yapıp üreticiyi destekleyecek misiniz, bu iki soruya cevabımı rica ediyorum.

SUNAT ATUN (Devamla) – Tamam dört soru var.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yok iki soru.

SUNAT ATUN (Devamla) – Unuttuğum varsa tekrar hatırlatın bana Sayın Barçın.

Şimdi birinci soru şuydu; yapılan…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Bu zararlar hangi dönem oluştu ifade ettiğiniz zararlar?

SUNAT ATUN (Devamla) – Tamam. Şimdi şöyle; 2017 yılında ben 2 Şubat 2018’de devrettim. Son yılım olan 2017 yılında Elektrik Kurumu 156 Milyon TL kar etti yönetimimizde, 18 Milyon TL konsolide vergi ödedi. Bir sonraki sene Dörtlü Koalisyon döneminde 18 Milyon TL kar etti ve 1 Buçuk Milyon TL civarı bir vergi ödedi. Müteakip yıllarda 2020 ve 2021’de kurumun zararlarını zaten açıkladık. Yani bunu hangi dönem ne kadar olduğunu ben de şu anda ezbere hatırlamıyorum. O dönemki hükümetlerin tasarrufu Covid sürecinden geçen ülkede bunu Elektrik Kurumunun maliyetlerini faturaya yansıtmamaktı. Orada eksiklik ne? Bu doğru bir stratejidir yansıtmazsınız ama o tarafta oluşan gider bölümünü de, gider kısmını da bir kaynaktan ödersiniz. E, şimdi o kaynak ta demek ki yoktu. Şimdi o dönem geçti gitti. Bunun nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan, bu raddeden sonra ne yapacağımız. Şimdi esas olan şudur ki bu 2.7 TL’lik maliyet hiçbir şekilde gerideki o Milyar TL’ye aşkın borcun yükünü taşımıyor. Yani buraya şu kadar 30 Kuruş, 50 Kuruş, 70 Kuruş koyalım da bu borç geri ödensin diye bir durum kesinlikle yoktur orada, kesinlikle yoktur.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – KDV geliri?

SUNAT ATUN (Devamla) – Şimdi KDV’yle ilgili olarak da KDV sistemin nasıl çalıştığını siz benden daha iyi biliyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Doğuş Derya, buyurun sorun.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sunat Bey az önce 2016 yılında Kürsüden yaptığınız konuşmaları söylemiştiniz. Ben çok iyi hatırlıyorum. O dönemde AKSA’dan vazgeçmeden ziyade 25 Kuruşa elektrik geleceğini söylüyordunuz Türkiye’den enterkonnekte olmakla ve KIB-TEK’in iletim, dağıtım ve üretim olarak ayrıştırılması gerektiğini söylüyordunuz. Yani aslında özelleştirmeyi ambalajlıyordunuz o dönemde doğru düzgün bir fizibilite raporu olmadan. Biz o dönemde size yatırıma ihtiyaç var, yatırım yapılması gerek dediğimizde de enterkoneksiyonla aslında bunun çözümleneceğini söyleyip yatırımı da desteklemiyordunuz bunları hatırlatayım. Az önce KIB-TEK’in enerji fiyatlarını belirlememesi gerektiğini söylediniz ama fiyatların nasıl belirlenmesi gerektiğini söylemediniz. Aslında örtülü bir özelleştirme mesajı mı vermeye çalışıyorsunuz bunun net bir şekilde ortaya çıkmasını rica ediyorum. Bu birinci sorumdur.

İkincisi, Türkiye’den gelecek olan santraller hibe mi, yoksa bununla ilgili faturalara yüklenecek olan ek bir maliyet var mı, bunun halkın bilgisine gelmesi gerekiyor.

Üçüncüsü; Faiz Beyi de ilgilendiren bir sorudur. KIB-TEK gibi bir kurumun ne kadar istismara açık olabileceğiyle ilgili bu Mecliste çeşitli araştırma komiteleri de kuruldu, Sayıştay Raporları yayınlandı Erhan Arıklı Beyin ihalesiz usulsüz yakıt almasıyla ilgili. Şimdi ek mesai yolsuzluğu yaptığı ve suçunu kabul eden, teminata bağlanan, hakkında 14 ayrı suçtan dava açılan Gürcan Erdoğan görevde kalmaya devam edecek mi? Ayni şekilde Meftun Orkun atanmayı bekliyor, bunlar gazetelerde sorulan sorulardır. Beraberinde KIB-TEK’in kasasına 133 Bin 934 Sterlin harcanarak yapılan usulsüz altyapı işlerine onay veren ve Maliye Teftiş Kurulu Raporlarında adı geçen YK üyelerinden Yalçın Özyiğit de göreve atanacak mı? Kurumun güvenliği açısından, şeffaf işleyebilmesi açısından kamuoyunda ifade edilen bu sorulara da cevap vermeniz gerekiyor. Birinin arpalığı değilse KIB-TEK seçim kazanamayan bazı eski vekillere veya vekil adaylarına da belli pozisyonlar önerildiği söyleniyor. Bunlarla ilgili bilgiye ihtiyacımız var, aydınlatırsanız sevinirim.

SUNAT ATUN (Devamla) – Tamam. Ben yedi tane, sekiz tane soru aldım, hepsini yazdım ama bunların. Çünkü iki, üç tane soru bir tane sorunun içinde. Şimdi bakın Doğuş Hanım, 2016 yılında ve 2017 yılında buradaki Kürsüden şunu söyledik gene ayni Kürsüyü çünkü bu renövasyon Sibel Hanımın başkanlığı döneminde yapılmıştı. Dedik ki bizim uzun vadeli çözümümüz, üretimle ilgili olarak kablo üzerindendir. Çünkü o dönem kablo meselesi çok yakındı realize olmaya. Çünkü bu iki şey, iki ana unsur gerektiriyor. Bir,

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Fizibıl değildir o. İrsen Bey döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan söylemişti. Hatırlatayım onu da hafızam çok iyidir o konuda.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Daha sonra çok müteaddit kez yine kendisi kabloyla elektrik bağlanacak gelecek demişti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Olmadı. 25 Kuruşluk olmadığı da çıktı ortaya.

 SUNAT ATUN (Devamla) – E, söyleyeyim anlatayım. Şimdi o dönem ki fizibiliteler bunu gösteriyordu. Bu bir. İkincisi hiçbir şekilde biz güç yatırımını sadece kabloya bağlamadık, o da benim bütün açıklamalarımda beyanatlarımda vardır. Çünkü kablo her halükarda deniz altından geçerek işte yer krater hareketlerine maruz kalacak olan kendine göre de riski olan bir yapı. O yüzden bizim hatta ben şunu da söylemiştim. İhtiyacımız kadar burada rezerv tutmamız gerekiyor. 40 küsur yıldır, kaç sene oldu? 48 yıldır Barış Harekatı yapılalı 48 yıldır savaş yok ama 48 yıldır biz kendi güvenliğimiz için hazır olarak tuttuğumuz rezerv askeri gücümüz vardır arada. Bu da onun gibidir. Rezerv olarak tutacağız. Kablo bir gün olduğu takdirde her halükarda ülkede tüketimi kendi başına karşılayacak yeterlilikte rezerv üretim gücü olmak zorunda. İkincisi, Kıb-Tek’le ilgili tarifeyi belirleyemez dediğim benim kendi tarifesini belirleyemez değil, şunu daha ben açıklayım size. Hükümetler kendi sektörleriyle alakalı olarak sektörlere yansıyacak olan elektrik tarife ücretlerini doğrudan Kıb-Tek üzerinden belirleyemez. Bu doğru bir şey değil. Kıb-Tek ürettiği üretim maliyeti neyse onu faturalandırır. Ha, hükümet döner der ki ben şu şu sektörlerde katma değer görüyorum. Bunların teşvik edilmesine inanıyorum. Bu sektörlerin elektrik maliyetini, birim maliyetini indirmek için ben şu kaynaktan şu kadar sübvanseye ediyorum ama tüketiciyi, kurumu değil, kuruma bu çerçeveyi çizmek lazım. Bu kuruma bu çerçeveyi çizdikten sonra da hepimizin bütün Meclisin bunu sahiplenebilmesi gerekir. Bugün de, hükümet değiştikten sonra, yarın da. Eğer Elektrik Kurumu bizimdir ve bu Kurumu biz yaşatacağız, sürdüreceğiz diyorsak bunu yapmak zorundayız. Hayır demiyorsak bunu ben 1 Milyar 750 Milyon batakta olduğu noktada da diyorum bu Kurumun. Bu noktada söylüyorum bunu.

 BAŞKAN – Soru var Sayın Fikri Toros.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Ondan sonra birkaç şey daha vardır Sayın Başkan. Birkaç nokta daha var.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Santral hibe mi olacak yoksa…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Santral bize tahsis edilmiştir, kira değildir, tahsistir.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Mani…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Hiçbir bir tek kuruş ödemeyeceğiz. Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketine aittir jeneratörler. Bu kaynağı Türkiye Cumhuriyeti kendi içinde ödeyecek.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Nasıl yani?

SUNAT ATUN (Devamla) - Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketine. Kendi içinde ödeyecek.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz?

SUNAT ATUN (Devamla) - Biz hiçbir şey ödemiyoruz ve hali ile bizim hiçbir şekilde kira bedeli falan da yansımayacaktır faturalarımıza, hiçbir şekilde, sadece işletim gideri. Özelleştirme hali ile Sayın Derya…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Efendim! Pardon buyurun.

SUNAT ATUN (Devamla) - Hali ile bu çerçeveyi dinleyen veya bu çerçeveyi dinleyen bundan bir şeyi daha okur. Bu bir özelleştirme değil, bu tam bir muhafaza etme planlamasıdır, Elektrik Kurumunun. Ha şimdi 133 Bin Sterlinlik nedir demiştiniz ona…

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Usulsüz altyapı yatırımlarını onaylayacak kişiler var yani.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Usulsüz altyapı yatırımı…

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Hem Yönetim Kurulunda olan hem atanmayı isteyen, gazetelere yansıyan…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet bununla ilgili Sayıştay Raporları var. Sayıştay Raporları artı kurumu zarara uğratanlarla ilgili de benim kendi siyaseten kendi tasarrufumda yapmış olduğum bir hazırlık var. Onu da gereken anayasal kurumlara gerekli şikayetleri ben ileteceğim.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Erhan Bey de girecek mi onun içine Erhan Arıklı Bey? Ama önemlidir bu. Çünkü Sayıştay Raporu var…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet. Birinci derecede mesul olan her halükarda yönetim kuruludur. Çünkü şeyin bakanın Elektrik Kurumu üzerindeki yetkisi Fasıl 171’in 9’uncu maddesine göre kurumun menfaati olan konularda Bakan, Elektrik Kurumu Yönetim Kuruluna talimat verme hakkına sahiptir. Doğrudan yönetemez. Şimdi zararın mesullerini de söyledik. Yönetim Kurulumuzu en erken zamanda atamasını gerçekleştireceğiz ve inşallah ülkemize hayırlı olacak. Başka soru var mıydı?

 BAŞKAN – Sayın Fikri Toros buyurun sorun.

 FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan bildiğiniz üzere Avrupa Birliğinin önde gelen siyasi stratejileri arasında yeşil düzen ve dijitalleşme başta gelmektedir. Yeşil düzen green deal olarak bizim yeşil düzen olarak çevirdiğimiz bu strateji gereği enerjide gerek üretim, gerekse tüketim noktasında çok radikal eylemler planlanmakta ve alınmaktadır, yürürlüktedir ve yani bu enerjinin geleceğine dair bir kapsamlı bir strateji yürürlüktedir kademeli ve planlı olarak. Şimdi bildiğimiz üzere siz de çok iyi biliyorsunuz biz de. Bu Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında denizaltı bir kabloyla enterkonnekte olma konusunda birtakım engeller vardır, mevcut siyasi koşullarda, henüz aşılamayan bazı engeller vardır. Yine bildiğiniz üzere şu anda inşaatı başlamak üzere olan bir Avrasya enterkonekter projesi vardır. Ve…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Euroasia.

 FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – İsrail, Kıbrıs, Yunanistan.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Euroasia…

 FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Euroasia. Onu takiben de bir Euro Afrika enter koleksiyonu olacaktır. Şimdi bakıyorum sizi dinlerken yani Kıb-Tek’i nasıl sürdürülebilir bir konuma getireceğinize dair planlarınızı dinlerken bakıyorum ki bugüne kadar denenmiş ve bizi bu noktaya getirmiş vizyondan farklı bir vizyon ortaya koymuyorsunuz. Yani farklı bir sonuç alacağınıza dair de pek inandırıcı değilsiniz maalesef. Yine biliyoruz ki bu işin çaresi, kalıcı çaresi bu bahse konu yatırımları temiz ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarına yapmaktır. Bu yeşil düzenin emrettiği budur ve yine tekrarlıyorum. Sadece üretimde değil, elektrikli arabaların teşviki gibi enerji tasarruflu sanayiye dönüşüm gibi hane halkının enerji tasarruflu aygıtlara dönüşümü gibi kapsamlı bir düzenin olması. Bunların hiçbirini duymadım sizden az önce. Şimdi bu çağdaş yöntemlerle uyumlaşmadığımız sürece yüzümüzü bu çağdaş uygulamalara döndürmediğimiz sürece ayni politikalarla farklı sonuç bekliyorsunuz. Bunu çok üzülerek müşahede ediyorum. Sırt çevirmeye devam edecek misiniz? Dış politikanızda dünyaya nasıl sırt çevirmişseniz acaba enerjide de sırtınızı çevirmekte ısrarcı davranacak mısınız? Yoksa yeni şeyler konuşabilecek miyiz bu Mecliste? Teşekkür ederim.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Neye dönüyoruz sırtımızı? Onu söylemediniz.

 FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Avrupa Birliği politikalarına stratejilerine sırtınızı dönüyorsunuz.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet. Çok teşekkürler sorunuz için. Tabii ben buraya enerji politikalarını dolaylı olarak anlatmayı fırsatı buldum. Çünkü soruları yanıtlamaya çıktım buraya Sayın Toros. O yüzden kapsamlı bir enerji politikası ifade etmeyi değil ama siz vesile oldunuz sordunuz, çok teşekkür ederim. Ben de bunun üzerine ifade edeyim. Şimdi en çok bence başarılı olduğumuz yeşil enerji veya yeşil sistem kapsamında uygulamalar kapsamındaki konu güneş enerjileridir. Güneş enerjisi konusu, güneş enerjisini bayağı yaygınlaştırdık ve bana nasip oldu çok şükür bu iş. 2011 yılında yasayı yaptık, 2013 yılında tüzük oluştu, 2014’te tüzük rafa kalktı, 2016’da tekrar geldik ve hayata geçirdik ve o günden bugüne süratli bir şekilde bu uygulamalar hayata geçti. Şimdi yeşil enerjiyle ilgili biz kendimize 10 yıl gibi bir hedef koyduk. 10 yıl içerisinde şimdi Enerji Bakanlığı tabii Enerji Bakanın adına ben konuşmak istemiyorum ama 10 yıl içerisinde biz yeşil enerji manasında dönüşümümüzü tamamlamak üzere 2033’ü bir hedef olarak kendimize benimsedik. Elektrik Kurumu bağlamında da takvimlendirilmiş bir şekilde bu illa ki planlanacaktır. Çünkü bunun da bu öncelikli olarak bu gelecek olan makinalar doğalgaz çevrimli olduklarından çok düşük emisyon hacmine gerek motorinde, gerekse doğalgazda sahiptirler. Ve her türlü uygulamaya Avrupa Birliği hazırız, Avrupa Birliği elektrik alanında en kapsamlı, en yerleşik ve en güçlü uygulamalarını nasip oldu gene benim dönemlerimde yaptı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji alanında. Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Sorular bitmiyor Sayın Bakan.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Öyle mi?

 BAŞKAN – Sayın Ürün Solyalı buyurun sorun.

 ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan teşekkürler. Tabii bizden önce çeşitli sorular soruldu benzer ama ben özellikle mesul tutmayı düşündüğümüz bir yönetim kurulları olduğu üyeleri olduğu konusunda ve bir söz söylediniz ve bakanları ayırdınız. Bu konuda çok katılmamakla birlikte şunu da ortaya koyup soru sormak isterim. Yine hem sizin yapmış olduğunuz geçen yıllardaki açıklamalarda hem de uzmanların yapmış olduğu açıklamalarda 2019 yılında örneğin 125 Milyon, 2020 yılında 60 Milyon, 2021 yılında da 316 Milyon TL somut ve şimdi sizin söylediğiniz 1.7 Milyar Lira bir zararı vardır.

 (Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ziya Öztürkler’e devreder)

 SUNAT ATUN (Devamla) – Toplam, borçlar toplamı diyelim buna. Zararı daha bilanço çıkmadığı için ifade edemiyoruz. Ama borçlardır bunlar.

 ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Bunun içerisinde örneğin boyutu çok zarar da kaynaklıdır bunu söylesek yanlış olmaz doğru mu?

 SUNAT ATUN (Devamla) – Efendim!

 ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Zarar da bunun içerisindedir.

 SUNAT ATUN (Devamla) – İşte bu 1.7 bütün ne diyelim, borç stokudur. Zarar değil, borç stokudur bu.

 ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Tamam. Sorum şu. Şimdi biraz önce çeşitli raporlara da değindiniz ki bunlardan örneğin bir tanesi Ekim 2021’de Ombudsman Raporudur. Ve diyor ki nizamnamelere uygun davranmayışın getirdiği bir zarar var. Burada bir Bakan sorumluluğu yok mu, ya da bir ihmal beklentisi yok mu?

 SUNAT ATUN (Devamla) – Belki de vardır. Bunu hukuken incelemek lazım bunu Ürün Bey.

 ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Evet bundan sonraki açık için söylüyorum zaten. Yine Sayıştay Raporları diyor ki iptal edilen ihaleler kurumun yakıtsız bırakılması, limit dışı kalitesiz yakıtın yasa dışı alınması, kalitesiz yakıt sebebiyle jeneratörlerin zarar görmesinde de sorumluluk vardır ve zarar görmüştür. Burada da Bakan sorumluluğu yok mudur? Varsa ileri götürmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü sadece yönetim kuruluyla sınırlı kalmak bana göre sizin de bir ihmal aslında yapmanızı getirecek bir durumla karşı karşıya getirir.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Vallahi benim şunu dahil tutup, şunu ayırmak gibi bir yetki alanım yok. Olup da yapan zaten anayasal suç işlemiş de olur bildiğim kadarıyla. O yüzden bizim görevimiz bu zararları zaten anayasal süreç o şekilde doğrudan kendisi çalışıyor değil mi? Doğrudan kendisi çalışıyor. Yasal ve anayasal süreçler doğrudan kendileri çalışıyor, raporların bir süreçleri vardır. Yasalar ve Anayasa tarafından yasa tarafından tarif edilen süreçleri vardır. Bu süreçler illa ki bağımsız şekilde ne derler? İlerlemek zorunda. Ama her halükarda ben de takipçisiyim. Çünkü bunu vicdanımız kabul edemez, bunu kimsenin vicdanı kabul edemez. Tamamdır.

 BAŞKAN – Jale Hanım buyurun.

 JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Sayın Bakan geçmişte kabloyla elektrik getirilmesini savunmuş bir Bakansınız.

SUNAT ATUN (Devamla) – Doğru.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Hala bunun yakın zamanda olabileceğine inanıyor musunuz veya böyle bir çalışmanız var mı? Bir de bir enerji fonu oluşturuluyordu bu borçların kapatılması için bir yöntem olarak. O enerji fonunun durumu nedir? Bu yapılıyor mu, ya da yapılacak mı? Bir de güneş enerjisi için yapılan başvurularda 30 gün içerisinde geri dönüş yapılması gerekiyor ve birçok başvurunun bekletildiği söyleniyor kurumda. Bu konuyla ilgili de açıklayabilirseniz.

SUNAT ATUN (Devamla) – Tabii. Sondan başlayayım müsaade ederseniz. Şimdi yenilenebilir enerji ile ilgili bizim yaptığımız uyguladığımız sistem evrakın iki işlemden sonra sonuca gitmesiydi.Ki yani fazla bürokrasiye fazla evraka gerek yok işin şeyi zaten belli süreçleri işin belli. Ancak daha sonraki tüzük değişiklikleriyle sadece Elektrik Kurumu içerisinde iki ya da üç denetim, iki ya da üç değerlendirme, Enerji Bakanlığından iki ayrı değerlendirme başvuru, karar alma falan derken bu da bürokrasiden nasibini aldı. O yüzden eskiden belki bir hafta on günde değerlendirilip sonuçlandırılabilen başvurular şimdi otuz günleri buluyor. Haliyle kapasitenin de kaldırabileceği bir alan var. Bu alanı da geçmeyecek şekilde yapılması gerekir bütün değerlendirmelerin ama bence hiçbir şekilde özellikle hane halkının da önü kapatılmamalı. Yani belki daha büyük daha büyük şeylerden daha büyük ölçekten fedakarlık edilir ama hane halkından vazgeçilmemeli.

 Diğeri çok özür dilerim…

 JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Enerji fonu ve kablo.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Enerji fonu ve kablo evet. Şimdi enerji fonu bizim borçları ödemek için düşünmüş olduğumuz bir mesele. Tabii enerji fonunun sürdürülebilirliği de önemli ve enerji fonunu uygulamaya geçirirken de enerji fonunun ötesini de görebilmemiz lazım. Yani bununla ilgili biz bütçeden doğrudan telafi etmenin daha uygun olacağını öngördük. Ben Ekonomi, Enerji Bakanıyken Enerji Fonunun kurulmasında son derece ısrarcıydım. Çünkü Maliyenin işe başlarken her zamanki doğal olarak o muhafazakar tavrı beni ürkütüyordu. Ancak şu anda Elektrik Kurumu ve Maliye Bakanlığı aynı çatı altında bulunduğuna göre bunun başlangıcını yapmakta tek iradeden oluşacak. O yüzden o risk benim için ortadan kalkmıştır.

 Kablo konusu çok yakın bir gelecekte, çok yakın bir zamanda kısa vadede realize edilebilecekmiş gibi şu anda durmuyor ama bundan biz asla vazgeçemeyiz çünkü bu bir vizyon. Benim gözümde bu İsrail, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi tek bir hat üzerinden bağlayabilecek bir vizyon olarak ben görüyorum. Değerli milletvekilimiz… Efendim?

 FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) – Güney Kıbrıs…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Zaten dolaylı olarak zaten Güney Kıbrıs’a bağlıyız. Hani o az önce bahsetmiş olduğunuz Avrupa Birliği projelerinin kapsamında biz altı, sekiz noktadan Güney Kıbrıs’la orta gerilim üzerinden enterkoneksiyon yapmıştık 2010 yılında. Daha sonra dört noktadan 500 megavat düzeyinde yüksek gerilimden bağlantı sağladık yine Güney’le. Bütün bunlar bu ifade ettiğim vizyonun işte ara modülleri diyelim.

 BAŞKAN - Filiz Hanım.

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan solar enerji, güneş enerjisi konusunda başarılı olduğumuzu söylediniz ve doğrudur. Bu konuda da çok az bir kotamız kaldığını biliyoruz değil mi? Bu az kalan kotayı özellikle şu anda çok büyük sıkıntıda olan tarım üreticileri, sanayiciler yani üreten kesimlere vermeyi düşünür müsünüz öncelik vermeyi? Yani önümüzdeki günlerde hani enerji konusunda elektrik konusunda bu insanlar çok büyük bir sıkıntı yaşayacak. En azından solar enerjiyi kullanma ve birazcık daha girdilerini azaltma konusunda bir pozitif ayrımcılık söz konusu mudur? Teşekkür ederim.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Tabii şu anda yüksek ölçekte 20 megavat gibi bir alan öngördük. Bu 20 megavatı elbette bazı sektörlere yani üretim yapan sektörlere özellikle tahsis edebiliriz yani bu noktadayız. Çok teşekkür ederim.

 BAŞKAN - Tufan Bey.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan öncelikle çok teşekkür ederim sabırla bütün soruları yanıtladığınız için umarım sizden sonrakiler de aynı şeyi yapar. Üç, dört tane sorudur diğer arkadaşlar sorarsa ben sormayayım diye bekledim. Biri Doğuş Hanımın sorduğu sorunun devamıdır. Sayın Ersan Saner Başbakanken hatırlıyorum ki bu 25 artı 25, 50 megavatlık iki santral hibe olarak değerlendirilmişti. Az önce siz de bizden bir kuruş çıkmayacak dediniz ama bu Protokol kapsamında hibeler ya da krediler başlığı altında yer alacak bir şey midir? Öyle mi konuşuldu bir kere onu öğrenmek istiyorum.

 (Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ziya Öztürkler’den devralır)

İkincisi gene bununla bağlantılı çok zaman geçti üzerinden bu iki santral geliyor lafının ama öğrenebildiğimiz kadarıyla şimdi sizden sadece bir tanesi yolda nedir ordaki sorun bir de onu öğrenmek istiyorum.

Üçüncüsü, sorduğum soru üzerine verdiğiniz cevapta çoklu tarife ile zamanlı tarifenin aynı şey olduğunu söylediniz. Niye buna rağmen çoklu tarifeden vazgeçilerek bu dönem bu kısa ara geçiliyor. Yani neydi çoklu tarifeden vazgeçilmesinin sebebi? Bir de tabii burada şu anda milletvekili olmayan bir arkadaşımızın uzun süre hakkı yenmişti, verdiğiniz cevapla onun hakkını iade ettiğinizi anlıyorum ki çoklu tarife doğru bir uygulamaydı sevgili Özdil Nami’ye bununla ilgili olarak Ulusal Birlik Partisi sıralarından çoklu zam eleştirisi çok uzun bir süre yapılmıştı. En azından hakkını iade etmek açısından bu fırsatı ben değerlendirmek istiyorum aynı fikirde değilseniz tabii burda kendi fikrinizi de söyleyebilirsiniz. Tabii bu arada 2019-2020-2021 ciddi borçların oluştuğu yıllar siz de bunları söylediniz Ulusal Birlik Partisi Hükümetleri dönemleri. Buna ek olarak bakım ve onarımların da anladığım kadarıyla, yapılması gereken bakım ve onarımların da yapılmadığını söylemiş oluyorsunuz. Çünkü verdiğiniz rakamlar içerisinde o bakım ve onarımlar yapılsaydı elimizde olan güç daha fazla olacaktı. Bununla ilgili düşüncenizi rica ediyorum.

Bir başka soru güneş enerjisi benim dönemime rastladı dediniz. Şimdi Sayın Başbakanın geçenlerde güneş enerjisini serbest bırakacağız diye bir açıklaması oldu. Eğer aynı fikirde isek ben kendi bilgimi tırnak içinde bilgimi tabii bu alanının uzmanı değilim ama uzmanlardan aldığım bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hesap şöyle yapılıyordu, toplam kapasite 400 olmasına rağmen 350 olarak hesaplanıyordu, 350’nin yüzde 20’sini, 25’ini geçmeyecek oranda yenilebilir enerji sisteme verilebilir deniliyordu ve bu da 70 megavattı. Oysa şu anda 70 megavat zaten fazlasıyla aşılmış durumda benim bildiğim kadarıyla. Artı şebeke analizi yapılmadan bu işler yapıldığı için belli bölgelerde bölgesel trafolarda sorunlar çıkıyor ve bu da pek çok evde elektrikli aletlerin yandığı ya da yanma riski taşıdığı meselesini gündeme taşıyor. Bu durumda Sayın Başbakanın güneş enerjisini serbest bırakacağız cümlesiyle hemfikir misiniz? Çünkü bu belli riskleri beraberinde getirecek bir şey olarak görülüyor.

Bir başka sorum Kudret Beyin sorusu üzerine diğer arkadaşlar da sordu çok doğru bir şey söylüyorsunuz tamamen destekliyorum KIB-TEK’in kendi faturaları üzerinden teşvik vermesi doğru değildir bunda size tamamen katılıyorum ama Maliye Bakanı şapkanızla bu konularda bir şey yapmayı planlıyor musunuz kısmına tam bir cevap gelmedi henüz.

Bir de KDV ile ilgili Devrim Barçın arkadaşımın sorusu üzerine KDV’yi siz biliyorsunuz dediniz belli ki benim bilmediğim bir şey var orda. Ben onun niye olmayacağını öğrenmek istiyorum. Çünkü enerji fonu meselesini Maliye düşündü anladığım kadarıyla Maliyeden çıktı o fikir. Dolayısıyla KDV değilse de Maliye üreticileri destekleyecek bir çaba içerisine girecek mi bu ciddi bir soru ve son soru biliyorum çok oldu ama bekledim diğer arkadaşlar sorarsa ben sormayayım diye özerkliği tartışmaya açığız dediniz, yönetim kurulu da kısa bir süre sonra atanacak. Elbette özerkleşmiş gibi atama yapmanızı beklememiz gerçekçi değil ama en azından uzmanlık bazında size sunulmuş bildiğim kadarıyla EL-SEN tarafından sunulmuş 11 maddelik öneriden bir tanesi de atanacak olan kişilerin uzmanlığı ile ilgili işte ekonomi alanında, hukuk alanında, maliye alanında Mühendis Mimar Odaları Birliğinden, Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası gibi bir öneri geldi. İlla o öneri üzerinden sormuyorum ama uzmanlık gözeterek atama yapmak gibi bir düşünceye sahip misiniz? Tekrar çok teşekkür ediyorum tüm sorulara mümkün olduğunca ayrıntılı yanıt verdiğiniz için.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet şimdi Sayın Başkan dokuz tane soru yazdım. Şimdi Ersan Bey döneminde 25 artı 25 hibe dendi ben o kısmını yakalayamadım. Yani o dönem veya Mecliste mi söyledi, basına mı söyledi Ersan Bey bilmiyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan hatırlarsınız Protokol imzalanırken Protokolün yan hücrelerinden biriydi.

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet. 25 artı 25 makinalar hibe değil. Hibe değil tahsistir. Belki orda bir dil sürçmesi olmuştur bu normal olabiliyor.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yok önemli olan şey Sayın Bakan yani bunun bir ödemesi Protokol bağlamında…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Evet şimdi Ekonomik Protokolde bunun bizim yaptığımız Protokolde Elektrik Kurumunu buna ilişkin olarak hiçbir kira bedeli ödemeyeceği çok net ifadelerde yer alıyor. Bunu ben bizzat takipçisi oldum. Şimdi bununla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketi EÜİAŞ’a gerekli yıllık kira bedelini ödeyecek. Bunu kendilerine yapacaklar. Şimdi şurda bunun üzerine siz sormadınız ben söyleyeyim benim de aklımdan geçti bunu şimdi ordan ödeyecekler EÜİAŞ’a ama bunu bizim acaba hibe istihkakımızdan düşülecek mi? Veya krediler istihkakımızdan düşülecek mi? Bir defa zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti ile olan kredi, hibe, reform destek ödemelerinden oluşan o toplam rakamı yıllık istihkaktan ziyade bizim ihtiyaç planlamalarımız belirliyor kendileriyle. Dolayısıyla bu da bize herhangi bir risk oluşturmuyor.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Risk olarak sormadım…

 SUNAT ATUN (Devamla) – Yani bir mali külfet bize oluşturmuyor.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu yapılan görüşmelerde bu da görüşüldü…

SUNAT ATUN (Devamla) – Görüşüldü tabii…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Protokolde yazacak…

SUNAT ATUN (Devamla) – Tabii söylediğim kapsamdadır. Çok net bir ifadeyle imzalanan Protokolle KIB-TEK ile EÜİAŞ arasında imzalanan Protokolde çok net bir ifade ile Elektrik Kurumuna, Elektrik Kurumunun hiçbir kira bedeli ödemeyeceği orada yazıyor.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sunat Bey sorduğum soru o Protokol değil…

SUNAT ATUN (Devamla) – Türkiye Kıbrıs arasında…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Türkiye ile imzalanacak İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünde yeri olacak bir şey mi?

SUNAT ATUN (Devamla) – İmzalanacak olan Protokolde bunun şu anda yeri vardır veya yoktur deyecek noktada değiliz. Çünkü böyle bir müzakerede bulunmadık ama ben olabileceği yönünde bir beklenti içinde değilim. Yani öyle bir ilgi görmüyorum.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Hiçbir şekilde KIB-TEK’e herhangi bir yük gelmeyecek.

SUNAT ATUN (Devamla) – Evet. İki santralin gelişi ile ilgili olarak ikisinin biz birden geleceğini düşünmüştük ancak bir tanesi yüklemeye hazır, yüklemesi tamamlandı. Diğeri yaz aylarının girişinde gelecek diye bir şey yaptık bir ön takvim aldık. Çoklu tarifeden niye vazgeçtik? Çoklu tarifeden vazgeçmemizin sebebi çoklu tarifede veya zamanlı tarifede şöyle bir kavram var, elektriğin en çok tüketildiği vakitler daha pahalıdır. Talebin en düşük olduğu zamanı da daha ucuza getirirsiniz ki elektriğin en çok pahalı olduğu vakitteki maliyet oluşturan elektrik tüketen aktivitelerin bir bölümünü talebin en düşük olduğu zamana transfer etmeyi planlarsınız. Böyle bir durum vardır ve ben tabii elbette biz çoklu tarifeye veya zamanlı tarifeye geçelim biraz önce de söyledim yani 2009 yılında bütün o analog sayaçları elektronik sayaçla değişmeye başladık. Bu da kısmi bir AB projesiydi yine. İlk sayaçları Avrupa Birliği aldı hatırladığım kadarıyla o zaman ya 15 bin ya 20 bin adetti onlar bitirdi biz 20 bin, 30 bin, 40 bin gibi ihalelere çıktık. Bizden sonra gelen idareler de bunu tamamladılar ve burdaki mesele bir uzaktan okuma geçebilelim. İkincisi talep yönetimiyle talep yönetimi sağlayarak pik saatlerin, o pik uçlar var o zikzakların uç kısımları onları kesebilelim. Böyle anlatılır bu onları kesebilelim. Şimdi şu anda 2.7’ye çıkan bir ortamda ve yepyeni bir sisteme geçtiğimiz bir ortamda bunu tatbik ederken diğerinin doğrudan denemesini yapabilmek, 2.70’in üzerine çıkmasını gerektirecekti. Yani 3’e çıkıp, belki 3’e çıkarmayı gerektirecekti şeyi, tarifeleri, pik saatleri. Dolayısıyla bunu talebin ve tüketimin düşük olduğu ayları da aynı zamanda tatbik edelim, tecrübe edelim. Çünkü yaz-boz olmasın, yaptık bozduk olmasın. En, talebin en yüksek olduğu kış aylarını gördük, bir de en düşük olduğunu görelim ve yaz başında bunu tekrar uygulamaya geçirelim gibi bir prensip kararını aldık. Yoksa bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Aklın yolu bunu herkesin uygulaması gerekiyor. 2019-20 ve 21’de ciddi borçlar yazıldı. İfade ettiğim gibi 2020 ve 21 Covid küresel salgının ülkemize getirdiği ağır ekonomik hasarların gölgesinde, etkisinde geçen bir dönem oldu. Dolayısıyla hükümetler o noktada elektrik fiyatlarını arttırmamak bir stratejiydi ama bunun tam olabilmesi için telafisinin ve kaynağının belirlenmesi gerekiyordu. O da eldeki imkânlar buna yeterliyse yapacaksınız, yeterli değilse yapamazsınız, bu mümkün değil tabii. Şimdi bakım ve…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yok, bakım ve onarım, bakım ve onarımı söyle…

 SUNAT ATUN (Devamla) - Ha bakım ve onarımlarla ilgili olarak bana gelen bir ihmal raporu yok, bana gelen ihmal olduğu yönünde herhangi bir rapor yok. Ancak bir makinada çok ağır bir hasar var, bir krank arızası var, o çok uzun sürecek gibi duruyor. Şimdi Sayın Başbakanımızın soları serbest bırakacağız ifadesi tamamiyle bir irade ifadesi, yani bu Hükümetin solar enerjiye, güneş panellerine, yenilenebilir enerjiye bakış açısını kısıtlayıcı, zorlaştırıcı bir tutumda olmayacağını ifade eder bir anlam taşıyor.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) - Yani orada bir düzeltme yapayım tabii, cümle solar enerjiyi serbest bırakacağım değil, teknik olarak eğer mümkünse ve sabah çalıştırılıp akşam kendiliğinden duracaksa ve herhangi bir şekilde sisteme bir ek bir yük, ek bir yük getirmeyecekse böyle bir şey düşünülebilir. Ama teknik olarak bilmiyorum, bunu soracağız. Eğer bu işi bilen arkadaşlar bize bu yönde bir yol belirlerse güzel bir alternatif olur dedim; yani şey budur, cümle budur.

 SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) - Kapalı değil ki o Sayın Başbakan, o açıktır o, onu yapabilirsiniz.

 SUNAT ATUN (Devamla) - Şimdi, şimdi zaten siz de Başbakanlık yaptınız biliyorsunuz, Başbakanın teknik değil konusu. Başbakan teknik iş yapmaz, koordinasyonu yapar, vizyonu belirler, yönetir bakanlıkları… Şimdi Sayın Başbakan orada bize politikayı işaret etti, yani sınırlandırma getirilmesin, mümkün olduğunca soların önü açılsın yönünde bir ifade olarak ben bunu kabul ettim. Şimdi şebeke analizi, şebeke analizi yapılmadan yatırımlar yapıldığı için aletler yanıyor. Şöyle bir nokta var orada Sayın Başkan, şimdi şebekelerin sürekli olarak iki yönden yatırıma ihtiyacı var. Bir; artan kapasiteyi karşılama adına, iki; sistemimiz gerçekten çok eskidir. Mesela kapalı, bizim bu Maraş bölgesinin, yani Güney, ne derler? 74 öncesinden kalan trafo sistemleri var. Yani böyle üzücü bir durum var orada. Dolayısıyla hem artan kapasiteye imkân verir, artan kapasiteye duyduğu ihtiyaca cevap verir yatırımlar yapmak gerekiyor, hem de şebekeyi modernize etmek gerekiyor. Şimdi bir taraftan solar sistem izni verilmesi yanlış değil, doğru ama eksiklik ne? Şebekenin modernize edilmekte geç kalınması, işte şeyde de bunu yaşadık, Kermiya ve Yenikent bölgeleri, Yenikent ve Gönyeli bölgelerinde maalesef bunu yaşadık.

KIB-TEK faturalar üzerinden teşvik, evet edilmemesi… Evet, Maliye Bakanı olarak ne düşünüyorsunuz dediniz. Bunu biz kaynaklar ölçüsünde o teşvikleri revize edeceğiz ama eldeki kaynaklar neye imkân verir, en büyük sıkıntı bu. Çünkü yani siz de sordunuz, işte Sayın Başbakanın yanıtlayacak bütçe revize, bütçe konusu ne oldu diye. Tabii bütçeyi revize ederken artan finans, artan giderle birlikte finansman ihtiyacı da, kamu sektörünün finansman ihtiyacı da aynı şekilde artıyor ve ilk bütçede bu 12 milyar 770 milyon TL’lik bütçede 2 milyar 300 civarlarında bir bütçe açığı vardı. Şimdi buna daha ek 2 600 gibi bir ek şey var, bir açık eklenmesi öngörüsü. Bütün bunlar haliyle sadece Ulusal Birlik Partisinin bütçesi değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütçesidir, Cumhuriyet Meclisinin bütçesidir, hepimizin bütçesidir. Yani sadece UBP’nin bütçesi değil veya işte koalisyon Hükümetinin bütçesi değil. Özerklik konusunda da…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yani yasaları yaparken şey, UBP’nin Yasası, Bütçeye gelince açık hepimizin açığı, ne güzel.

SUNAT ATUN (Devamla) - Her şekilde öyledir, her şekilde öyle. Bu etkin olarak bütçe hepimizin kaynaklarından oluşuyor, giderleri de hepimizin, yani bütün toplumun refah ve menfaati için sağlanıyor. Şimdi Yönetim Kuruluyla alakalı olarak özerklik ve yönetim… Özerklik konusu nasıl olarak dediniz, bu tabii zor bir konu dediniz, doğrudur. Yönetim Kurulu atanmasında da elbette yeterlilik aramak zorundayız. Ancak her halükarda bizim Elektrik Kurumunun Yasasında bizim değişikliğe giderek Yönetim Kurulunda görev yapacak kişileri tanımlamamız şart ve ben bunu üç noktada tecrübe ettim. Bir; Yenilenebilir Enerji Kurulunu yapıp hayata geçirmek bana nasip oldu, hepsini tek tek bütün yeterlilikleriyle birlikte belirledik ve orada bir öncelik daha var; sivil toplumun ekseriyette olması. Rekabet Kurulunu kurup hayata geçirmek bana nasip oldu, orada da aynı akılla hareket ettik. Mal ve hizmetler hâkimiyetini Yasada yapıp hayata geçirmek yine bana nasip oldu; onu da yine aynı akılla yaptık. Dolayısıyla Elektrik Kurumunu, Yönetim Kurulunda da insanları uzmanlıklarına göre Yönetim Kurulu üyeliklerini tanımlamak daha etkin, daha güçlü bir yönetim yapabilmek için en önemli nokta.

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Özersay da bir soru soracaktı, kaydı var ismi…

KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) - Basında bu sabah itibariyle maaşların ödenmesiyle ilgili olarak 170-180 milyonluk bir açık olduğu yönde bir iddia, bir haber çıktı. Bir sıkıntı var mı bununla ilgili olarak?

SUNAT ATUN (Devamla) – Sayın Özersay maaş dönemleri her ay Maliyenin, tabii her ay Hazinenin bu belirttiğiniz rakamlar civarında bir açığı oluşuyor. Bu açığı dış fonlamayla çözüyoruz. Yani iç borçlanmayla çözüyoruz. İç borçlanmanın geri ödeme sürecinde ise azalan bakiye söz konusudur. Yani şu an itibariyle devlet bunu yönetebiliyor. Ancak her halükarda bu revize bütçe ortamında ülke olarak bu sadece bizim, benim değil, Hükümetin değil, hepimizin meselesidir. Birtakım tedbirler almamız gerekiyor.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Bakan, burada yalnız bir yanlışlık var. Yani halk bunu bilmek zorundadır. Sizin Maliye Bakanlığı sayfanızda Ocak ve Şubat ayı gerçekleşme rakamları artı 275 milyondur. Az önce dediniz ki 2,5 milyar TL daha açığımız artacak. Ama Maliye Bakanlığı ya verileri doğru yayınlamıyorlar, bu konudaki merak ediyoruz yani 275 milyon artı var Bütçede şu anda; rakamlar öyle.

SUNAT ATUN (Devamla) - Şimdi, evet, şimdi değerli arkadaşım tabii bilanço rakamlarıyla nakit bir birinden her zaman farklı olur, bir birinci mesele. İkinci önemli mesele; bütçe biliyorsunuz daha çok yeni açıldı. Bütçenin açılmasıyla birlikte esas harcamalar bu dönemden sonra başlar. Ama ben gene arkadaşlara uyarınız üzerine mutlaka kontrol ettirteceğim.

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başbakan.

BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii göreve geldiğimiz gün itibariyle bugün 2’nci gün, savaşın başladığı gün de yanılmıyorsam 23’üncü gün ya da 24’üncü gün. Yani göreve geldiğimiz günden beridir inanılmaz bir her yönüyle sıkıntı yaşayan ama sadece biz değil, genel anlamda tüm komşu ülkeler, Avrupa Birliğine bağlı ülkeler, Yunanistan, Güney Kıbrıs. Bazılarında bu sıkıntı daha derin, bazılarında daha yüzeysel olarak devam ediyor, maalesef ham madde de dahil olmak üzere akaryakıt, nakliye, her şeyde inanılmaz bir ulaşım bulma zorluğu, bulduktan sonra da maliyetinin en az iki buçuk, üç katı, dört katı arttığımız bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sıkıntı büyük. Evet, ek bütçe hazırlanacak Sayın Maliye Bakanının biraz önce söylediği gibi ama açıkçası onu da çok iyi hesaplamak lazım. Acaba 4 800 veya 5 mi, yoksa daha fazla mı? Çünkü gidişat bu savaş böyle devam ederse sıkıntıların daha da büyüyeceği bir gerçek. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Anavatan bile belli gıda maddelerini, temel gıda maddelerinin ihracatını durdurmuş durumdadır. Kendileriyle yapmış olduğumuz temas sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman olduğu gibi o Yasanın dışına çıkarırlar ama söylemek istediğim genel anlamda ciddi bir daralma ve ciddi bir sıkıntı var, bunu özellikle belirtmek isterim. Bu tabii bize katlanarak yansıyor her yönüyle. Çünkü özellikle iki hizmet sektörü, ikisi de büyük darbe almış durumdadır. Özellikle turizmde beklediğimiz mart ayı itibariyle kıpırdama, biraz daha yukarılara çıkma çok sınırda kalmış durumdadır. Yani beklediğimiz o yoğun ilgiyi bulamıyoruz, en azından şu anda. Ama öyle görünüyor ki bu devam ederse, bu savaş bu şekilde devam edecek ve bizim için çok çok önemli olan bu sektör de ve geliri de tabii ki iyice 200-250 milyonların da altına düşecek ki 950-1 milyar Dolarlara varan bir şeyi vardı, kapasitesi vardı ve dolayısıyla genel anlamda durum bu.

Ekonomiyle ilgili bu üç hafta içerisinde iki veya üç defa yanılmıyorsam odalarla ve öğretim üyeleriyle toplantılar yaptık. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz son toplantıda da Ekonomik Üst Kurul adı altında bir birlikteliği sağladık ve bu konuda da bu hafta itibariyle toplantılarımız başlayacaktır. Burada hem ilgili odaların, başkanlarının veya yöneticilerinin görüşleri ekonomiyle ilgili, atılabilecek adımlarla ilgili, hem öğretim üyelerinin, özellikle ekonomiyle ilgili olan hocalarımızın görüşleri alınacak ve bu toplantılara Maliye Bakanımız, Ekonomi Bakanımız zaman zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da katılacak, katıldılar, katılmaya da devam edecekler. Bu şekilde bir süreci birlikte yönetme düşüncesi içerisindeyiz.

Tabii üreticinin özellikle desteklenmesi yönünde Kudret Beyin sorduğu bir soru var. Bunu da yarın bildiğim kadarıyla Ekonomi Bakanımızla Tarım Bakanımız bu konuyla ilgili geniş bir toplantı yapıp üreticiye yönelik nasıl açılımlar yapılabilir, fiyat politikası anlamında nasıl yardımcı olunur, o konuda bir toplantı olacak ve buna yönelik de bir politika ortaya çıkacak.

Serbest Liman konusu bir yasal düzenleme gerektiği bir gerçek. Dolayısıyla bu konuda bir çalışma başlatıldı. Tahmin ederim önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bunun yasallaşması yönünde bir çalışma sonlanacak ve buna bağlı olarak da bu sıkıntı belli ölçüde ortadan kalkacak.

Tabii değerli, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; hükümetlerdeki değişiklikler, hükümetlerdeki zaman zaman görev değişiklikleri tabii ki Başbakanın tamamen sorumluluğundadır. Benim özellikle Sayın Oğuzhan Beyle ilgili sorduğunuz için söylüyorum, Oğuzhan dostumuz, arkadaşımız benim kader birliği yaptığım arkadaşımdır ve en zor süreçlerde birlikte hareket ettiğimiz bir arkadaşımızdır ve çok başarılı bir Genel Sekreterlik dönemi geçirmiştir. Bunun sonucunda da hepimiz, ama kendisi çok daha fazla terleyerek, yorularak en zor dönemde 24 milletvekili, yüzde 40’lık bir oyla 24 milletvekilliği kazandıran bir arkadaşımızdır. Bu 15-20 gün içerisinde göreve geldikten sonra Partide de açıkça söz verip de yönetiminde biz çünkü bu yoğunluğun içerisinde fazla müdahil olamıyoruz, ciddi bir zafiyetin olduğunu, kendisi de bizzat bizlere iki-üç yapmış olduğumuz toplantıda belirtti ve almış olduğu görevde de ve Bakanlıkta da ciddi bir yoğunluğun olduğunu ve kendisinin vakit ayıramayacağını söyledi. Ben de kendisine senin Partiyle ilgili en azından düze çıkana kadar belli konularda Partiyle ilgili yönetiminin devam etmesi ve belli görevleri daha üstlenmenin iyi olabileceğini belirttim. Kendisi de bunun üzerine bana göre çok insanın yapamayacağı bir fedakarlığı yaptı ve Partinin sürdürülebilir başarısının devamı anlamında böyle bir kararı aldı. Kendisine o zaman da teşekkür ettim buradan da teşekkür ediyorum. Bunun altında başka şeyler aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Bunlar yıpratıcı şeyler bu konularda daha hassas davranılması gerekir. Sadece bir cümleyi söylemek isterim ve bu konuya nokta koymak istiyorum. Sevabıyla, nasıl derler günahıyla…

 KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) – Günahı unutmayın ha.

 FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Günahıyla, unuttum onu. Benim sorumluluğumdadır onu söyleyeyim ve burada herhangi bir art niyet asla söz konusu değildir. Ben hatırlarsa Sayın Tufan Erhürman ki o da yanlış anlaşıldı Hükümet kuruluşunu, Hükümet şeyini listesini Bakanlar Kurulu listesini verirken şunu söylemiştim. Bu bir bayrak yarışıdır, bir görevdir dolayısıyla beş yıl sürecekse bu Hükümet beş yıl aynı arkadaşlarla devam edeceğiz diye bir kural yoktur. Yani bu her arkadaş halkın süzgecinden geçmiştir. Her arkadaş bizim Ulusal Birlik Partisinde eşit değerdedir. Bir zafiyet olur, bir durum olur kendisinin istenmediği bir durum olur burada görev değişikliği de gayet doğaldır hatta bu cümleleri kullandığım için işte Sayın Sucuoğlu daha başlarkenden daha beş yıl sürmeyecek Hükümet ha Hükümet işte şöyle olacak, böyle olacak gibi farklı gündemler yaratıldı. Halbuki esas işin özü bu dolayısıyla önümüzdeki süreçte de değişiklikler olabilir arkadaşlar gayet doğal, gayet doğal, sorumluluk da bana aittir. Hiç kimse hiçbir tarafa lütfen çekmesin bunu özellikle sizlerden rica ediyorum ve bu konuya da bana göre bir nokta koymanız gerekir diye düşünüyorum. Efendim şu adres böyle istediydi, bu adres böyle istediydi. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu da bu arada söylemek isterim. Ben şunu söyledim daha önce Tufan Beyle de görüştüm. Bu sıkıntılı süreçte gerçekten siyaseti, gerçekten partisel çıkarları bunu söylerken gayet samimi söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir yana bırakıp bu süreci birlikte yürütmemiz gerekiyor. Bana göre halkın beklentisi de budur. Doğruları yapmamız gerekiyor siyaset ve politikayı bir tarafa bırakıp neler yapabiliriz. Ha biz muhalefetteyiz dolayısıyla şu anda iktidarda oh ne güzel Ulusal Birlik Partisidir işte şöyledir, daraldı, böyle oldu değil, hep birlikte ne yapabiliriz. O davet de ondan dolayıdır zaten hep birlikte bu sıkışık darboğazı geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum birbirimizle ilgili o öyle dediydi, bu böyle yaptıydı değil, daha katkı verici her konuyla ilgili sağlıktan tutunda ekonomiye her konuyla ilgili tarımdan tutun efendim turizme her konuyla ilgili yapıcı ortaya koyduğunuz katkılar bizim muhakkak değerlendireceğimiz katkılardır. Zaman zaman zafiyet olabilir mi? Zaman zaman yapılamayabilir mi? Olabilir ama bu konuda herhangi bir art niyetin olmayacağını önümüzdeki süreçte inşallah birlikte yaşayıp göreceğiz. Daha önce de yapmış olduğumuz hatırlatma babında söylüyorum geçen dönem 3 aylık seçim Hükümetinde de hatırlarsınız oturduk, belli konularda mutabakat sağladık ve o konuda hep beraber gayet düzgün bir şekilde götürdük. Şu yapılamayacak, bu yapılamayacak denilen birçok şeyler 2022 Bütçesi de dahil yapıldı. Dolayısıyla arkadaşlar bu süreci dediğim gibi birlikte götürmemiz tabii ki yanlışlarda, eleştiri alternatif çözümleri birlikte üretelim. Ben, benim görebildiğim kadarıyla halkımızın da genel anlamda beklentisi bu yöndedir. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç gerçekten küçümsenmeyecek sıkıntıların içerisindeyiz. Belki de arifesindeyiz arkadaşlar. Bu savaş böyle devam ederse belki de arifesindeyiz. Onun için bu 50 milletvekiline büyük görevler düşer, hepimize büyük görevler düşer. Hasbelkader şu anda biziz sorumlulukta ama bu dönem dediğim gibi sorumlulukları da paylaşma dönemi olması gerekir diye düşünüyorum. Ondan sonra biz düze çıkalım, halkımız biraz nefes alsın, rahatlasın ondan sonra tekrardan birbirimizi gene eleştiririz. Burada yine dostça konuşuruz ama bu süreci daha yapıcı bir şekilde geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum, teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Sayın Başbakan bir soru var galiba size. Buyurun Sayın Şahali.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) – Sayın Başbakan şudur soracağım size yani arzu ettiğim yani daha da inanmış olmak bu söylediklerinize ama belli başlı müphem noktalar vardır. Şimdi Oğuzhan Beyin partideki göreviyle ilgili yaptığı değerlendirme anlık bir değerlendirme miydi?

 FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yok… Bir hafta 10 gün önceden başladık, görüştük kendisiyle.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – İyi de siz 9 Mart günü saat 11 de bağlandığınız bir programada…

 FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Doğrudur…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Kendi kulağımla duyduğum için saat de verebilirim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Şunu söyledim…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Saat 11 de yoktur böyle bir şey şu an itibarıyla dediniz.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Ben Oğuzhan’a…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Soracağım şey şudur;

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yok yok cevabını vereyim çünkü bilirim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Size rağmen mi Oğuzhan Bey bu kararı verdi?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hayır hayır, Oğuhan Bey…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Kesin bir dille reddettiğiniz bir gelişmedir yaşanan altı saat içerisinde.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Altı saat…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Birinci sorum budur. İkinci sorum şudur;

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Cevabını vereyim hemen olur mu? Cevabını vereyim unutmadan. Biz daha önceden yapmış olduğumuz istişareler vardı. Ama ben hep şunu söyledim. Görevden alma söz konusu değildir eğer o teveccühü gösterir ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazırsan Oğuzhan ancak o zaman kabul ederiz ve Oğuzhan Bey de o dediğiniz gün yani ben bir gün önce böyle bir şeyin dediğim gibi Oğuhan Beyin bu sorumluluğu bu şekilde üstleneceğini bilmiyordum. Onun için de bilmediğim için de gayet rahat bir şekilde bir şey yok dedim. Ama o sorumluluğu üstleneceğini söyledikten sonra da tabii ki durum değişti.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – İkincisi şudur Sayın Başbakan yani keşke dediğim gibi daha çok inanmış olsaydık bu iradenin şahsınıza ait olduğuna dair çünkü kimin gideceği değil, kimin gelmesi gerektiği üstünden bir spekülatif durum söz konusuydu ve Tahsin Beyin mutlaka bu kabinede yer almasına ilişkin bir ısrar olduğu ifade edilmekteydi. Nitekim Sayın Taçoy’un Dışişleri Bakanlığından tarafınızdan görevden alınmış olması ve Çalışma Bakanlığına aktarılmış olması Tahsin Beyin de kabineye girmesi gerektiğine ilişkin iddiayı güçlendiren bir iddiaydı. Sorum şudur Hasan Bey Dışişleri Bakanı kalsaydı da Oğuzhan Beyin yerine bir Çalışma Bakanı bulsaydınız daha inanılır olmaz mıydı sizce?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Doğrusu…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani bulabildiğiniz en iyi Çalışma Bakanı Hasan Beydi de onun için atadınız kendini?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hasan Beyle herhalde üç beş gün önceydi konuştuk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yani daha doğrusu genel bir konuşma yaptık Dışişleri Bakanlığının kendisine göre çok da olmadığını çünkü insanlarla olan birebir ilişkinin çok sınırlı olduğunu kendisi de bana bizzat söylemişti bir hafta önce falan.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ayrıca aldığı eğitim tam da Dışişleri Bakanlığına uygun bir eğitim Sayın Taçoy’un.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Taçoy’un buraya geçmesiyle birlikte de tek alternatif olarak öyle kaldı.

FİKRİ TOROS (Yerinden) – Biz Hasan Beyi sosyalliğiyle tanıyoruz.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – E tamam işte. Fikri Bey Hasan Bey, ben de bu Bakanlığı yaptım ve hep şunu söyledim. Bu Bakanlık anne karnından ölüme kadar insanın omuzuna dokunan Bakanlıktır. Öyle şey görünür ama inanın okyanustur ve halkla ilişkiler anlamında da çok zengin bir Bakanlıktır.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) – Sayın Başbakan tabii ki kabinede kimin görev alacağı kimin almayacağı sizin takdirinizdedir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sistemi bu. Görev alan arkadaşlar veya almayan arkadaşlarla da zaten daha önce de beraber çalıştığımız için kimin alıp almadığından bağımsız benim sormak istediğim esas soru şudur: İlk kabineyi siz açıklamadan birkaç gün önceydi sanırım şöyle bir açıklamanız vardı. Parti meclisinde bir karar aldınız, dıştan bakan ataması olmayacak diye. Az önce Sayın Oğuzhan Hasipoğlu da Kürsüden bunun olmaması gerektiğiyle ilgili bir görüş beyan etti. Benim sormak istediğim gerçekten Parti Meclisinde alınmış böyle bir karar var mı? Ve bu karara rağmen mi böyle bir atama yapıldı? Teşekkür ederim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Şimdi şöyle, Parti Meclisinde toplantı bitmek üzereyken bir abimiz böyle bir soru sordu kendisi sordu soruyu yani böyle bir şey düşünür müsünüz diye bir büyüğümüz Parti Meclisinde ve onun üzerine bir alkış ve bir destek koptu biz de dedik ki evet yani bu şekilde düşünülüyor. Söylenen cümle budur. Ama bu değişiklikle birlikte biraz önce söylediğim gibi sorumluluk bana ait olmak üzere günahıyla sevabıyla bu kararı verdim. Evet.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) – Sayın Başbakan olası bir kabine değişikliği için bugünlerde görüşmüş olduğunuz milletvekili veya bakanlar var mı?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Söz konusu değil. Evet, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Başbakan Ayşegül Hanım da el kaldırmıştı.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Tabii tabi buyurun. İkinci defa, üçüncü defa Kürsüye…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Yormak istemezdim Sayın Başbakan ama tabii kabine değişikliğine ilişkin yapmış olduğunuz açıklamalar ne kadar kamuoyunu takdir eder o kamuoyunun takdiri ama benim sormak istediğim az önce muhalefete de seslenerek ülkenin içinden geçtiği zor dönemde hep birlikte hareket etmemiz gerektiğinden bahsettiniz. Tam da bugün ivediliği oylanan dört tane yasayla ilgili Hükümetiniz muhalefetle birlikte hareket etmeyerek ve muhalefetin görüşlerini hiçe sayarak ve hatta Sayın Özersay’ın Ad-Hoc komite kurulsun, yerinden yönetim bir ülkede yerinden yönetimlere dair bir reform yapılacaksa temsil edilen tüm siyasi partiler orada olsun diye bir çağrısı vardı size. Sizin de bu güzellemeniz ki bu kadar önemsiyorsunuz Meclisin birlikte çalışmasını. Neden bugün bu tavırda değilsiniz? İlk yaptığınız meseleden…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hemen söyleyeyim Salıya kadar bir haftamız var Ayşegül Hanım. Salıya kadar bir haftamız var Salı günü komite toplantısı var o güne kadar, o güne kadar biz biraz önce Sayın Bakanımızın da burada ifade ettiği gibi oturup, konuşmaya hazırız bazı şeyleri amma farklı düşünceler varsa işte geciktirelim, uzatalım da 28’le devam edelim gidelim biz tabii buna doğru bakmıyoruz. Yani bunu doğru bulmuyoruz ama Sayın Bakanın da biraz önce cevap verme anında söylediği şu cümle önemli. Biz görüşmeye hazırız ertelenecekse de yanlışım varsa eğer erteleyeceksek de erteleyelim ve oturalım daha geniş kapsamlı bir şey yapalım. Ama 28 belediyeyle de bu işin yürümeyeceği hepinizin bir kere olumlu baktığı bir durum. Yani şu anda yürütülebilecek bir durumda değil. Dolayısıyla biz bu fırsatı kaçırdığımız anda önümüzdeki dört yıl, bu 28 belediye ne yapacak arkadaşlar? Haziran sonunda, Haziran sonundan sonra ne yapacak? Bırakın dört yılı. Dolayısıyla burada eğer gerçekten bir şey varsa bir kararlılık varsa oturalım hep birlikte bu kararlılığı tartışalım ve dediğim gibi Salıya kadar da zamanımız vardır bu süre içerisinde beni şimdi biraz önce de bir arkadaşımız aradı bu konuyla ilgili bir sendika şeyi o da aynı şekilde yani bizim düşüncemiz bazında belli arkadaşlarla görüşeceğini söyledi. Demek ki özellikle erteleme anlamında bakın şunu da çok net burada söylemek istiyorum.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Erteleme derken yasayı değil seçimi mi diyorsunuz?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yok yok zaten şeyi de beraber şunu da söyleyeyim bakın. Yani bu yasa geçtikten sonra 28’i, 27’si hangi gündü Pazar gün emin değilim Haziran ama bunu söyleyeyim biz hazırız. Yani oradan yana bir yanlış anlaşılma olmasın. 13 şeyle, belediyeli bir seçime gireriz hiç sıkıntımız yok. Ama işte bu gerginliği ve bu farklı düşünceleri değerlendirme yönünde de Sayın Bakanın 20 gündür yapmış olduğu tüm çalışmalara rağmen diyor ki oturalım bu bir hafta içerisinde bir değerlendirelim. Yani biz kapıyı şu anda kapattık işte geçirdik önümüzdeki hafta da geçireceğiz. Geçirir miyiz? Evet geçiririz. Ama işte burada bir konsensüs sağlanabilirse önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirerek bir konsensüs sağlanabilirse biz herhangi bir şekilde burada bir engel olmayız onu söyleyeyim teşekkür ederim.

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, şimdi Dördüncü Kısma Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler Kısmına geçiyoruz. Sayın Milletvekilleri, bu kısımda birinci sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu görüşülecektir.

Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız lütfen.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ BAŞKANI YASEMİ ÖZTÜRK -

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

“YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMA, DENETLEME, AKREDİTASYON VE KOORDİNASYON KURULU (YÖDAK) ÜYELİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”NE İLİŞKİN RAPORUDUR

 Komitemiz, 15 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Komitenin Dokuzuncu Dönem Beşinci Yasama Yılının 6 Ekim 2021 tarihli toplantısında oybirliğiyle Genel Kurula sevk ettiği ve İçtüzüğün 90’ıncı maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesiyle hükümsüz sayılmayan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğinin seçimine ilişkin raporun, 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği Genel Seçimleri ile yeniden oluşumuna gidilen Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde yeniden görüşülerek benimsenmesi amacıyla Ek’deki Raporun Meclis Başkanlığınca Komiteye geri alınmasına ilişkin gerekçe ışığında yeniden görüşerek değerlendirmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasının 8’inci maddesi uyarınca, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği görev süresi sona eren Sayın Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun yerine yeni üye seçimi için yapılan başvuruları, Yasanın 8’inci maddesinde yer alan üyelerin atanması kuralları tahtında ve 9’uncu maddede belirtilen üyelerin genel nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirerek çalışmalarını tamamlamıştır.

65/2005 Sayılı Yükseköğretim Yasası, YÖDAK Başkan ve Üyelerinin nitelikleri konusunda aşağıda belirtilen koşulları öngörmektedir:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, |
| 2. | 68 (altmış sekiz) yaşını doldurmamış olmak, |
| 3. | Erkekler için yurt ödevini yerine getirmiş veya yurt ödevinden muaf tutulmuş olmak veya yurt ödevini yerine getirmiş sayılmak, |
| 4. | Herhangi bir suçtan iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi Devlete karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, Ceza Yasasının “Dördüncü Kısmının” “Üçüncü Bölümünde” yer alan “Cinsel Nitelikli Suçlar” başlıklı suçlar ile Uyuşturucu Maddeler Yasasında yer alan herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak. Ancak 18 (on sekiz) yaşından önce uyuşturucu maddeler ile ilgili bir suçtan mahkum olanlar bu kuralın dışındadır.  |
| 5. | Atanma tarihinden önce en az 3 (üç) yıl “profesör” ünvanını haiz olarak bir yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak, |
| 6. | Yayınlarında intihal olmadığına ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmediğine dair yazılı beyanı bulunmak ve yayınlarında intihal yapmayacağını ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmek, |
| 7. | Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak, ve |
| 8. | Bir yükseköğretim kurumunda dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü yapmış olmak veya yükseköğretim alanında üst düzey yöneticilik yapmış olmak. |

Komitemiz, YÖDAK Üyeliği için başvuruda bulunan üç adaydan Sayın Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Sayın Prof. Dr. Mustafa İlkan ve Sayın Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu’nun üyelik için gerekli nitelikleri taşıdığını kanıtlayan belgelerini değerlendirmiş ve Yasada aday olacak kişilerde aranan 9’uncu maddesinde yer alan genel nitelikleri taşıdıklarına oybirliğiyle Karar vermiştir.

 Genel Kurulun bilgi ve değerlendirmesine sunulur.

|  |
| --- |
| Yasemi ÖZTÜRK (Başkan) |
| Ongun TALAT (Başkan Vekili) |
| Sadık GARDİYANOĞLU(Üye) | Fırtına KARANFİL(Üye) |
| Ürün SOLYALI(Üye) |

-EK-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

 IX’uncu Dönem Beşinci Yasama Yılında Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin 6 Ekim 2021 tarihli toplantısında oybirliğiyle Genel Kurul’a sevk edilen ve İçtüzüün 90’ıncı maddesi uyarınca seçimin yenilenmesi halinde kadük olmayan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğinin Seçimine İlişkin Raporun, 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği Genel Seçimleri ile yeniden oluşumuna gidilen Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde yeniden görüşülerek Raporun benimsenmesi amacıyla komiteye geri alınmasını öneririm.

 Zorlu TÖRE

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN**

**“YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMA, DENETLEME, AKREDİTASYON VE KOORDİNASYON KURULU (YÖDAK) ÜYELİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”NE İLİŞKİN RAPORUDUR**

 Komitemiz, 6 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasasının 8’inci maddesi uyarınca, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği görev süresi sona eren Sayın Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun yerine yeni üye seçimi için yapılan başvuruları, sahiplerinin, Yasanın 8’inci maddesinde yer alan üyelerin atanması kuralları tahtında ve 9’uncu maddede belirtilen üyelerin genel nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirerek çalışmalarını tamamlamıştır.

65/2005 Sayılı Yükseköğretim Yasası, YÖDAK Başkan ve Üyelerinin nitelikleri konusunda aşağıda belirtilen koşulları öngörmektedir:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak, |
| 2. | 68 (altmış sekiz) yaşını doldurmamış olmak, |
| 3. | Erkekler için yurt ödevini yerine getirmiş veya yurt ödevinden muaf tutulmuş olmak veya yurt ödevini yerine getirmiş sayılmak, |
| 4. | Herhangi bir suçtan iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi Devlete karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, Ceza Yasasının “Dördüncü Kısmının” “Üçüncü Bölümünde” yer alan “Cinsel Nitelikli Suçlar” başlıklı suçlar ile Uyuşturucu Maddeler Yasasında yer alan herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak. Ancak 18 (on sekiz) yaşından önce uyuşturucu maddeler ile ilgili bir suçtan mahkum olanlar bu kuralın dışındadır.  |
| 5. | Atanma tarihinden önce en az 3 (üç) yıl “profesör” ünvanını haiz olarak bir yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak, |
| 6. | Yayınlarında intihal olmadığına ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmediğine dair yazılı beyanı bulunmak ve yayınlarında intihal yapmayacağını ve meslek onuru ile bağdaşmayan bir görevi kabul etmeyeceğini yazılı olarak taahhüt etmek, |
| 7. | Yurt içinde ve/veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak, ve |
| 8. | Bir yükseköğretim kurumunda dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü yapmış olmak veya yükseköğretim alanında üst düzey yöneticilik yapmış olmak. |

Komitemiz, YÖDAK Üyeliği için başvuruda bulunan üç adaydan Sayın Prof. Dr.Hülya Harutoğlu, Sayın Prof. Dr. Mustafa İlkan ve Sayın Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu’nun üyelik için gerekli nitelikleri taşıdığını kanıtlayan belgeleri değerlendirmiş ve Yasada aday olacak kişilerde aranan 9’uncu maddesindeki genel nitelikleri taşıdığına oybirliğiyle Karar vermiştir.

 Genel Kurulun bilgi ve değerlendirmesine sunulur.

Yasemi ÖZTÜRK

(Başkan)

(Mazaretli)

Doğuş DERYA

(Başkan Vekili)

|  |  |
| --- | --- |
| Asım AKANSOY(Üye) | İzlem Gürçağ ALTUĞRA(Üye) |
|  |  |
| Ayşegül BAYBARS(Üye) | Oğuzhan HASİPOĞLU(Üye) |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Rapor üzerinde söz isteyen var mı?... Evet söz isteyen yoksa?...

 Sayın milletvekilleri; Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Raporu oylamaya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Rapor Genel Kurulca kabul edildiği takdirde Sayın Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Sayın Prof. Dr. Mustafa İlkan ve Sayın Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu’nun adaylıkları kabul edilmiş olacak ve seçim bu üç aday arasında yapılacaktır.

 Sayın milletvekilleri; şimdi Raporu oylarınıza sunuyorum. Komite Raporunu Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri; şimdi Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Seçimine Geçiyoruz. İçtüzüğün 157’inci maddesi kuralları çerçevesinde yapılacak bu seçim için Başkanlığımızca üç adayın Soyadı Alfabe sırasına göre yer aldığı oy pusulası düzenlenmiştir.

 Oy vermede yöntem şöyle olacaktır; Adı okunan her milletvekili kapalı oy verme yerinde kendisine verilen oy pusulasındaki seçmek istediği bir kişinin adı ve soyadının karşısındaki kareye işaretli mühür vurarak oy pusulasını zarfa koyup zarfı kapattıktan sonra Kürsü üzerindeki sandığa atacaktır.

 Sayın milletvekilleri; sayım işlemi açık olarak yapılacak ve sonucu tutanağa göre açıklanacaktır. Seçilebilmek için Genel Kurulda hazır bulunan ve oy kullananların yarıdan bir fazlasının oyunu almak gerekir. İlk oylamada hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamazsa oy verme işlemleri sonuç alınıncaya kadar tekrarlanacaktır. Şimdi oy verme işlemine geçiyoruz.

 Oylama Cetvelini okuyunuz lütfen.

 KATİP -

Asım Akansoy.

(Asım Akansoy oyunu kullandı)

Serhat Akpınar.

(Serhat Akpınar oyunu kullandı)

Emrah Yeşilırmak.

(Emrah Yeşilırmak oyunu kullandı)

İzlem Gürçağ Altuğra.

(İzlem Gürçağ Altuğra oyunu kullandı)

Olgun Amcaoğlu.

(Olgun Amcaoğlu oyunu kullandı)

Erhan Arıklı. Yok.

Talip Atalay.

(Talip Atalay oyunu kullandı)

Fikri Toros.

(Fikri Toros oyunu kullandı)

Fikri Ataoğlu. Yok.

Sunat Atun.

(Sunat Atun oyunu kullandı)

Zorlu Töre.

(Zorlu Töre oyunu kullandı)

Devrim Barçın.

(Devrim Barçın oyunu kullandı)

Ayşegül Baybars.

(Ayşegül Baybars oyunu kullandı)

Özdemir Berova.

(Özdemir Berova oyunu kullandı)

Filiz Besim.

(Filiz Besim oyunu kullandı)

Ceyhun Birinci.

(Ceyhun Birinci oyunu kullandı)

Hakan Dinçyürek.

(Hakan Dinçyürek oyunu kullandı)

Resmiye Eroğlu Canaltay.

(Resmiye Eroğlu Canaltay oyunu kullandı)

Armağan Candan.

(Armağan Candan oyunu kullandı)

Hüseyin Çavuş.

(Hüseyin Çavuş oyunu kullandı)

Nazım Çavuşoğlu.

(Nazım Çavuşoğlu oyunu kullandı)

Şifa Çolakoğlu.

(Şifa Çolakoğlu oyunu kullandı)

Doğuş Derya.

(Doğuş Derya oyunu kullandı)

Tufan Erhürman.

(Tufan Erhürman oyunu kullandı)

Kutlu Evren.

(Kutlu Evren oyunu kullandı)

Sadık Gardiyanoğlu.

(Sadık Gardiyanoğlu oyunu kullandı)

Biray Hamzaoğulları. (İzinli)

Oğuzhan Hasipoğlu.

(Oğuzhan Hasipoğlu oyunu kullandı)

Sıla Usar İncirli.

(Sıla Usar İncirli oyunu kullandı)

Fırtına Karanfil.

(Fırtına Karanfil oyunu kullandı)

Hasan Küçük.

(Hasan Küçük oyunu kullandı)

Fide Kürşat. (Yok)

Dursun Oğuz.

(Dursun Oğuz oyunu kullandı)

Fazilet Özdenefe.

(Fazilet Özdenefe oyunu kullandı)

Kudret Özersay.

(Kudret Özersay oyunu kullandı)

Yasemi Öztürk.

(Yasemi Öztürk oyunu kullandı)

Ziya Öztürkler.

(Ziya Öztürkler oyunu kullandı)

Alişan Şan.

(Alişan Şan oyunu kullandı)

Fikri Ataoğlu.

(Fikri Ataoğlu oyunu kullandı)

Erhan Arıklı.

(Erhan Arıklı oyunu kullandı)

Ali Pilli.

(Ali Pilli oyunu kullandı)

Ahmet Savaşan.

(Ahmet Savaşan oyunu kullandı)

Ürün Solyalı.

(Ürün Solyalı oyunu kullandı)

Erkut Şahali.

(Erkut Şahali oyunu kullandı)

Faiz Sucuoğlu.

(Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı)

Salahi Şahiner.

(Salahi Şahiner oyunu kullandı)

Hasan Taçoy.

(Hasan Taçoy oyunu kullandı)

Ongun Talat.

(Ongun Talat oyunu kullandı)

Teberrüken Uluçay.

(Teberrüken Uluçay oyunu kullandı)

Ünal Üstel.

(Ünal Üstel oyunu kullandı)

Hasan Tosunoğlu. Yok.

Jale Refik Rogers.

(Jale Refik Rogers Oyunu kullandı)

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; oy verme işlemi tamamlanmıştır. Şimdi sandık açılacak ve katiplerce sayım ve döküm işlemleri yapılarak sonuç tutanakla saptanacaktır. Katipleri alalım lütfen.

(Sayım ve döküm işlemleri Katipler ve gözlemciler huzurunda yapıldı)

BAŞKAN – Evet, Sayın Milletvekilleri; seçim tutanağını okuyorum. Toplam milletvekili sayısı 50, mevcut milletvekili sayısı 47, kullanılan oy pusulası sayısı 47. Adayların ad ve soyadlarına göre adayların aldıkları oy miktarını okuyorum. Prof. Dr. Hülya Harutoğlu 35, Prof. Dr. Mustafa İlkan 10, Prof. Dr. Gökhan Savaroğlu 2.

Sayın Milletvekilleri; Sayın Prof. Dr. Hülya Harutoğlu yeterli oyu almış olduğundan YÖDAK üyesi olarak seçilmiştir. Kendisini kutlar başarılar dilerim bütün Meclis adına.

Sayın Milletvekilleri; şimdi ikinci sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlkan Varol’u olarak Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman olarak atamasına ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız lütfen.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTE BAŞKANI YASEMİ ÖZTÜRK -

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANININ SAYIN İLKAN VAROL’UN YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) OLARAK ATANMASINA” İLİŞKİN RAPORUDUR

 Komitemiz, 15 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın, Sayın İlkan Varol’u Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak ataması işlemini, 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasının 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kuralları uyarınca görüşerek Sayın İlkan Varol’un aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusundaki çalışmalarını tamamlamıştır.

 38/1996 Sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasasının 5’inci maddesi uyarınca, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanacak kişide aranan nitelikler şunlardır:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9’uncu maddesinde öngörülen milletvekili adaylığı için gerekli niteliklere haiz olmak, |
| 2. | Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve bunlara uygun konularda bir üniversiteden mezun olmak, ve  |
| 3. | (A) | Kamu görevinde veya kamu görevi dışında sorumluluk taşıyan bu görevde en az 10 yıl çalışmış olmak; veya  |
|  | (B) | Doktora seviyesinde lisans üstü eğitim yapmış ve kamu görevi içinde veya dışında sorumluluk taşıyan bir görevde en az beş yıl çalışmış olmak. |

 Komitemiz, Sayın İlkan Varol’un sözkonusu nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusunu, sunulan belge ve bilgiler ışığında değerlendirmiş ve gerekli niteliklere haiz olduğunu saptamıştır.

 Komitemiz, Sayın İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanacak kişilerde aranacak nitelikleri taşıdığına oybirliğiyle karar vermiştir.

 Genel Kurulun bilgi ve değerlendirmesine sunulur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yasemi ÖZTÜRK(Başkan) |  |
|  |  Ongun TALAT(Başkan Vekili) |  |
| SadıkGARDİYANOĞLU(Üye) |  | Fırtına KARANFİL(Üye) |
|  | Ürün SOLYALI(Üye) |  |
|  |

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’den devralır)

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Rapor üzerinde söz isteyen var mı?... Yoktur. Sayın Milletvekilleri; Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Komitenin raporunda belirttiği bulgulara göre Sayın Cumhurbaşkanınca Yüksek Yönetim Denetçisi olarak atanan Sayın İlkan Varol yasada öngörülen nitelikleri taşımaktadır. Şimdi bu Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir. Rapor benimsenmiştir böylece.

 Sayın Milletvekilleri; şimdi onay işlemine geçiyoruz. İçtüzüğün 137’nci maddesi kuralları çerçevesinde yapılacak bu onay işlemi için Sayın İlkan Varol’un Cumhurbaşkanınca Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman olarak atanmasının onaylanması oy pusulası düzenlenmiştir. Oy verme yöntemi şöyle olacaktır; her milletvekili soyadı alfabe sırasına göre adı okundukça kapalı oy verme yerinde kendisine verilen oy pusulasındaki “kabul”, “ret” ve “çekimser” karelerinin birine “X” işareti mühür vurmak suretiyle oyunu kullanacaktır. Kullanılan oy, kapalı oy verme yerinde mühürlü zarfa konup kapandıktan sonra, Kürsü üzerindeki kapalı oy sandığına atılacaktır. Sayın Milletvekilleri; sayım işlemi açık olarak yapılacak ve sonuç tutanağa göre düzenlenecektir.

 Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman Yasanın 4’üncü maddesi kuralları uyarınca onay için ilk turda Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 33 olumlu oy gerekmektedir. İlk turda gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci tura geçilerek bu turda Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 26 olumlu oy onay için yeterli olacaktır. Ayrıca İçtüzüğün 137’nci maddesi uyarınca çekimserlik, olumlu veya olumsuz oylardan fazla olanın yönünde karar verilmesini kabul etmiş anlamına gelir. Bu açıklamalar ışığında şimdi birinci tur oylamaya geçiyoruz.

Oylama Cetvelini Sayın Katip okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Asım Akansoy.

(Asım Akansoy oyunu kullandı)

Serhat Akpınar.

(Serhat Akpınar oyunu kullandı)

İzlem Gürçağ Altuğra.

(İzlem Gürçağ Altuğra oyunu kullandı)

Emrah Yeşilırmak.

(Emrah Yeşilırmak oyunu kullandı)

Olgun Amcaoğlu.

(Olgun Amcaoğlu oyunu kullandı)

Erhan Arıklı.

(Erhan Arıklı oyunu kullandı)

Talip Atalay.

(Talip Atalay oyunu kullandı)

Fikri Ataoğlu.

(Fikri Ataoğlu oyunu kullandı)

Sunat Atun.

(Sunat Atun oyunu kullandı)

Devrim Barçın.

(Devrim Barçın oyunu kullandı)

Ayşegül Baybars.

(Ayşegül Baybars oyunu kullandı)

Özdemir Berova.

(Özdemir Berova oyunu kullandı)

Filiz Besim.

(Filiz Besim oyunu kullandı)

Ceyhun Birinci.

(Ceyhun Birinci oyunu kullandı)

Resmiye Eroğlu Canaltay.

(Resmiye Eroğlu Canaltay oyunu kullandı)

Armağan Candan.

(Armağan Candan oyunu kullandı)

Hüseyin Çavuş.

(Hüseyin Çavuş oyunu kullandı)

Nazım Çavuşoğlu.

(Nazım Çavuşoğlu oyunu kullandı)

Şifa Çolakoğlu.

(Şifa Çolakoğlu oyunu kullandı)

Doğuş Derya.

(Doğuş Derya oyunu kullandı)

Hakan Dinçyürek.

(Hakan Dinçyürek oyunu kullandı)

Tufan Erhürman.

(Tufan Erhürman oyunu kullandı)

Kutlu Evren.

(Kutlu Evren oyunu kullandı)

Sadık Gardiyanoğlu.

(Sadık Gardiyanoğlu oyunu kullandı)

Biray Hamzaoğulları. (Mazeretli)

Oğuzhan Hasipoğlu.

(Oğuzhan Hasipoğlu oyunu kullandı)

Sıla Usar İncirli.

(Sıla Usar İncirli oyunu kullandı)

Fırtına Karanfil.

(Fırtına Karanfil oyunu kullandı)

Hasan Küçük.

(Hasan Küçük oyunu kullandı)

Fide Kürşat.

(Fide Kürşat oyunu kullandı)

Dursun Oğuz.

(Dursun Oğuz oyunu kullandı)

Fazilet Özdenefe.

(Fazilet Özdenefe oyunu kullandı)

Kudret Özersay.

(Kudret Özersay oyunu kullandı)

Yasemi Öztürk.

(Yasemi Öztürk oyunu kullandı)

Ziya Öztürkler.

(Ziya Öztürkler oyunu kullandı)

Ali Pilli.

(Ali Pilli oyunu kullandı)

Jale Refik Rogers.

(Jale Refik Rogers oyunu kullandı)

Ahmet Savaşan.

(Ahmet Savaşan oyunu kullandı)

Ürün Solyalı.

(Ürün Solyalı oyunu kullandı)

Faiz Sucuoğlu.

(Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı)

Erkut Şahali.

(Erkut Şahali oyunu kullandı)

Salahi Şahiner.

(Salahi Şahiner oyunu kullandı)

Alişan Şan.

(Alişan Şan oyunu kullandı)

Hasan Taçoy.

(Hasan Taçoy oyunu kullandı)

Ongun Talat.

(Ongun Talat oyunu kullandı)

Fikri Toros.

(Fikri Toros oyunu kullandı)

Teberrüken Uluçay.

(Teberrüken Uluçay oyunu kullandı)

Hasan Tosunoğlu.

(Hasan Tosunoğlu oyunu kullandı)

Ünal Üstel.

(Ünal Üstel oyunu kullandı)

Zorlu Töre.

(Zorlu Töre oyunu kullandı)

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; oy kullanma işlemi tamamlanmıştır.

 Şimdi Sayım ve Döküm işlemlerine geçiyoruz.

 Sayın milletvekilleri; tutanağı açıklıyorum. Milletvekili toplam sayısı 50, mevcut milletvekili sayısı 48. 26 Kabul, 21 ret, 1 geçersiz oy kullanılmıştır. Böylece ikinci tur oylamaya geçeceğiz.

 İkinci tur oylama için hazırlık yapın. Hazır mıyız?...

Cetveli okuyunuz lütfen

 KATİP –

Emrah Yeşilırmak.

(Emrah Yeşilırmak oyunu kullandı)

Asım Akansoy. Yok.

Fide Kürşat.

(Fide Kürşat oyunu kullandı)

Serhat Akpınar.

(Serhat Akpınar oyunu kullandı)

İzlem Gürçağ Altuğra.

(İzlem Gürçağ Altuğra oyunu kullandı)

Oğuzhan Hasipoğlu.

(Oğuzhan Hasipoğlu oyunu kullandı)

Olgun Amcaoğlu.

(Olgun Amcaoğlu oyunu kullandı)

Erhan Arıklı.

(Erhan Arıklı oyunu kullandı)

Talip Atalay.

(Talip Atalay oyunu kullandı)

Fikri Ataoğlu.

(Fikri Ataoğlu oyunu kullandı)

Sunat Atun.

(Sunat Atun oyunu kullandı)

Devrim Barçın.

(Devrim Barçın oyunu kullandı)

Ayşegül Baybars.

(Ayşegül Baybars oyunu kullandı)

Özdemir Berova.

(Özdemir Berova oyunu kullandı)

Filiz Besim. Yok.

Ceyhun Birinci. Yok.

Resmiye Eroğlu Canaltay.

(Resmiye Eroğlu Canaltay oyunu kullandı)

Armağan Candan.

(Armağan Candan oyunu kullandı)

Hüseyin Çavuş.

(Hüseyin Çavuş oyunu kullandı)

Nazım Çavuşoğlu.

(Nazım Çavuşoğlu oyunu kullandı)

Şifa Çolakoğlu.

(Şifa Çolakoğlu oyunu kullandı)

Doğuş Derya.

(Doğuş Derya oyunu kullandı)

Hakan Dinçyürek. Yok.

Tufan Erhürman.

(Tufan Erhürman oyunu kullandı)

Kutlu Evren.

(Kutlu Evren oyunu kullandı)

Sadık Gardiyanoğlu.

(Sadık Gardiyanoğlu oyunu kullandı)

Biray Hamzaoğulları. (Mazaretli)

Sıla Usar İncirli.

(Sıla Usar İncirli oyunu kullandı)

Fırtına Karanfil.

(Fırtına Karanfil oyunu kullandı)

Hasan Küçük.

(Hasan Küçük oyunu kullandı)

Dursun Oğuz.

(Dursun Oğuz oyunu kullandı)

Yasemi Öztürk.

(Yasemi Öztürk oyunu kullandı)

Ziya Öztürkler.

(Ziya Öztürkler oyunu kullandı)

Kudret Özersay.

(Kudret Özersay oyunu kullandı)

Fazilet Özdenefe.

(Fazilet Özdenefe oyunu kullandı)

Ali Pilli.

(Ali Pilli oyunu kullandı)

Jale Refik Rogers.

(Jale Refik Rogers oyunu kullandı)

Ahmet Savaşan.

(Ahmet Savaşan oyunu kullandı)

Ürün Solyalı.

(Ürün Solyalı oyunu kullandı)

Faiz Sucuoğlu.

(Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı)

Erkut Şahali.

(Erkut Şahali oyunu kullandı)

Salahi Şahiner.

(Salahi Şahiner oyunu kullandı)

Alişan Şan.

(Alişan Şan oyunu kullandı)

Hasan Taçoy.

(Hasan Taçoy oyunu kullandı)

Hasan Tosunoğlu.

(Hasan Tosunoğlu oyunu kullandı)

Zorlu Töre.

(Zorlu Töre oyunu kullandı)

Ongun Talat.(Yok)

Fikri Toros.(Yok)

Teberrüken Uluçay.

(Teberrüken Uluçay oyunu kullandı)

Ünal Üstel.

(Ünal Üstel oyunu kullandı)

Hakan Dinçyürek.

(Hakan Dinçyürek oyunu kullandı)

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; oy verme işlemi tamamlanmıştır. Şimdi sayım ve döküme geçiyoruz.

Buyurun Sayın Katipler.

 Sayın Milletvekilleri; Onay işleminin sonucunu tutanağa göre açıklıyorum. Toplam milletvekili sayısı 50, mevcut milletvekili sayısı 44, kullanılmayan oy sayısı 5. Kabul 27, ret 16, geçersiz 1.

 Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin salt çoğunluğu olan 26 sayısının bir üstünde 27 oyla Sayın İlkan Varol Ombudsman seçilmiştir. Kendisini kutlar, başarılar dilerim.

Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 22 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da gerçekleşecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek ayrıca Meclis web sayfasında yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum.

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.

(Kapanış Saati: 18.16)

DÖNEM:X YIL:1

CUMHURİYET MECLİSİ

8’nci Birleşim

21 Mart 2022, Pazartesi

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
|  - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER. |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER. |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER: |
|  |
| (1) Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu. |
|  |
| (2) Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Sayın İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Olarak Atanmasına İlişkin Raporu. |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.  |
|  |
| VII. SORULAR. |

Kontrol:M.Ö