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

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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



12’nci Birleşim

5 Nisan 2022, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa: |
| I.II. | GELEN EVRAKBAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | 4 |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR |  |
|  |  | - | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın sunmuş olduğu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Yerel Yönetim Organları Seçimi İçin Oy Verme Gününün Tespit Edilmesine İlişkin Karar Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi.  | 5 |
|  | B) | GÜNCEL KONUŞMALAR |  |
|  |  | 1. | Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Kanser Haftası’nın Düşündürdükleri” konulu güncel konuşması. | 28 |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Kanserde Bir Politikamız Var Mı? Ve Dayanılmaz Hale Gelen İlaç Eksikliği” konulu güncel konuşması.-Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin Yanıtı. | 31 |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “Ne Yapacağını Şaşıran Hükümet’in Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konulu güncel konuşması.-Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin Yanıtı.-Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun Yanıtı. | 42 |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin “Sağlık Ekonomisi Üzerine Somut Öneriler” konulu güncel konuşması.- Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin Yanıtı. | 60 |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Hükümetin Sokakla İmtihanı” konulu güncel konuşması.-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı. | 66 |
|  |  | 6. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu’nun “Mütemadiyen Kaos” konulu güncel konuşması. | 74 |
|  |  | 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Hükümetin İştahı” konulu güncel konuşması. | 76 |
|  |  | 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un “Son Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler” konulu güncel konuşması. | 85 |
|  |  | 9. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın “İnsanca Yaşam Hakkını Gasp Eden Hükümet” konulu güncel konuşması. | 89 |
|  |  | 10. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşması.-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı.-Sayın Teberrüken Uluçay’ın açıklayıcı konuşması. | 90 |
|  |  | 11. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Küresel Kalkınma Amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kabulü” konulu güncel konuşması. | 103 |
|  |  | 12. | Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Yerel Yönetimler Reform Süreci ve Sonuçları” konulu güncel konuşması | 107 |
|  |  | 13. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Sözde Belediye Reformu” konulu güncel konuşması. | 113 |
|  |  | 14. | Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın “Muhalefetin Yerel Yönetimler Reformu” konulu güncel konuşması. | 116 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK  |
|  |
| RAPORLAR: |
|  |
| 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:250/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.3.2022) |
|  |
| 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:261/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.3.2022) |
|  |
| TEZKERELER: |
|  |
| 3. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısının (Y.T.No:250/4/2021) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.3.2022) |
|  |
| 4. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısının (Y.T.No:261/4/2021) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.3.2022) |

-BİRİNCİ OTURUM-

(Açılış Saati: 10.46)

 BAŞKAN : Zorlu TÖRE

 KATİP : Şifa ÇOLAKOĞLU

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem Birinci Yasama Yılının, 12’nci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

 KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

 Sayın Milletvekilleri, şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları vardır.

Sayın Milletvekilleri, bu Kısımda onaya sunuş işlemleri bulunmaktadır, Okutulup Onaya Sunulacaklar kısmında.

Sayın Milletvekilleri, bu Kısımda Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın sunmuş olduğu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Yerel Yönetim Organları Seçimi İçin Oy Verme Gününün Tespit Edilmesine İlişkin Karar Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, 31 Mart 2022

Lefkoşa.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Öz: Yerel Yönetim Organları Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Önerisi hakkında ivedilik önergesi.Öz’de adı geçen Karar Önerisi ile Anayasanın emredici kural gereği 4 yılda yapılması öngörülen ve 2022 yılı Haziran ayında yenilenmesi gereken Yerel Yönetim Organları Seçimlerinin, Anayasa ve Seçim ve Halk Oylaması Yasasının öngördüğü kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla, adı geçen Yasanın 11’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralı uyarınca “seçim için oy verme gününün” Cumhuriyet Meclisi tarafından ivedilikle saptanması gerekli görülmektedir.  Bu nedenle, söz konusu Karar Önerisi hakkında ivedilikle görüşülme kararı verilmesini önerir, İçtüzüğün 87’nci maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim. |

Öneri Sahipleri Adına:

 Tufan Erhürman

BAŞKAN - Sayın Tufan Erhürman, buyurun Yüce Kürsüye.

Buyurun, hitap edin Yüce Meclise.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bir Karar Önerisi. Aslında bu Karar önerisinin Hükümetten gelmesi gerekiyordu. Çünkü Anayasa son derece açık bu konuda biliyorsunuz ve Anayasaya göre “yerel yönetim organlarının seçimleri dört yılda bir yapılır”. Dolayısıyla geçen seçim Haziran’da yapıldığına göre bu seçimin de Haziran ayının son Pazar günü yapılması gerekir. Bu Anayasanın gereğidir ve dolayısıyla Hükümetten de böyle bir Karar Tasarısı gelmeliydi Meclise. O yüzden bu gelmediği için demin öyle okundu, sadece ben değil, Cumhuriyetçi Türk Partisinden ve Halkın Partisine mensup 21 milletvekili olarak muhalefet adına biz bu görevi üstlendik ve Karar Tasarısını bugün getirdik. İvediliğini de istiyoruz. İvediliğini isteme sebebimiz şu, hepinizin bildiği gibi Hükümetten bir Yasa Tasarısı geldi ve Yasa Tasarısıyla seçimin Kasım ayına ertelenmesi öngörüldü. Herhalde hepimizi biliyoruz, bu Mecliste oturan herkes biliyor ki o Yasa Tasarısı yasalaşırsa Anayasaya aykırı olacak, Anayasa Mahkemesine gidecek ve çok büyük ihtimalle yargıdır tabii ki ne karar verecekse verecek. Ama çok açık görünüyor, çok büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesinde iptal kararı çıkacak. Bunun arkasından da memleket birçok konuda olduğu gibi bu konuda da tam bir kaosun içerisine sürüklenecek. Anayasa Mahkemesi kararlarını yerine getirmeme gibi bir lüksü tabii ki Cumhuriyet Meclisinin olamaz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmek gerekecek ama bunun üzerinden de süreler açısından ciddi sıkıntı yaşanacak. Neden süreler açısından ciddi sıkıntı yaşanacak? Bu Anayasanın hep sözü edilir ya Milletvekili Andında Anayasaya bağlılık da yeminin bir parçasıdır bu Anayasanın (1)’nci maddesinde demokratik Devlet ilkesi var. Demokrasinin de en önemli koşullarından biri, seçimlerde kimin nerede yarışacağını, hangi seçmen kitlesine hitap edeceğini, en azından makul bir süre önce bilmesidir. Yani normal şartlarda şu anda seçime iki buçuk aydan belki de daha az bir zaman kaldı ama belediye Başkanlığına aday olmayı düşünenler belediye Meclislerine aday olmayı düşünenler an itibarıyla nerde belediye olacak, nerde olmayacak ben hangi beldenin seçmenine hitap edip de projelerimi anlatmak zorundayım bunu dahi bilmiyor. Memlekette belediyelerin meselesi totoya döndü her dakika bir belediyenin açık kalacağını, diğer belediyenin kapatacağını duymaya başladık. Dün itibarıyla toto biraz daha zenginleşti, başka başka isimler de duymaya başladık. Umarım yarın Komitede buralarda neler oluyor onları öğrenme şansına sahip oluruz. Ama bu tartışma ve kargaşa demokrasi açısından kabul edilebilir bir şey değil. Herhalde hepimiz bunun farkındayız. Yani düşünün ki milletvekilliği seçimleri şu anda ülke genelinde yapılıyor. Her milletvekili adayı bilmek zorundadır ki İskele’den de Lefke’den de Güzelyurt’tan da Girne’den de oy isteyecek. Seçime iki buçuk ay kala siz kalkar da mesela tekrardan ilçe bazlı seçim bölgesine geçerseniz o yarışta yarışacak olan insanlar açısından son derece adaletsiz bir durum yaratırsınız. Dolayısıyla zaten önünüze gelen tırnak içindeki reformla eğer gerçekleşirse sonrasının kaos olacağı açık. Sonrası kaos olacaktı süreç kaosa döndü, sürekli dışarda birileri aha yok bizimki kapatılmıyormuş, yok aslında bizimki açık kalacakmış sonrasında öbürü de zaten açık kalacakmış şimdi bunlarla başlıyoruz bilmem nereye gidiyoruz tartışması yapıyor, iki buçuk ay kaldı Hükümetin getirdiği Yasa Tasarısı Anayasaya aykırı. O Yasa Tasarısı geçerse Anayasa Mahkemesine gidecek yüksek ihtimalle iptal kararı gelecek ve seçim de kaosa sürüklenecek. Hem reform dediğiniz şeyin sonrası, hem reform dediğiniz şeyin süreci, hem de seçimin kendisi kaosun içerisine sürüklenecek. Onun için bu getirdiğimiz karar önerisi aslında tamamen usulü bir öneridir. Anayasanın gerektirdiği usulü Hükümet uygulamadı diye biz muhalefet milletvekilleri olarak uygulamak zorunda kaldık. Sizden talebimiz gelin buna oy verin Anayasa yoluna geri dönün. Bu kaosu hep birlikte sonlandıralım. Çünkü dün de söyledim memleketin nefeslenmeye ihtiyacı var. İnsanların canı burnunda. Herkes artık kendini son derece güvensiz ve yalnız hissediyor ülkede. Gelin bu Meclisten akıl yoluyla bir karar çıkaralım. Bu akıl yolunu Komiteye yansıtalım. Akıl yolunu yarınki Komiteye yansıtalım ve insanlarımıza bu krizin içinde zaten boğazı sıkılmış durumda olan insanlarımıza bir rahat nefes, birkaç dakika rahat nefes alma şansı tanıyalım. Ondan sonrasında da ortak akılla olması gerektiği gibi katılımcı bir anlayışla bu işleri doğru dürüst bu memlekete yakışacak şekilde yapabilmenin önünü açalım. Aksi takdirde bunu yaptık yeniden değerlendireceğiz. Bunu da yaptık bunu da yeniden değerlendireceğiz belediyeleri de 13 yaptıydık onu da yeniden değerlendirdik yok 14 oldu, 15 oldu, 18’e çıktı, tekrar 16’ya indi bilmem ne oldu. Arkadaşlar bu insanların, burada sadece kapının önündekilerin değil , memleketin dört bir yanındaki belde sakinlerinin asabını bozmaya başladı. İnsanlar gerçekten huzursuzluğun dibine vurdu. Bir taraftan elektrik faturaları, bir taraftan diğer zamlar, bir taraftan marketlerin halleri, bir de üstüne bunlar biniyor, gelin insanlara bir dakika nefes alma şansı tanıyalım. Bunu da nasıl yapalım, bunu da çok basit bir şey yaparak, üstüne yemin ettiğimiz Anayasanın kurallarını uygulayarak yapalım. Yani çok zor bir iş düşmüyor bize. Zaten normal şartlarda yapmamız gereken işi yaparak bu insanlara bir nefeslenme, bir dakikalık bir huzur şansı tanıyalım. Aksi takdirde dediğim gibi kaos kaos üstüne binecek ve bu kaos hiç kimsede huzur bırakmayacak, öfkeyi daha da arttıracak, tepkiyi daha da arttıracak ve bu ülkeye duyulan güveni sarsıyor, insanların kendi özgüvenini sarsıyor ve insanların fena halde asaplarını bozuyor. O yüzden önerimiz 21 milletvekili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisine mensup 21 milletvekili olarak Anayasanın gereğini yapmak, bugün bunun ivediliğini almak ve Komitede Anayasaya uygun kararı üreterek Anayasa Mahkemesinin de gereksiz yere bu tartışmaların içerisine çekmemek, kurumsal yapıyı daha da yıpranacak bir hale getirmemek.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman.

 Sayın Ayşegül Baybars Buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün Halkın Partisi olarak Cumhuriyetçi Türk Partisiyle birlikte olması gerekeni, yani Anayasanın 119’uncu maddesine yazan yerel yönetim organlarının seçimleri dört yılda bir yapılırla ilgili emredici maddesini Hükümetin yerine getirmemesi, Hükümetin ısrarla yasalara ve Anayasaya aykırı davranması ısrarcı olması ve bu konuda bir adım atmak yerine, yani yasalara ve Anayasaya uygun davranmak yerine tam tersi geçen hafta bu Meclisten ivedilikle 27 Kasım 2022 tarihini yani Anayasaya aykırı bir şekilde seçimlere müdahale ederek seçim tarihini Anayasanın aksine 27 Kasımı belirleme tarihine karşılık muhalefet partileri olarak Anayasaya uygunluk daveti için bir karar önerisi sunuyoruz sizlere bugün tüm toplumun da gözleri önünde. Anayasanın üstünlüğü diye bir ilke var, acaba Meclisin sol tarafında oturanlar bu ilkeden haberdar mı? Neden Anayasanın üstünlüğü ilkesi var, iki sebepten var. Bir tanesi tüm devlet organlarının yetki ve görevleri Anayasayla tanımlanmıştır, tüm ülkelerde böyledir. Yani bir Anayasa varsa yürütme organı olan Bakanlar Kurulu da, yasama organı olan Meclis de, yargı organı olan Yüksek Mahkeme ve alt mahkemeler de Anayasayla belirlenmiştir, görev ve tanımları Anayasayla tanımlanmıştır. Yani bu Mecliste, bu koltuklarda oturuyorsak Anayasa ile bu demokratik rejim benimsendiği için buralarda oturuyoruz. Siz Hükümet olarak Bakanlar Kurulunu seçim sonrası oluşturabilmiş bu görev ve yetkileri kullanıyorsanız Anayasa sizse bu Bakanlar Kurulunu bu şekilde kurma ve bu ülkeyi yönetme hakkı verdiği için bu kabineyi kuruyorsunuz Sayın Başbakan. Dolayısıyla Anayasanın 5’inci maddesi yürütme yetkisinin kullanırken hükümete, kabineye, başbakana ve tüm bakanlara, Anayasa ve yasalara uygun olarak bu görevi ve yetkilerini kullanma görevi verir. Lütfen bir kez daha bugün bizler tarafından sunulan ve Anayasa uygun davranmayı, bir ülkede hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü savunmayı sağlayacak yasama Meclisinin itibarını da bozmayacak şekilde Anayasaya uygun olan Anayasanın emrettiği tarih olan Haziran sonunda seçimlerin yapılması için getirdiğimiz Karar Önerisinin ivediliğine bugün evet deyin. Bugün bu Karar Önerisine evet dememeniz Kıbrıs Türk siyasi tarihinde Anayasaları hiçe sayan, yasa ve kural tanımayan, hukuk devleti ilkesini ayaklar altına alan bir iktidar mensubu olduğunuzu yazacaktır tarih. Bunu yapmaktan imtina edin. Bugün size Anayasaya aykırı davranmak, altına da bir gerekçe ile Belediyeler Reformu yapıyoruz, toplum menfaatine bir şey yapıyoruz diyerek Anayasayı çiğnemek makul görünebilir. Ama her ne sebeple olursa olsun Anayasaya aykırı davranmak yarın insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, bu ülkedeki her bir vatandaşın hukuk kurallarına uygun davranması konusunda, polisin huzur ve sükûnu koruması için adım atması konusunda karar almanızı engeller. Bugün yaptığınız şeyin çok basit olduğunu düşünebilirsiniz. Ne olacak canım üç ay erteliyoruz seçimleri ne var bunda diyebilirsiniz ama bunu yapmayın. Çünkü Anayasayı, bir ülkenin yasasını bir ülkeyi kuran yasaların en üstündeki hiyerarşik yapıyı çiğnerseniz tıpkı bugün ekonomimizi yıkıma uğrattığınız, vatandaşları yoksulluğa düşürdüğünüz gibi Devletimizi, hukuk sistemini ve demokrasiyi de ayaklar altına alırsınız bunu yapmayın. Biz de Halkın Partisi olarak bugün sunmuş olduğumuz ivediliği istenen bu karar önerisine olumlu oy vermenizi, bunun Komitede en azından tartışılmasına bir zemin hazırlamanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu yapmış olduğunuz karar açıkça Anayasadan dönecektir. Belediyeler Reformunu zaten oldubittiyle geçirme niyetinde olduğunuzu Komitelerde de burda görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada adım atmanızı ve Anayasayı çiğnemeden önce bir kez daha düşünmenizi talep ediyorum ben sizlerden. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkürler Ayşegül Hanım. Hükümet adına söz isteyen var mı?

 Ulusal Birlik Partisi adına, buyurun Özdemir Berova Bey buyurun yüce Kürsüye. Hitap edin yüce Meclisimize.

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği üzere yerel seçimlerle ilgili Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasasında ilgili maddeler vardır ve bu maddelere binayen de Hükümetimiz bu zaman içerisindeki mevcut durumu da göz önüne alarak çok ciddi bir reform öncesinde ve sonrasında da hayata geçecek unsurları da göz önüne alarak ki Ana Muhalefet Lideri Partisi Başkanı biraz önce kapsamın belirlenmesi bundan sonra seçilecek olan kişilerin bu konuda çalışmaları da yapabilmesi adına Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasası çerçevesi içerisinde Seçim ve Halkoylaması Yasasında bir değişiklik yapılmasını ve bu dönem yerel seçimlerin 27 Kasım tarihinde yapılmasına ilişkin Hükümet tasarısını Meclisimize sunmuştur. Şunu üzülerek görüyorum ki yasama, yürütme ve yargı üçgeni çerçevesi içerisinde Parlamento içerisinde yapılan konuşmalarda yargı yerine geçebilme ve yargı adına karar verme adına söylemlerde bulunulmaktadır. Bu esasında bu yasama, yürütme ve yargı içerisinde gelişen hususlarda yani sebebini bilemiyorum bir tahakküm yaratma niyetinde ise yargı üzerine bunu Ulusal Birlik Partisi olarak doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bize göre 27 Kasım Erteleme Karar Tasarısı Anayasa ve ilgili Yasada yapılacak değişiklikle birlikte Anayasaya aykırı bir tutum ihtiva etmeyecektir. Ha tabii ki bu konuda muhalefetin yargıya başvurma ve bu bağlamda yargının bir karar alma süreci içerisine girmesi ayrı bir durumdur. Ama yargının vereceği karar ki ülkemizdeki yargı sistemiyle övünüyoruz, vereceği karar üzerinden önceden peşin hükümle burada sonuç açıklanması ise hiç doğru bir yaklaşım değildir. Bunu ifade etmek istiyorum.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Biz ona öngörü diyoruz, o sizde yok. Biz ona öngörü diyoruz.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Arkadaşlar ben sizleri saygıyla dinledim. Lütfen konuşmamın bitmesine…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Yargıyı da tahakküm diye ifade ediyorsunuz… Biraz haddini aşan bir ifadedir bu.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Biz sizi rahatla dinledik, siz de bizi dinleyin lütfen.

 Tabii ki bu süreç içerisinde bir başka üzücü olay sürekli yapılan her hamlenin bir kaos veyahut da farklı konularda bir algı oluşturma olgusu içerisine girmesidir ki esasında ülkeyi geren, ülkede rahatsızlık yaratan ana unsur bu algı ortamının oluşturulmaya çalışılmasıdır. Bugün burada sunulan Karar Önerisi esasında bu Perşembe günü Hukuk ve Siyasi İşler Komitemizde görüşülecek olan Hükümet Yasa Tasarısında oradaki muhalefet vekilleri tarafından ifade edilebilecek, tarih konusunda öneri yapılabilecek ve bugünkü düşüncelerini ifade edebilecek olgulara da açıktır. O yüzden böyle bir karar önerisine şu an itibariyle bir ihtiyaç olduğu kanaatinde değiliz ve Hükümet ortaklarımızla yaptığımız istişarelerde onların milletvekilleriyle de yaptığımız konuşmalarda böyle bir İvedilik Tasarısına oyumuz olumsuz olacaktır.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özdemir Berova.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) - Soru sorabilir miyiz Özdemir Beye?

 BAŞKAN – Fazilet Hanım, buyurun sorun.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Buyurun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Özdemir Bey gayet farkındasınız ve biliyorsunuz ki Anayasaya aykırı hareket ediyorsunuz. Daha geçtiğimiz hafta kendi Genel Başkanınız ve Başbakan bu Kürsüden Anayasanın evet ihlal edileceğini ve bunun bilincinde olduğunuzu ifade etti kendisi.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) - Hayır, hayır.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Hiç, hiç öyle bir şey… Ben öyle… Öyle bir şey yok.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Gene yanlış konuşuyorsun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Hayır.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Gene yanlış konuşuyorsun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Siz bütün konuşmalarınızı aldınız mı?

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Ben tam… Bir dakika… Ama yok, bu artık yeter, yeter.

 HAKAN DİNÇYÜREK (Gazimağusa) (Yerinden) - Sayın Başkan, soru soracağını söyledi, suçlama…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Yanlış konuşuyorsun.

 HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) (Devamla)- Soru sorulsun ya da Kürsüden inin…

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Oy çokluğuyla ihlal ediyor…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Oyçokluğuyla ihlal…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Söylediğim şu, söylediğim…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Hayır, kayıtlarda var efendim…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, böyle…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Hiçbir şeyine de sahip çıkman.

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Bir dakika, söylediğim şu, tekrarlıyorum; parti başkanlarıyla toplandık, dedik ki böyle bir kararı birlikte karar verebilir miyiz? Oybirliği olursa olabilir, oybirliği olmazsa olmaz dendi, o kadar. Ben bir şey söylemedim. Nereden çıktı bu?

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- İhlal edeceğim…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Hayır…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Olmaz yahu bu kadar, bu kadar abuk, sabuk suçlama olmaz. Gerçekten…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Böyle bir…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- İhlal, ihlal işte… Anayasayı ihlal…

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla)- Hayır.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Hadi canım…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Hadi canım diye diye gidersiniz…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Fazilet Hanım…

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Yeter yahu…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Fazilet Hanım…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- İhlal, Anayasayı ihlal…

 BAŞKAN – Sayın Özdemir Berova, devam edin. Genel Kurul…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Fazilet Hanım, ben, ben ve…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Benim söylediğimi açık ve seçik döndürüyorsunuz yahu…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Bizim, kimsenin yalan söylediği yoktur Sayın Başbakan.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Bu nedir, bu… İtham ediyorsunuz…

 BAŞKAN – Sayın Özdemir Berova devam edin.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- İtham ediyorsun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Bütün memlekette biliyor, pazarlık konusu yaptınız bu ülkede belediyeleri siz. Siz grupları toplayıp…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- İtham ediyorsun… Ben sizin…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Böyle bir ithamı Ulusal Birlik Partisi olarak kabul etmiyoruz.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Pazarlık konusu yapıyorsunuz bu ülkenin belediyelerini…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Katiyetle, katiyetle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Siz bu ülkenin belediye çalışanlarına nerde ne yaptılar da kesiyorlar da…

 BAŞKAN – Sayın Özdemir Berova devam edin lütfen.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Evet, teşekkür eder, saygılar sunarım.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Meclis önüne geliyorlar diyeceksiniz… Olacak iş değil bu.

 BAŞKAN – Lütfen.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Gene kaos çıkarmaya çalış…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Sakin, sakin orada çıkmış, her şey normaldir gibi izahat veriyorsunuz.

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Hadi canım…

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Perşembe günü Komitede görüşülsünmüş.

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tezkereyi oylarınıza sunuyorum…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) - Ne görüşülecek Komitede Perşembe günü?

 HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) (Devamla)- Lehte konuşuldu, aleyhte de konuşuldu.

 BAŞKAN – Lehte, aleyhte konuşmalar yapıldı.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Lehte, aleyhte meselesi değildir Sayın Dinçyürek bu. Memlekette Anayasayı ayaklar altına aldınız.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Olacak iş değil bu…

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Fazilet Hanım…

 BAŞKAN – Lütfen.

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) - Hiçbiri Anayasaya aykırı değil.

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) (Devamla)- Eğer muhalefet imza koyarsa bu Anayasaya…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Hayır efendim! Hayır!

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) (Yerinden) - Yargıyı tahakküm altına alamazsınız, yargı adına konuşamazsınız.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Hayır!

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla)- Kaosa oynuyorsunuz…

 BAŞKAN – Kaosu siz yarattınız.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Kaosu siz yarattınız efendim.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- İhlal ediyorsunuz, ihlal… Anayasaya uygun davranıyoruz, bir şeyin de pazarlığını yapmıyoruz…

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman yerinizden buyurun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Kaosu yaratmasaydınız bugün bu insanlar sokaklarda olmazdı.

 BAŞKAN – Sayın, Sayın Tufan Erhürman.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla)- Yargıyı tahakküm altına alamazsınız.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Günlerdir insanlar sokaklarda, umurunuzda değil, umurunuzda değil, hesap kitap yapıyorsunuz.

 BAŞKAN – Lütfen öneri sahipleri adına…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Anayasayı bilerek çiğniyorsunuz, ihlal ediyorsunuz. Bu kadar nettir.

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun.

 HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden)(Devamla) – Meclis Kürsüsünden ifadeleriniz var. Biz imza koysaydık Anayasaya ihlali olmazdı.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Anayasa kitabını al oku.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Alakası yok. Nereden çıkardın bunu?

 ONGUN TALAT (Yerinden)(Devamla) – Öyle bir şey yoktur.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Hiç alakası yoktur.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Siz mi savunmuyorsunuz Anayasa…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Hiç alakası yoktur.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Doğrudur Hakan Bey.

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Kesinlikle.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Nasıl bir dünyada yaşarasınız yahu. Her zannettiğiniz şeyi doğru kabul edersiniz olacak iş değil.

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun hitap edin.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden)(Devamla) – Çarptırmayın olayı. Mahkemeye gidecek de ötelenecek. Siz çok akıllısınız biz anlamadık bunları. Siz çok akıllısınız.

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; lütfen. Lütfen Sayın milletvekilleri; karşılıklı atışma ile olmaz. Genel Kurul olmaz.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden)(Devamla) – Aptal yerine koymayın bari bizi.

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman devam edin.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden)(Devamla) – Bu kadar tecrübeli, eğitimli insan var burada. Kitabını yazanlar buradadır bu işin.

 HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) - Öyle mi?

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) – Mahkemeye gitsinmiş de Mahkemenin…

 BAŞKAN – Sayın Fazilet Özdenefe lütfen. Sayın Fazilet Özdenefe lütfen yahu devam etmeyin. Fazilet Hanım devam etmeyin.

 SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Etmiyor Sayın Başkan siz devam ediyorsunuz.

 BAŞKAN – Devam edin. Sayın Tufan Erhürman devam edin. Lütfen sükûnet. Lütfen.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Yani ben açıkçası Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; neye Sayın Sucuoğlu’nun öfkelendiğini anlamadım. Samimi anlamadım yani.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) – Yani Fazilet Hanım’ı demek dinlemediniz Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani sevindim Fazilet Hanım diye ifade etmenize. Çünkü az önce siz demekten bile imtina ettiniz.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Yani artık bir yere kadar tahammül.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bir yere kadar değil bir yere…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Bir yere kadar tahammül ha.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani hepimizin tahammülü bir yere kadar.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Eğer kaba bir kelime kullandıysam özür dilerim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Teşekkür ederim.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ama yani burada sen demişsem özür dilerim. Siz demem gerekirdi ama…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Teşekkür ederim.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Bir yere kadar artık.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sakin, sakin.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Biz diyoruz ki sakin, birbirimizi kırmadan…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sakin, sakin devam edelim ki…

 FAZİLET ÖZDEFE (Yerinden)(Devamla) – Siz Anayasayı ihlal ediyorsunuz.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ama bu şekilde tavırlar hoş tavırlar değil.

 BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım. Sayın Tufan Erhürman hitap edin lütfen.

 ONGUN TALAT (Yerinden)(Devamla) – Yasama organını…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden)(Devamla) – Ayıptır. Bu halkı gerçekten aptal yerine koymayın. Süreci uzatacaksınız biz de anlamadık bunu.

 SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden)(Devamla) – Yani biz yaparız şikayeti olan Mahkemeye gitsin.

 BAŞKAN – Karşılıklı konuşmalarla…

 SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden)(Devamla) – Bu kabul edilebilir değil.

 BAŞKAN – Karşılıklı konuşmalarla Kürsüdeki arkadaş konuşmasına başlayamıyor. Lütfen. Buyurun başlayın.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet önce Sayın Başkan, izninizle Sayın Hakan Dinçyürek’in son olarak söylediği şeyi düzelteyim. Sayın Faiz Sucuoğlu da buradadır. Sayın Kudret Özersay’da. Sayın Erhan Arıklı da. Sayın Fikri Ataoğlu da. O gerçi buradadır, değildir çok emin değilim ama bütün Parti Başkanları ayni toplantıdaydı ve biz burada Sayın Dinçyürek hiçbir şekilde biz imzalasaydık Anayasaya aykırı olmazdı diye bir laf etmedik. Niye Sayın Parti Başkanlarının isimlerini andım? Benim Sayın Faiz Sucuoğlu’nun Odasında yapılan toplantıda söylediğim şey şudur; hep birlikte buna karar alırsak hep birlikte Anayasayı ihlal etmiş olacağız dedim. Onun için hep birlikte karar alındığı takdirde Anayasanın ihlali değildir lafı benim ağzımdan çıkmadı. Ha, sizin iddianız zaruret doktrini çerçevesinde doktrin on neccessity çerçevesinde bunun Anayasaya aykırı olmayacağı yönündeydi. Ben de orada kendi görüşümü Kudret Bey de bunu herkes imzalarsa ancak daha önceki teamüle uygun davranılmış olacağını söyledi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Oybirliği ile karar alınmıştı. Bir de Oyçokluğuyla Anayasanın ihlali yönünde teamül yaratmayın dedi. Kendisi birazdan zaten söyler. Ama ben o toplantıda bulunan kişi olarak ne söylediğimi biliyorum. Siz de daha sonra bu Kürsüye çıkıp Oyçokluğu ile Oybirliğiyle ihlal edemedik. Oyçokluğuyla ihlal ediyoruz lafı tutanaklarda vardır.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Lütfen bakılsın tutanaklara.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bakılsın.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Bakılsın.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bakılsın. Burada…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Benim söylediğim şu; bir dakika Sayın Başkan…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sayın Faiz Sucuoğlu, yanlış ifade etmiş olabilirsiniz.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Hayır, hayır asla.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ama söylediğiniz cümle bu.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Söylediğim cümle…

 ONGUN TALAT (Yerinden)(Devamla) – Yapmayın Allah Aşkına!

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Arkadaşlar; bir dakika ama yanlış yönlendirmeyelim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öyle demedik bakın! Sayın milletvekilim; söylenilen gerçekten, gerçekten söylediğim şey anlaşılmıyor mu?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Yok anlaşılmıyor Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Anlaşılmıyor? Bir daha söyleyeyim o zaman. Önemli olan anlaşılmasıdır çünkü. Yani Meclis aslında farkında mıyız, değil miyiz bilmiyorum.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Benim anlamadığım yani…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bir dakika sözümü bitirebilir miyim?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Sizin milletvekilleri şey yapmaz bizim Başkan konuştuğunda.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ben Kürsüde olan kişi olarak sözümü bitirmeyim yani?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Buyurun, buyurun Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Buyurun bitirmeyin ben tutarım aklımda buyurun.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Yani benim anladığım bir şey. Oybirliğiyle Anayasa delinebiliyor. Oyçokluğu olduğunda konsensüs olmadığında…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İşte o anlamadığınız…

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Anayasaya aykırı oluyor yani?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İşte o anlamadığınız şeyi anlatmaya çalışıyordum tam.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Ben anlamadım yani.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E, şimdi anlayacaksınız. Çünkü söyleyeceğim bir daha.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZI ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Oybirliği ile olunca göz yumulabilir.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Arkadaşlar…

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden)(Devamla) – Oybirliği olunca tamam. Oyçokluğu olunca tamam değil.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öyle bir şey demedim. Bakın yahu! Arkadaşlar hepimiz…

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; konuşmacıyı dinleyelim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hepimiz Türkçe konuşuyoruz.

 BAŞKAN – Kürsüdeki arkadaşı dinleyelim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hele de Sayın Nazım Çavuşoğlu ayni zamanda edebiyat…

 BAŞKAN – Kürsüdeki arkadaşı dinleyelim. Soru sormak isteyen varsa sorsun.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ben sizin konuşmanızdan hep birlikte karar verirsek yani göz yumulabilir…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Onu anladınız?

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Gibi bir sonuç çıkardım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sayın Çavuşoğlu, söylediğim cümle Başkanların toplantısında Sayın Sucuoğlu’nun Odasında söylediğim cümle şu; sizin aslında bize önerdiğiniz Oybirliği ile Anayasayı ihlal etmemizdir. Söylediğim cümle bu. Siz buradan benim Oybirliği olduğu zaman Anayasanın ihlalini gerçekleşmeyeceğini söylediğimi anlıyorsunuz? Bak tekrar söylüyorum cümleyi.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Hayır şimdi o şekilde…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Oybirliği ile karar alırsak Anayasayı Oybirliği ile ihlal etmiş olacağız. Dolayısıyla Oybirliği de olsa bunun Anayasanın ihlali olduğudur Sayın Sucuoğlu’nun Odasında. Bak başını sallıyor Sayın Sucuoğlu da söyledim.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Yalnız…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Anlaşıldı mı Emrah Bey bu?

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Bir dakika.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bu kısım anlaşıldıysa.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ben bir düzeltme yapayım Başkan. Benim söylediğim Kürsüden şuydu o gün tutanaklara da bakılsın. Oybirliği ile Anayasa delinmez. Oyçokluğu ile mi delinir? Oyçokluğu ile mi delelim? Cümle buydu. Yani…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Peki. O cümleyi tutanaklardan rica ediyorum.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Bakılsın.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Çünkü burada onun…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Yani cümle şu; yani ben şunu söylemedim. Oyçokluğu ile delelim kelimesi değil. Burada bu çok önemli.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sayın Sucuoğlu, size çok dostça…

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Çok önemli.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Çok dostça bir önerim, bir cevap verebilir miyim?

 HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Hayır ben oraya söyledim size soru soracağım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Peki Sayın Taçoy’u kaydettiyseniz ben cevabımı vereyim ki…

 HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Size değildi yani…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yok biliyorum. Sizse dostça önerim ne söylediğinizi hepimiz duyduk tutanaklardan da çıkacak. Size dostça önerim. Öyle dediysem yanlış ifade etmişimdir. Aslında demek istediğim şuydu demenizdir. Çünkü tutanaklardan net olarak bu söylediğim ifadeniz var.

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Şimdi söyledim zaten tutanaklara geçmiştir. Şu anda size söylüyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha, şimdi söylediğiniz değil. Daha önce söylediğinizi söylüyorum.

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Benim söylediğim budur. Ben ne söylediğimi en iyi ben bilirim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Söylemek istediğinizdir herhalde.

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Benim söylediğim Kürsüden budur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Peki, o zaman tutanaklarda bulduğumuz zaman bunu mecburen, mecburen tekrar burada söyleyeceğiz. O yüzden benim dostça önerim. Ne söylediğimi şimdi hatırlamıyorum ama aslında söylemek istediğim şuydu demenizdir. Takdir sizindir. Takdir sizindir. Hasan Bey’in sorusu vardı herhalde.

BAŞKAN – Sayın Hasan Taçoy buyurun sorun.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) - Sayın Başkan, bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Anayasanın 119’uncu maddesi yanılmıyorsam bahsettiğiniz konu ve orada söylenen yerel yönetim organlarının seçimleri 68’inci maddedeki ilkelere uygun olarak dört yılda bir yapılır diyor.

ONGUN TALAT (Yerinden)(Devamla) – Evet.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Dört yılda bir yapılır. Şimdi bu dört yılda bir bahsedilen tarih yılı mıdır, yoksa fiskal yıl mıdır? Bu iki ayrışımı belirtmenizi isterim. Eğer bu tarih yılıysa Yasanın değişmesiyle Yasanın içeriğinde olan Haziran Ayına kadar yapılır doğrudur. Ancak…

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Hicri Takvime göre…

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Dört yılda bir olduğu için de değişime tabi kılınabilir tarihimiz.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Aman yani tövbeler olsun.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Fiskal yılsa ki bahsetmiyor fiskal burada. Yani 28 Haziran’da seçimler oldu. 12 ay sonra yapılacak bu seçim diye bir kural varsa…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Ama hayır yani böyle bir şeyi bir Bakan yapmasın yahu.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Orada söylediğiniz tamamen hatalı ve yanlıştır. Soru işlerine gelmedikleri için sulandırırlar.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Bir yıl kaç gündür Bakan soruyor Kürsüde?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Tamam yahu soru soruyor.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Şaka gibisiniz gerçekten.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Ne var yani? Ben milletvekili değil miyim? Allah Aşkına! Ben milletvekili değil miyim? İşinize gelmedi.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Estağfurullah. Rahat olun.

BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Aklımızla dalga geçersiniz. Bir yıl kaç gündürü sorun yahu bakalım.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Sor yahu sor.

BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman’a soru soruldu cevaplayacaktır. Dolayısıyla Sayın milletvekilleri; karşılıklı konuşmayalım.

AHMET SAVAŞAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Başkan, ben de bir soru sormak isterim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İzin verirseniz Ahmet Bey, cevaplayım sonra alayım sorunuzu olur mu?

Evet arkadaşlar; yani tabii çok elementer şeyleri konuşuyoruz ama soruldu Sayın milletvekili tarafından ben de cevap vereyim. Anayasada bunun süre olarak belirlenmiş olmasının amacı şudur; seçilen kişilerin tam olarak kaç yıl görev yapacağı net olarak belirlenmiş oluyor Anayasa tarafından. Yani siz dört yıllığına seçilen bir Belediye Başkanının ya da Belediye Meclis Üyesinin görev süresini ne 3.5 yıla indirebilirsiniz, ne 4.5 yıla çıkarabilirsiniz.

HASAN TAÇOY (Yerinden)(Devamla) – Öyle şey mi olur yahu?

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hasan Taçoy bana diyor ki öyle bir şey mi olur? Yani ben şimdi burada ya yalan söylüyorum. Ya hukuk bilmiyorum sorusu üzerine bir şey açıklamaya çalışıyorum ve öyle şey mi olur diye kendisi beni uyarıyor.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – 1460 gün Sayın Bakan.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani bugüne kadar…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; müsaade edin konuşmacı konuşmasını tamamlasın.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bugüne kadar bu ülkede, bu ülkede de başka ülkelerde de Anayasanın öngördüğü süreler seçimler için öngördüğü süreler bu söylediğim şekilde hesaplanmıştır. Başka türlüsü de mümkün değildir. Meclis kafasına göre dört yıllık süre dolduktan sonra bunu 4.5 yıla taşıyamayacağı gibi 3.5 yıla da indiremez. Bunu bu Meclis Kürsüsünden konuşmak zorunda kalmak dahi inanın züldür. Yani çok net bir şeyi tartışılan bir şeymiş gibi bir hale getirme çabası hiçbir şey ifade etmez arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Anayasa son derece açık. Bunun tartışması, martışması da bana göre yok. Ha, şimdi buradan özür dilerim Ahmet Bey’in bir sorusu vardı. Ahmet Bey’in sorusunu alayım.

AHMET SAVAŞAN (Yerinden)(Devamla) – Sayın Başkan, aslında siz de Sayın Başbakan da ne söylediğinizi buradan ifade ettiniz. Biz de anladık, dinleyenler de anlamıştır ama benim siyaseten sormak istediğim samimiyetle bir soru var. Siz de Ana Muhalefet Partisi olarak ve diğer muhalefet partisinin lideri Kürsüden reformların yapılması gerekir. Bunun içerisinde de aslında belediyelerin azaltılması konusunda hemfikir olduğunuzu ve gelin birlikte çalışalım, konsensüs sağlayalım ve ona göre yapalım diyorsunuz ya aslında net ve sarih olarak anlamaya çalıştığımız ya da sizden duymak istediğimiz bir şey var. En azından benim var. Eğer biz oturup bütün partilerle konsensüs sağlayıp neyin üzerinde sağlarsak bilemem. Sağlamış olsak ve ona göre seçimlere gitsek Haziran’dan sonra bu konudaki tutumunuz neydi? Yani biz sizinle şimdi oturalım ve Yasayı geri çekelim. Yasayı geri çektikten sonra üzerinde anlaşalım ne ise anlaşacağımız konular ve ona göre seçime gidelim konusunda açık ve net bir soru sormak istiyorum gerçekten öğrenmek için. Tutumunuz evet mi olacaktı bu seçimlerin Haziran’dan sonra yapılmasına yoksa yine Haziran’da yapılsın konusunda diretiyor musunuz yani?

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden)(Devamla) – Diretme?

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Diretmiyoruz Anayasanın söylediği bu. Sorunuzu anladım ama ben. Son kısmını dışarıda tutayım.

AHMET SAVAŞAN (Yerinden)(Devamla) - Anladım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sorunuzu anladım. Son kısmını dışarda tutayım, sorunuzu anladım. Ayni Ahmet Bey, ayni samimiyetle cevap veriyorum. Bak çok açık ha! Bugüne kadar bu Kürsüden söylemediğim kadar açık. Gizlediğim için değil. Bu konu maalesef gündem olmadığı için. Eğer olması gerektiği gibi Hükümetiniz bu işe soyunmadan önce Parti Başkanlarını çağırsaydı veya parti temsilcilerini çağırsaydı ve şunu söyleseydi. Be, arkadaşlar! 2008’den beri bakın bu söylediğim arkadaşlar aslında sizin açınızdan da önemli olabilir. Yani en azından ben önemli olduğunu varsayıyorum üç Hükümette bulunan Partinin Lideri açısından. Ben öyle zannediyorum demek ki. Çok safım demek ki. Bu böyle yapılsaydı yani böyle biz bunu getiririz ve çoğunluğumuz vardır. Meclisten geçiririz. Çoğunluğumuz vardır Mecliste Anayasayı da ihlal ederiz ve dolayısıyla tarihi de ileriye atarız gibi. Ben yaptım oldu zihniyetiyle davranılmasaydı Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak yapmayı düşündüğümüz birtakım öneriler vardı ama bu öneriler bize hiç sorulmadı ve paldır küldür biliyorsunuz dört tane Yasa Tasarısı geldi. Ne olabilirdi? Çok harika öneriler olduğunu düşündüğümden değil. Üzerinde konuşulabilirdi diye söylüyorum. İki şey de gündeme gelebilirdi. Eğer gerçekten samimiyetle üzerinde uzlaşabileceğimiz bir reform yapısı ortaya çıkacaksaydı , karşılıklı güvenimiz oluştuysaydı Anayasayı da ihlal etmemek adına illa seçimin ertelenmesi söz konusu olacaksa bir Anayasa değişikliği geçici bir madde Anayasaya eklenmek suretiyle bir Anayasa değişikliği referandumu sonucunda halkın iradesiyle Anayasaya bir geçici madde bu seçim için eklenip bu seçim ileriye atılabilirdi. Bu öneri bizden gelmedi. Çünkü öyle bir ortam oluşmadı. Ama bir ara Sayın Faiz Sucuoğlu şahittir, ben kendisine yine de ayaküstü kulağına fısıldayarak bunu söyledim. Kendisi bana saygım var görüşüne, kendisi bana olmaz dedi Anayasa referandumu bir fasarya daha ret çıkabilir falan filan gibi şeyler söyledi. Bunu illa kabul edilsin diye söylemiyorum.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) - Referandumu söylediniz değil mi?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet.

 FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Evet doğrudur.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Evet harika bir fikir olduğu için de söylemiyorum ama böyle bir şeyi mesela ortak aklı ararken konuşabilirdik bu bir. İki; şunu konuşabilirdik yahu 28 belediyle gidelim bu seçime, yapalım bu çalışmayı hepsimizin içine sinsin herkesin içine sinsin sonrasında bir Anayasa değişikliğiyle o dört yıllık görev süresini çekelim geriye ki bir an önce yeni modelle seçime gidelim beklemeyelim dört yılı, o da Anayasa değişikliği gerektirir. Bunu da konuşabilirdik. Dediğim gibi bizim fikirlerimizin dünyanın en harika fikirleri olduğunu da iddia etmiş değildik. Belki akıl akıldan üstündür, başka şeyler de ortaya çıkabilirdi ama maalesef izlenen yöntem ortak aklı arama yöntemi olmadı. Oysa hepimiz biliyoruz ki bu Meclisin tarihinde mesela Seçim Yasası değişirken iktidarda bizdik çoğunluğumuz ciddi bir çoğunluktu 21 milletvekilimiz vardı o dönemde diğer partilerin çok daha azdı. Biz Ad-Hoc komite kurduk, Seçim Yasası o Ad-Hoc komiteden çıktı ve Sevgili Nazım Çavuşoğlu çok iyi hatırlayacak beraber çalıştık oybirliğiyle çıkardık. Oybirliğine ulaşana kadar da yanılmıyorsam Komite Başkanı bendim hatırlamıyorum çok iyi ama oybirliğine ulaşana kadar da her madde üzerinde saatlerce, efendim?

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Özkan Yorgancı’yla.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yok Özkan Bey Başbakandı.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yok…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yok, yok 2014’den bahsederim 2014’te ve bunu her madde üzerinde saatlerce tartışarak oybirliğine kadar da ulaştık Seçim Yasasının. Aynı şey 2014 Anayasa değişikliklerinde oldu. Biz yine çoğunluktaydık, Ad-Hoc komite kurduk saatlerce tartıştık, geçici 10’uncu madde konusunda bizim hassasiyetimiz vardı diğer partiler olmaz dedi ve oybirliğiyle çıksın diye kendi siyasi görüşlerimizin temelinde olan şeyleri bile dışarıya çekip öyle gittik halka. Bu belediyeler reformu da en az Anayasa kadar en az Seçim Yasası kadar toplumun tamamını ilgilendiren bir şeydir. O yüzden beklerdik ki bunu ortak akıl arayalım hep birlikte yapalım toplumu germeyelim ve bunun üzerinden çıkalım topluma göğsümüzü gere gere bu işi ortak akılla şöyle yaptık diyelim. Sorunuzun cevabı bu. Yani biz bunları…

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Hocam katkı yapayım. Bu belki bu toplantı olmadı ama bu değişiklik bu birleştirme konusunda her Hükümet her bu görevi yapan Bakan her parti sürekli üzerinde çalışıldığını ve katkı yaptığını defalarca ifade etti.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tabii ki tabii ki ama…

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yani bir ortak akıl…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yok ortak akıl Nazım Bey bunu yani defalarca söylüyorsunuz, ben de size defalarca şunu söylüyorum. Hiçbir parti döneminde yapılan çalışma sonuç itibariyle diğer partilerin görüşü alınmaksızın bizim çoğunluğumuz var denilerek Meclise getirilmedi. 27 milletvekili olan dörtlü koalisyonda Ayşegül Hanım çalıştı. Tekrar söylüyorum madem hatırlatıyorsunuz. Belediye Başkanlarını hepsini çağırdı, çağırdı, çağırdı gitmeyen belediye başkanları vardı kendisi de bu Kürsüden ifade etti. Ve o belediye başkanlarının arasından kimileridir şu anda bu işin bayraktarlığını yapan ama biz sonuç itibariyle Ulusal Birlik Partisi o sırada muhalefetteydi, Ulusal Birlik Partisiyle görüşmeden bunu Meclise getirip de biz oyçokluğuyla geçiririz sizin azınlığınız var ne isterseniz de yapın demedik. Ne biz dedik ne bizden önce Teberrüken Bey döneminde Teberrüken İçişleri Bakanı iken böyle bir tavır geliştirildi ne de ondan önce ve ondan sonra. Dolayısıyla burada…

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ha Özkan Bey döneminde buradaki diğer partiler dikkate alınmadan yapılmıştır. Ha Özkan Bey…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha gelmedi ama Meclise.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Özkan Bey yaptı ya köyleri birleştirdi.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sen Özkan Murat’a gidiyorsunuz.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ha Özkan Beyden sonraki için Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin İçişleri Bakanları belki buraya çalışıp bir şey getirmemiş olabilir ama…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Çalışıp getirmemiş değil çalıştılar CTP’nin İçişleri Bakanı da çalıştı, CTP’nin Hükümette olduğu dönemde Halkın Partisi’nin İçişleri Bakanı çalıştı buraya getirecek olsaydık elbette bu Meclisin en azından (Ad-Hoc) Komitede başka bir yerde üzerinde uzlaşacağı bir metni getirmeye ancak tevessül ederdik çünkü nerede ettiğimizi söylüyorum. CTP dönemindedir Anayasa değişikliği de CTP dönemindedir Seçim Yasası değişikliği de ve siz çok iyi hatırlayacaksınız Nazım Bey bizim Seçim Yasasıyla ilgili ilk getirdiğimiz metinle CTP adına getirdiğimiz metinle o komiteden çıkan metin arasında dağlar kadar fark var. Çünkü komiteyi serbest bıraktık ve içimize sinmeyen bazı şeyler olmasına rağmen siz o süreci çok iyi hatırlarsınız oybirliği olsun diye de bunun üzerinde değişiklikler de yaptık, Anayasada da yaptık. Bu defa ise taa televizyonlarda daha Hükümetin kurulmasından bir hafta sonra “Bizim çoğunluğumuz var, biz geçiririz, bizim çoğunluğumuz var, biz seçim tarihini erteleriz” tavrı sergilendi. O yüzden de Mecliste bir konsensüs sağlanması mümkün olmadı durum budur. Ha, şimdi başka soru olmadığına göre geçeyim esas söylemek istediğim iki şeye ve bitireyim.

 Sayın Özdemir Berova, Anayasa mahkemesini tahakküm altına almaktan bahsetti, hicap duydum bu ifadesinden. Anayasa Mahkemesi ya da başka bir mahkeme önünde görüşülen, görüşülmekte olan halihazırda herhangi bir konuda bugüne kadar ben bu Meclis Kürsüsünden bir tek laf etmedim. Anayasanın engellediği şey odur Anayasa, Mecliste bir yasanın Anayasaya aykırılığı konusu konuşulurken, milletvekillerinin bu Anayasaya aykırıdır demesini engellemiş olsaydı dünyanın en abest işini yapmış olurdu. Çünkü ast olan Meclisteki milletvekillerinin önce bir şeyin Anayasaya aykırı olup olmadığını açıkça ortaya koymasıdır ki, fark etmeyenler de fark etsin de Anayasa Mahkemesi boşu boşuna uğraşmak zorunda kalmasın. Anayasa Mahkemesine giderse büyük ihtimalle iptal edilecek dememin sebebi benim bunu Anayasaya aykırı görmemdir, arkadaşlarımın da Anayasaya aykırı görmesidir ve bu uyarıyı yapmak yok Anayasa Mahkemesinin tahakkümü altına almak, milletvekilinin yükümlülüğüdür, sorumluluğudur bir numaralı vazifesidir.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) - İçtüzükte de yazar.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ve siz burada diyeceksiniz ki, “Anayasaya aykırıdır dediniz” Anayasaya aykırıdır dediğim anda zaten neyi demiş oluyorum? Benim fikrime göre büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesinde iptal edileceğini söylemiş oluyorum. Anayasaya aykırıdır dediğimde bir şeyi ve Anayasa Mahkemesine de götüreceğimi söylediğimde herhalde Anayasaya aykırı olmadığını ya da Anaysa Mahkemesinin iptal etmeyeceğini düşündüğüm için götürecek değilim. Bu kadar tuhaf yorumlara varmaya başlamayın sırf Partinizi savunmak adına çünkü bu tuhaf yorumlar bu Mecliste neyin konuşulacağı meselesini dahi tartışmalı hale getiriyor artık memlekette gerçekten birbirimizi anlamayacak noktaya geliyoruz. Soru soracakmış Özdemir Bey galiba Sayın Başkan.

 BAŞKAN - Dinledim ama siz alırsanız?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Bitirdim, bu cümlemi bitirdim alayım soruyu.

 BAŞKAN - Alırsanız soruyu...

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Tabii ki siz uygun görürseniz tabii ki.

 BAŞKAN - Sayın Özdemir Berova, buyurun sorun.

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) (Yerinden) - Sayın Başkan, ben demin yaptığınız konuşmayı dikkatle dinlediğime inanıyorum ve o konuşmada benim duyduğum ve anladığım “Anayasa Mahkemesinin iptal edeceği kesindir ve siz de bunu biliyorsunuz” minvaline gelecek ifadelerde...

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Neye gelecek?

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) - Bu çerçeveye gelecek ifadelerde bulunduğunuzu duydum bu vesile ile bu sözü söyleme ihtiyacı hissettim. Yoksa şu anda yaptığınız konuşma içeriğinde bir konuşma olsaydı bir önceki konuşmanız elbette ki böyle bir söz söyleme ihtiyacı hissetmezdim. Eğer yani sizin ifade ettiğiniz şimdi bu anlamda söylediğiniz ifadelerse bu açıdan ben de eğer böyleyse yani ben iddia ediyorum savındaysanız...

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - E, kim iddia edebilir ki?

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) ( Devamla) - Ama siz demin kesindir dediniz Sayın Başkan Grup Başkan Vekili biliyorsunuz...

 TUFAN ERHÜRMAN - En az iki cümlemi Sayın Berova nefesinizi tüketmeyin. Anladım...

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Siz de tüketmeyin Sayın Başkan. Ben eğer böyle bir şey varsa…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha ben cevap vereceğim ya mecburen nefes tüketeceğim.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Tamam Başkan ben de diyorum ki size…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sizin söylediğinizi anladım diyorum.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Eğer böyle bir ifadeyse yani biz gideceğiz karar yüce yargınındır ifadesi varsa söyleminizde ben tahakküm kelimesini geri çekiyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Peki siz geri çektiniz iyi oldu.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Eğer…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bir dakika dinleyin yahu. En az iki defa birinde çok büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi iptal edecek diğerinde de yargıdır karar onundur ama benim gördüğüm Anayasa Mahkemesinin bunu iptal edeceğidir iki cümlemi çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu iki cümle aynı konuşmanın içinde edildiyse siz de çok dikkatle dinlediyseniz demek ki dikkat meselesinde birazcık bir arıza var. Çünkü bu iki cümlenin ağzımdan çıktığından adım gibi eminim. O yüzden burada artık işi daha da ileri boyutlara vardırıp da milletvekilleri bir yasanın Anayasaya aykırı olduğuna dair düşüncelerini de ifade edemezler ederlerse de bilmem hangi… yani arkadaşlar gerçekten işin dozu kaçtı, işin dozu kaçtı.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – İfade başkadır.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İfadenin ne olduğu belli söylüyorum…

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Kesin böyledir.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) –Yargıdır bu konuda karar verecek olan mahkemedir. Büyük ihtimalle benim görüşüm de budur cümleleri o konuşmanın içinde geçti. Ha benim tahminimi öngörümü de sorarsanız çünkü öngörü güzel bir şeydir ha. Mesela elektrikte de öngörülü davranıp da öyle hareket etmek, alkollü içki zammında öngörülü davranmak, yerel yönetimler reformunda öngörülü davranıp da zırt pırt ondan sonra şu belediye de girsin bu da çıksın ondan sonra da öbürü gelsin dememek ülke yönetirken çok iyi bir şeydir. O yüzden biz de bir öngörüde bulunuyoruz ve diyoruz ki hani mahkemeler de söylenir ya en iyi neyime dayanarak?... En iyi bilgi ve inancıma dayanarak bu Yasa Tasarısı sizin getirdiğiniz Anayasaya aykırıdır. Böyle olduğu zaman…

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Faiz Bey’in söylediği şeyi ben de size hatırlatıyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Neyi?

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Dediniz ki kesinlikle bozacak Anayasa Mahkemesinden dönecek bunu siz de biliyorsunuz tutanaklarda var.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Şimdi Erhan Bey…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Dolayısıyla…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Demin bakın bir şey söyledim…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) - Yani ağzından çıkmış olabilir…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bir şey söyledim demin bakın. Aynı konuşmanın bakın lafımı çok dikkatli seçerim ben. Aynı konuşmanın içinde aynı konuşmanın bağlamın içinde ben dediysem ki büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesinden…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Büyük ihtimal demediniz spesifik dediniz.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam bu tutanaklar çıkacak ve göreceksiniz sonuç değişmiyor. Benim en iyi bilgi ve kanaatime göre Anayasa Mahkemesi mahkemedir karar onundur ama bunu iptal edecek dedim. Çünkü bir şeyin Anayasaya aykırı olduğunu görüyorsam bunu Meclise söylemek benim milletvekili olarak yükümlülüğümdür. Şu anda da Anayasa Mahkemesinin önünde bir dava yoktur. Dolayısıyla ben çok rahat her arkadaşım da çok rahat Anayasa Mahkemesi bu Yasayı iptal edecek de derim. Bunun ne Anayasaya aykırı bir tarafı vardır ne de etik olarak yanlış bir tarafı vardır. Anayasa koyucu eğer düşünseydi ki Meclisteki milletvekilleri hiç dava yokken de bu Anayasaya aykırıdır ve iptal edilecektir diyemez. Bunu da yazardı Anayasaya. Anayasaya neyi yazdı? Anayasaya görülmekte olan bir dava hakkında bunları söylemememiz gerektiğini yazdı. Bir şeyden kaçıyor değilim. Ben kendi bağlamım içinde özen göstererek söylediğim iki cümleyi söyledim ama tekrar söylüyorum Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecektir lafı ne Anayasa tarafından engellenmiştir ne de Anayasa Mahkemesi tahakküm altına almaktır Anayasa Mahkemesini tahakküm altına almak görülmekte olan bir davayla ilgili bunları söylemektir. Şu anda görülmekte olan bir dava yoktur. Onun için Meclisteki milletvekillerinin sözlerini kısıtlayacak birtakım yeni teammüller yaratmaya da kalkmayın yoktur böyle bir şey. Olmayan şeyleri yaratmayın. Ha memleketi kaosa sokan da biziz ona da bir cevap vereyim de bitireyim. Yahu elinizi vicdanınıza koyun Allah rızası için. Dün konuştuk burada elektrikte yapılan işi en ufak veri ve dört işlem çarpma, bölme, çıkarma, toplama bunu bilen herkes bu faturaların böyle geleceğini biliyordu. Bu faturalar böyle geldikten sonra yeniden değerlendireceğiz demek bir.

Bira fiyatları ile ilgili dün Sayın Sucuoğlu yerinden söyledi bize de öyle bilgiler geliyor Güney’de daha ucuz olduğuna dair dolayısıyla bir hafta, iki hafta ne kadarsa önce bu Kürsüden alkollü içki zammını yeniden değerlendireceğiz demek iki.

Belediyeler Reformu tırnak içinde ile ilgili şu anda yürüyen konuşmalar, tartışmalar işte şurada olacak on üç değil, on dört olacak, on dört değil on beş olacak, on altı olacak on sekize kadar çıktı geri çekildi on beşe kadar bütün bunlar memlekette karmaşa yaratan kaos yaratan şeylerdir. Ben kaos derken, ezbere bir şey söylemedim size gerekçe söylüyorum aha gerekçeler de bunlar. Şu anda sokakta her insan elektrikte acaba ne olacak, ödemeyim de mahsuplaşmada bilmem ne olacak, mahsuplaşma acaba birilerine torpille mi olacak torpille olmayacak mı? Çıkın sokağa bir gezin be arkadaşlar da görün bakalım kaos nerededir. Kaos sokaktadır, kaos biz burada kaos kelimesini kullandık diye oluşmaz ya belediyelerle ilgili de kaos dediğimizde neyin kaos olduğunu söyledik. Yukarıda komitede söyledik 5 Bin nüfusla belediye olunur diye dün getirdiniz 20 Bin diye. 20 Bin ile de niçin kaos olacağını söyledik. Nüfusun ne olduğu, askeri birliklerin sayısı bilmem neyin nesi bütün bunları da söyledik. Kelimeleri kullanırken gerekçesiz söylemiyoruz. Ha, gerekçelerimize katılmayabilirsiniz saygı duyarız ama sırf kaos kelimesini kullanayım diye kullanmıyorum ki ne için kullandığım belli sokakta ne yaşandığı da belli.

 Onun için arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Bu inattan vazgeçin bakın bu, bu memleketin huzuru için uzatılmış bir eldir. Bu inattan vazgeçin gerçekten memlekette huzur kalmadı bak bırakmadınız da demiyorum ha size kalmadı diyorum belki daha kolay ulaşır sözüm size diye. Kalmadı, insanlarda huzur da kalmadı, sinir da kalmadı, asapları bozuldu insanların bir dakikalık nefes alma hakkı tanıyalım bu insanlara bunun da yolunu size söylüyorum haftalardır, siz diyorsunuz ki memleketi geriyorsunuz. Germiyoruz memleketi memleket gerildi, hak verirsiniz herhalde insanlara. Yahu yani askeri ücretin yarısı kadar gelen elektrik faturalarıyla yaşıyor insanlar yahu! Engelli maaşının üstünde gelen elektrik faturalarıyla yaşıyor. Bir taraftan Sayın Başbakan, sizin şeyde Başbakanlıkta yaptığınız toplantıda denildi ki yüzde 65 sosyal sigorta prim desteği verilsin ki, istihdamı koruyabilelim değil? Mantık o. Sevgili Hasan Taçoy burada yüzde 65 prim desteği nasıl veriliyor? Borçlanarak veriliyor o da değil mi? Borçlanarak veriliyor...

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) - Bir şekilde evet, kendi kendine ödeyecek.

 TUFAN ERHÜRMAN - Bir şekilde değil bayağı borçlanarak veriliyor biliyoruz tamam yani ama borç alınıyor, veriliyor. Sesimiz çıktı mı Muhalefet olarak? Ne orada ne burada, ama size şimdi bir şey söyleyeceğim sosyal sigorta prim desteği aracılığıyla istihdamı korumaya çalışıyoruz da be arkadaşlar farkında değiliz ki bu elektrik zammı istihdamı geriye çekecek çünkü işletmeler bu elektrik zammını ödeyemediği zaman mecbur kalacak ya işçi durdursun ya kayıt dışına düşürsün. Farkında değiliz ki bu alkollü içki zammı haftalardır anlatıyorum size meyhanelerde, içkili lokantalarda, barlarda çalışan insanların durdurulması, kayıt dışına düşmesi ya da maalesef üzülerek hepimizin izlediği öğrenci sıfatıyla buraya gelip de oralarda kayıt dışı çalışanların sayısının artırması sonucunu doğuracak. Yani bir yandan biz borçlanıyoruz Devlet olarak istihdamı koruyalım diye ama öbür yandan aldığımız kararlarla hem borçlanıyoruz bu taraftan hem bu taraftan istihdamı düşürüyoruz ve sigortalarda aktüeryal dengeyi daha da darmadağın ediyoruz ve sigortalara prim ödeyen sayısı azalıyor. Yani bütün bunları bütün sükûnetimle anlatmaya çalışıyorum lütfen bunu tekrardan hepsini bunların masaya yatıracağımız bir alan yaratın. Bu memleketin bir dakikalık huzura ihtiyacı var, insanların canı burnunda. Bu söylediğimiz de çok nettir, gelin buna olumlu oy verin. Komitede tabii ki bunlar tekrardan ayrıntılı tartışılır ama birazcık huzur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Tezkereyi Kabul etmeyenler?... İşaret buyurun, Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla reddedilmiştir. İvediliği Oyçokluğuyla reddedilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri; beşinci kısım güncel konuşmalara geçiyoruz. Birinci sırada Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Kanser Haftası’nın Düşündürdükleri” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Jale Refik buyurun Kürsüye, Sayın Jale Refik Rogers buyurun Kürsüye.

 İstemi okur musunuz lütfen.

 KATİP –

28.3.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Kanser Haftası’nın Düşündürdükleri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Jale R.Rogers

HP Girne Milletvekili

 BAŞKAN – Jale Hanım buyurun.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) – Ara vereceksiniz herhalde?

 BAŞKAN – Hayır ara verme yok.

 JALE REFİK ROGERS (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin böyle her seferinde gayet ciddi konuları galeyana getirerek konuları çarpıtarak konuları değiştirerek aslında ülkenin gerçek sorunu olan konuları konuşturtmaması ve aslında yapmaları gereken işleri yapmadıklarının görünmemesini de sağlamaya çalıştıklarını düşünüyorum bazen. Çünkü bu ülkede eğitim çöktü, sağlık çöktü, sosyal her şey çöktü, insanlar geçinemiyor ama böyle tartışmalar çıkararak onu dediydim bunu yaptıydım demagojileriyle gerçek konuların konuşulmasını da önlemeye çalıştıklarını görüyoruz üzülerek.

 Bu hafta kanser haftası 1-7 Nisan onunla ilgili bir şeyler söylemek isterim. Tabii aslında birazcık da böyle sanki tekrara bağlamış gibi her sene aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmak zorunda kalıyoruz gerek sağlık bütçesinde gerek güncel konuşmalarda ondan dolayı da üzüntü duyuyorum ama madem tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor, mademki adım atılmıyor biz de bu Kürsüden hatırlatmaya devam edeceğiz. Ülkemizde bugüne dek sağlık hep sağlığın hep tedavi edici boyutuna odaklanıldı. Genel olarak söyleyeceğim konuşma, hoş geldiniz Ali Bey.

 SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ (Yerinden) – Tekrar ... konuşmayı da…

 JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Daha şimdi başlıyorum zaten.

 ALİ PİLLİ (Yerinden) (Devamla) – Tamam.

 JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Tam zamanında geldiniz teşekkür ederim. Ülkemizde bugüne dek hep sağlığın tedavi edici boyutuna odaklanıldı ve Sağlık Bakanlığının diğer görevleri olan koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetleri hep ikinci plana atıldı. Özellikle pandemi ve dövizin dalgalanmalarıyla ilaç fiyatlarının da arttığı bu dönemde aslında koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi her zamankinden de çok daha önemli bir hale gelmiştir. Sadece oluşan hastalıkları tedavi etmeye değil koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirerek hastalıkların olmasını önlemeye ve erken tanı yöntemleriyle halk sağlığını korumaya yönelik adımlar atılması gereken hassas bir dönem içerisindeyiz. Kanser dünyada ölüm sebepleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada hasta ve hasta yakınlarına yaşattığı acılar ve travmalara ek olarak iş gücüne katılımdaki kayıp ve yüksek tedavi maliyetleriyle Devletin bütçesine de aslında büyük darbeler vurmaktadır. Son iki yıldır yaşanan pandemiyle birlikte insanlar aslında hastanelere gitmekten korktu, yardım almaktan korktu kapanmalarla birlikte de kanser teşhisinde ciddi anlamda gecikmeler oldu ve dünyada kanser yükünün de bununla beraber arttığını görüyoruz. Pandeminin hızını kestiği bu dönemde erken tanı çalışmalarına hız vermek geçmişten aslında çok daha önemlidir diye düşünüyorum.

 Ülkemizde kanser kayıtçılığı 2013 yıllarında başladı, 2018’de Dörtlü Hükümet döneminde Kanser Kayıt Yasasını geçirdik ve o günden beridir aslında kanser artık bildirimi zorunlu bir hastalıktır yasal olarak. Ancak özel hastanelerden, patoloji laboratuvarlarından farklı yerlerde teşhis edilen yeni kanser vakalarının, Sağlık Bakanlığına bildiriminin yapılması için kurulması gereken bildirim ağı hala daha oluşturulmamıştır. Şu anda bir kayıt personeli var o da Kanser Derneği tarafından istihdam edilmiştir ve ancak o kişi kendisi fiziksel olarak bu merkezlere gidip bu verileri talep ederse bu verilere ulaşabilir ama Sağlık Bakanlığının bildirim için herhangi bir kurduğu bir sistem yoktur. Öncelikli olarak bunun çözülmesi gerekiyor hep böyle e-Devlet, e- Devlet diyerek bir şeyler öteleniyor ülkemizde ve en temel adımları atmaktan kaçınıyoruz. Sağlık Bakanlığının bu bildirim ağını kurması önemlidir diye düşünüyorum.

Bununla beraber tabii ki Kanser Kayıt Birimi için istihdamın yapılması için önce kadroların oluşturulması gerekiyor ve hala daha o yasal düzenleme de eksiktir ve dediğim gibi Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin bir personeli tarafından bu iş yürütülmeye çalışılmaktadır. Tabii bundan çok daha önemli olan soru şudur; ülkemizde kayıtçılık yapılıyor ama bu istatistikler de belli aralıklarla sunuluyor. Peki, bu verilerle biz ülke olarak ne yapıyoruz? Örneğin Kanser Kayıt Biriminin dün açıkladığı verilere göre 2017-2018 yılları arasında ülkemizde en sık görülen kanser hastalıklarının başında erkeklerde prostat, akciğer, kolorektal kanser. Kadınlarda meme, troid, kolorektal kanser, rahim ağzı kanseri olduğunu gösteriyor. Ama ülkemizde aslında en sık gördüğümüz bu kanserlerle ilgili örneğin meme kanseri, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri gibi kanserlerle ilgili erken tanı yöntemleri olmasına rağmen bu kanserlerin başlangıç evresinde tespit edilebilmesi için bu yönde yoğunlaşan herhangi bir çalışma görmüyoruz. Kanser hastalıklarında başlangıç evrede tanı konulması tedavi hastalığın kolayca tedavi edilebilmesini sağlıyor, hastaların aslında tamamıyla hayatının kurtulmasına sebebiyet verebiliyor ama ülkemizde kanser kayıtçılığı yapılıyor deniliyor. Her Nisan ayında açıklamalar basın açıklamaları yapılıyor ama senede bir basın açıklaması yaparak kanserle mücadele edilemiyor. Erken tanı için hizmet almak gerçekten de hiç kolay değil bu sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılıyor ve bu da tamamıyla her alanı kapsayan bir şey değil maalesef. Orada çalışan insanlar da yetersizlikler içerisinde hizmet vermeye çalışıyor. Bir an önce erken tanı tetkiklerinin aslında farklı alanlarda da yapılabilmesi için farklı merkezlerde yapılabilmesi için bir eylem planı yapılması gerekmektedir. 2021’de erken tanıya başvuran kişi sayısı yani tam sayılar da dün basında verildi ama 1500-2000 kişi diyelim bu sayılar çok çok azdır ve bu sayıların neden bu kadar az olduğu da sorgulanmalı Sağlık Bakanlığı kendisini sorgulamalı ve erken tanı hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak bir eylem planı hazırlamalıdır. Çünkü veri ancak kullanıldığı oranda değerlidir, yani biz hep bu Kürsüden veri veri diyoruz ama verinin sadece toplanması yeterli değil, aldığınız veriyi kullanıp adım attığınız sürece aslında veri toplamak değerlidir. Bu noktada da ciddi zafiyetler olduğunu görmekteyiz, her yıl sayılar açıklanıyor ve açıklandığıyla kalıyor maalesef.

Buna bununla beraber bahsettiğim gibi erken tanı ile ilgili verilen hizmetlerde eksiklikler vardır. Örneğin kadınlarda smear testleri yapılıyor ama HPV testleri yapılmıyor, ki bu çok kolaylıkla bizim kendi hastanemizdeki genetik laboratuvarında kolaylıkla yapılabilecek testlerdir. Mamografi hizmeti veriliyor ama ultrasound hizmeti verilmiyor. Bununla beraber ülkemizde özellikle kanser tedavisinde ilaç bütçesinin yüzde 50’sinin akciğer kanserine harcandığını biliyoruz. Artık sigara içicilerde akciğer taraması yapılması da dünyada kabul edilen tarama metotları arasına girmiştir. Bununla ilgili acaba herhangi bir çalışması var mıdır Sağlık Bakanlığının? HPV aşısıyla ilgili yine bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle belli dönemlerde aşılama yapıldı ama HPV aşısının aşılama programına girmesi için bir adım atılmış değildir. Başta rahim ağzı kanseri olmak üzere başka kanserleri de önleyebilecek önemli bir aşıdır ve aşı programına girmesi önemlidir diye düşünüyorum.

 Ailesinde kanser öyküsü olanların daha genç yaşta taramalara başlaması gerekiyor, halkın bilinçlendirilmesi ve gerçekten bununla ilgili farkındalık çalışması yapılması gerekiyor. Erken tanı hayat kurtarıyor ve halka bunu anlatabilmek gerekiyor. Kanserin bir, önlenebilir bir hastalık olduğunu, ya da erken teşhis edilebilirse hayatının kurtulabileceğinin anlatılabilmesi gerekiyor.

 Buna ek olarak, artık günümüzde kanser tedavileri sadece kemoterapiden ibaret değil, her hasta için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmakta, tümörün genetik yapısı incelenerek hedefe yönelik tedaviler verilmekte, imino tedaviler uygulanmaktadır ve bu yeni tedavi yöntemleriyle moleküler ve genetik analizlerle teşhis ve tedavi daha detaylı şekilde yapılabilmektedir. Bunun için genetik laboratuvarının alt yapısının aslında güçlendirilmesi gerekiyor, pandemi döneminde genetik laboratuvarına bayağı bir de istihdam yapıldı, orada ekip bayağı güçlendirildi ve o laboratuvarın aslında daha etkin kullanılması ve kanser tedavilerinde kullanılacak verileri sunabilmesinin sağlanması gerekiyor. Bunun için dediğim gibi yeterli personel vardır, gerekli olan cihaz alımlarıdır ve bu cihaz alımları yapılmadığından dolayı personel olmasına rağmen bu testler için başka merkezlere sevk yapılmakta ve bu da devletin bütçesine ekstra ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Bunun önüne geçilmesi önemlidir.

 Son olarak ilaçlar konusunda; bu Kürsüden çok konuştuk, Sayın Bakan da bazı şeyler söyledi, halledeceğiz diyor ama bir türlü bu ilaç sorunu da bitmiyor, hala kanser hastaları, kronik hastalıkları olanlar ciddi sorunlar yaşamaktadır ve bazen Bakanlıktan temin edemedikleri ilaçlar için ciddi paralar ödeyerek kendileri bunları bulma yoluna gitmektedir. Bu konuda da bir şeyler söylerse Sayın Bakan çok seviniriz. Kanserin sadece bir gün değil, her gün Sağlık Bakanlığının önceliği olması temennilerimle sözlerime son verirken teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan isterseniz konu aynıdır, birlikte cevap vermek isterseniz, tamamen kendi tercihiniz.

 SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ (Yerinden) – Tamam, tamam.

 BAŞKAN – Evet, sıradaki konuşmacımız Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Kanserde Bir Politikamız Var Mı? Ve Dayanılmaz Hale Gelen İlaç Eksikliği” konulu güncel konuşma istemi.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

28/03/2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Kanserde Bir Politikamız Var Mı? Ve Dayanılmaz Hale Gelen İlaç Eksikliği” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Filiz BESİMCTP Lefkoşa Milletvekili |

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Filiz Besim.

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Sayın Rogers de aslında aynı konuda konuştu, evet bu hafta bu konuları çok fazla konuşmak zorundayız. Çünkü bu hafta 1-7 Nisan Kanser Haftası. Elbette ki kanser dünyada o kadar büyük bir illet ki sadece 1-7 Nisan’da konuşmak değil, bununla ilgili her gün konuşmak, ciddi devlet politikaları üretmek, bu programları, ürettiğimiz politikaları programlamak ve uygulamak çok ama çok önemli bir konudur. Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden de uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır.

 Dünyada her yıl 8.8 Milyon kanserden ölmektedir. Bu rakamın 10 yıl içinde 14 Milyona çıkması gerekir. Bunu şu şekilde kıyaslarsak aslında konunun ne kadar önemli ve ivedi olduğunu çok net anlayabiliriz. 2 buçuk yıldır pençesinde boğuştuğumuz pandemi, Covid-19’dan bugüne kadar ölen insan sayısı 6 Milyon 150 Bindir, yani kanserden her yıl ölen insan sayısı 2 buçuk yılda Covid’den kaybettiğimiz insan sayısından çok daha fazladır. Bu da kansere gerçekten de özellikle az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin çok daha fazla önem vermesi gerektiğiyle ilgili bize çok net bir veri vermektedir. Çünkü biliyoruz ki az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin aslında tedavi seçenekleri de çok azdır. Bundan dolayı evet koruyucu sağlık hizmetlerine belki de gelişmekte olan ülkelerden çok daha fazla önem vermek zorundayız. Bu programların üzerinde peşine çok ciddiyetle koşmak zorundayız. Kanser politikalarını beş bacakta kategorize edebiliriz.

 Bir numarada; insanların bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması. Biliyoruz ki, kanserin önlenmesinde sağlıklı beslenme, düzenli yapılan eksersizler, düzenli tütün ürünlerinden uzak durma, alkol kullanmama, güneş ışınlarından uzak durma çok önemli etkilerdir, çok önemli nedenlerdir, yani fiziksel aktivitemiz fazla ise, güneş ışınlarından uzak duruyorsak, tütün ve tütün ürünlerinden uzak duruyorsak, evet çok daha az oranda kansere yakalanma riskimiz vardır.

 Şimdi bu aşamada biz ne yapıyoruz? Sağlık Bakanlığı toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına nasıl bir program izliyor. Bu Meclisin geçirdiği Tütün Ürünlerini, Tütün ve Tütün Ürünlerinin Kapalı Alanlarda Kullanılması Yasası ne oranda ülkemizde uygulanıyor, ne oranda bu Mecliste uygulanıyor, ne oranda devlet dairelerinde uygulanıyor.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tütün ve tütün ürünlerini kullananlar da kanser görülme oranı yüzde 80 oranlarındadır ve eğer ki biz gerçekten bu geçirdiğimiz yasayı ciddiye alırsak, bu konuda çocuklarımızı eğitirsek, tütünden insanları uzak tutarsak, evet kanseri korumada çok ciddi bir yol kat edeceğiz.

 Yine gıda güvenliği; bu Yasa bu Meclisin geçirdiği gıda güvenliği şu anda nereye kadar ülkede uygulanıyor. Bugün haberlerde duyduğum bir haber, pestisit yapılması için gerekli malzemelerin maalesef ülkeye gelmediği ve şu anda Devlet Laboratuvarlarının, Devlet Laboratuvarımızın, ki Devlet Laboratuvarını da aslında burada çok ciddi aslında konuşmak zorunda olduğumuz bir konudur. İlle ki hızlı bir şekilde halletmemiz gereken, yine çağdaş hale getirmemiz gereken, akredite hale getirmemiz gereken bir laboratuvarımızdır. Şu anda pestisit analizleri yapılamıyor. Halbuki kimyasal ajanların, yani gıda güvenliğini niye getirdik? Daha sağlıklı topraktan, işte bahçelerimizden çatala kadar, çatalımıza kadar, tabağımıza kadar gelen gıdaları izleyebilelim, sağlıklı geldiklerini bilelim ve sağlıklı gıdaya ulaşabilelim. Demek ki tütüne çok ciddi bir şekilde tütün yasağına uymak zorundayız, Sağlık Bakanlığı bu denetimleri ivedi bir şekilde artık başlatmak zorundadır. Bunun yanında topluma bilgi de vermek zorundadır, bilgilendirmek zorundadır da. Yetiştirdiğimiz çocukların okullarda müfredatlarına belki bunları koymak zorundayız. Çünkü gerçekten de kanserde bilgilenme, bilinçlenme ve farkındalık olayı çok ama çok önemlidir.

 Geçtiğimiz haftalarda Sayın Sıla Usar da gündeme getirdi. Biraz önce Sayın Jale Refik Rogers’de getirdi. Evet, HPV aşıları, human papilloma, bu aşıların yüzde 70 oranında, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserlerini ve bazı baş boyun kanserlerini koruduğunu biliyoruz. Birçok ülke HPV aşılarını artık ulusal kanser programına almıştır. Biz de bütçemizden para ayırıp, İlaç Eczacılığa bu anlamda yetki verip bu aşıları getirmek ve bir program çerçevesinde bunu çocuklarımıza yapmak zorundayız.

 Biliyoruz ki kanser tedavisi bu aşıları yapmaktan çok ama çok daha pahalıdır. Yine Hepatit B aşılarına ciddi şekilde önem vermek zorundayız. Çünkü karaciğer kanserlerinde ciddi bir etkisi vardır.

 Evet, bilgilendireceğiz, farkındalık yaratacağız ve insanlara kanserden uzak durmak için nasıl bir yaşam şekli, nasıl bir yaşam tarzını benimsemeleri gerektiğini anlatacağız.

 İkinci basamakta ise; erken teşhis yapacağız, yani düzenli taramalar yapacağız. Çok altın kurallarla uygulanan dünyada ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kanser tarama programları vardır. İlle ki meme kanserleri için hala daha mamografi çok altın bir teşhis aracıdır. Ancak bizim Lefkoşa Hastanesinde üç tane mamografimiz var, çoğu zaman bunların ikisi veya üçü bozuktur. Mağusa Hastanesi’nde bir tane mamografimiz vardır. Girne’de, Cengiz Topel’de veya diğer bölgelerde bizim mamografimiz yoktur. O zaman biz nasıl erken teşhis yapacağız. İnsanların eğer ki gerçekten tarama istiyorsak, aslında taramayı ayaklarına götürerek bu hizmetleri verebiliriz. Bunun için ciddi bir şekilde düşünmek ve insanların ayaklarına bu taramaları nasıl götürebileceğimizi planlamak, programlamak zorundayız.

 Yine rahim ağzı kanserleri için artık HPV, DNA testleri kullanılmaktadır. Biz hala daha sadece smear yapıyoruz ama bu smear’i de sadece Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıyoruz. Yani taramayı da, ki bu taramaların toplum bazlı olması gerekir, 2013’te saptanan bir kitle vardı, bu insanlar düzenli bir şekilde kanser taraması için hastaneye çağrılıyordu ama bu insanların üzerine o günlerden sonra çok fazla bir insan eklenmedi, yani toplum bazlı taramayı mutlaka ve mutlaka gündeme getirmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi şu anda tarama programımızda olan insan sayısı aslında çok az sayıdadır.

Kanser kayıtçılığı; kanser kayıtçılığı konusunda Sağlık Bakanlığının 2013’ten beri Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesiyle yaptığı çalışma çok güzel bir çalışmadır, doğru bir çalışmadır ve bunun sürdürülmesi ille ki çok gereklidir. Ancak bu kanser kayıtçılığı merkezinin şu anda çok ciddi sıkıntıları vardır. Personel sıkıntısı vardır, lojistik sıkıntı vardır, kanser hastanesinin, onkoloji hastanemizin üzerindeki kanser kayıt birimi maalesef pandemi temas takip ekibine verilmiştir ve aslında bir şekilde hani bunu çok Sağlık Bakanlığı kabul etmese de pandemi hastalarıyla kanser hastaları bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Bir an önce kanser kayıtçılığına daha düzgün çalışabilecekleri, bilgisayarlarının olduğu, personellerinin olduğu düzgün bir alan sağlanmak zorundadır. Nüfus Dairesi ile Sağlık Bakanlığı arasında ciddi bir otomasyon yapılmak zorundadır ki nüfus tabanlı, toplum tabanlı kanser kayıtçılığına geçebilelim, hangi bölgede hangi kanserlerin çok olduğu, ya da ülkede hangi kanserlerin çok olduğu, nasıl bir kanser çeşitliliği içinde olduğumuzu bilmek zorundayız ki kansere karşı geliştireceğimiz politikalarda, tedavilerde buna göre önlem alalım. Kanser kayıtçılığı üzerinde ciddi şekilde düşünmek zorundayız, toplum bazlı, nüfus bazlı kanser kayıtçılığına geçmek zorundayız. Bu birimi düzenlemek, bu birimi güçlendirmek zorundayız. Ben de açıkçası Sayın Roger’in dediği gibi Sağlık Bakanlığının bu konuda nasıl bir çalışma içinde olduğunu çok merak ediyorum. 2018’de geçen Kanser Hastalığı Birimi tam da bu kanser kayıtçılığı içindi, sağlıklı veri toplamak içindi, her vakanın illa ki kanser kayıt merkezine düşmesi içindi ama maalesef bu mevzuat yürürlüğe girmedi, çünkü tüzükler hazır olmasına rağmen sanırım personel eksiklikleri nedeni ile bu organizasyon bir türlü başarılamadı. İki buçuk yılda dünya 6.150 tane Covid’ten insan kaybetti ve bütün dünya alarmdadır, hala daha alarma devam etmekteyiz ama her yıl 8.8 Milyon kanserden insan kaybediyoruz ama biz kanserde bir türlü maalesef alarma geçmiyoruz. Kanser kayıtçılığının altını özellikle çiziyorum.

Yine ondan sonraki bacak kanserde tedavi edeceğimiz ondan sonraki bacak, kanser tedavisidir. 2016’da Onkoloji Merkezimizin binamızın devreye girmesi, onkoloklarımızın yurt dışından gelmesi, bu alanda eğitim alması evet onkoloji tedavilerimizde bize çok ciddi bir avantaj sağlamıştır, düzgün bir mekan sağlamıştır ve kanser hastalarımızı nispeten rahatlatmıştır ama biliyor muyuz ki şu anda o binada yatak sıkıntısı vardır ve Çocuk Onkoloji Bölümünü Büyük Onkoloji Bölümü kullanmaktadır. Yine Onkoloji Binası ki biliyorsunuz en kritik hastaların olduğu bina o binada maalesef güvenlik görevlimiz yoktur, personel sıkıntısı vardır. O binada çalışan üç tane personel Kanser Hastaları Yardım Derneğinden gelmektedir. Son dönemde birçok personel alındı, neden oralara da bu personeller gönderilmedi de hala daha biz Kanser Hastaları Yardım Derneğinin personelleriyle onkoloji gibi bir binadaki hizmetleri sürdürmeye çalışmaktayız.

Onkolojik Cerrahi konusunda ciddi eksikliklerimiz var hekim anlamında eksikliklerimiz var. Bu konuda Sağlık Bakanlığı herhangi bir eğitim planlaması yapıyor mu? Cerrahlarımızı onkolojik cerrahi konusunda eğitim anlamında cesaretlendiriyor mu? Bu konuda herhangi bir yol göstericilik yapıyor mu?

Yine kanserde kullandığımız pet cihazı, bu da hastanemizde yoktur, başka bir üniversitenin hastanesine gönderiyoruz, yurt dışına gönderiyoruz ama günün sonunda çok ciddi bir para ödüyoruz. Sağlık Bakanlığı 2018-2019 döneminde bizim gündemimizdeydi pet cihazı alınması, bu konuyla ilgili mali anlamda da ciddi bir hazırlık yapmıştık. Sağlık Bakanlığı pet cihazının hastaneye alınmasını düşünüyor mu, bu sevkler Sağlık Bakanlığının özellikle dışa ödeyeceği paraları ciddi boyutta aşağıya çekecektir. Kanser hastalarının bu yıl yaşadığı en büyük sıkıntı, Sayın Bakan ben bizzat ilgileniyorum, getirtiyorum diyor, iyi niyetinden hiçbir şüphemiz yok ama ben dün bu konuyla ilgili İlaç, Eczacılıkla konuştuğum zaman sanırım dokuz tane kanser ilacının orada yani İlaç, Eczacılık Dairesinde olmadığı bana söylendi. Evet ilaçlar geliyor, çok eksik geliyor, hastalara ya dörtte bir doz veya bir bölü ikisi veriliyor, o şekilde götürülmeye çalışılıyor. Bu da hastaların ciddi boyutta morallerini, motivasyonlarını bozan, hasta yakınlarının gerçekten moralini çok bozan, hekimlerin moralini çok bozan bir konudur. Bu konuya çok daha kalıcı, ivedi bir çözüm bulmak zorundayız. Elbette ki kanser ilaçları dedik ama diğer ilaçlarla ilgili de artık insanların dayanacak gücü kalmamıştır ama kanser ilaçları ve özellikle son günlerde çok gündemde olan çocukların konsantrasyonla ilgili aldıkları bu medikinet, concerta, ritalin gibi ilaçların da maalesef uzun bir süredir piyasada olmadığını biliyoruz. Benim İlaç, Eczacılıktan aldığım bilgi, iki aydır bu ilaçların izinleriyle uğraşılıyor. Yani Sağlık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığıyla iletişime geçip bu ilaçların, bu kadar ivedi olan bu ilaçların biran önce getirilmesi için bu izinleri kısaltamaz mı? Yani bunun çok ciddi bir iletişim sorunu olduğunu, çok ciddi bir beceriksizlik olduğunu düşünüyorum açıkçası, çok özür dilerim ama yani iki aydır eğer ki siz Türkiye’de piyasada olan bir ilacı Kıbrıs’a izin nedeniyle getirtemiyorsanız ve bu kadar çocuk da perişan halde her gün bizleri arıyorlarsa evet burada ciddi bir sıkıntı var, ya konuya ciddiyetle eğilmiyorsunuz, ya bu işe değer vermiyorsunuz. Yani bunun başka hiçbir şeyi yoktur. Evet bazı ilaçlar bütün hastane ilaçları aslında şu anda hastanede yoktur ama en azından bazı hastane ilaçlarını hastalar çıkıp piyasadan bulabiliyorlar ama kanser ilaçları, bu dikkat eksikliğiyle ilgili olan ilaçlar ve bazı yeşil reçeteli olan ilaçlar siz de biliyorsunuz ki ülkeye sadece İlaç, Eczacılık tarafından getirilebiliyor ve insanlar parasıyla da dışarıya gidip bu ilaçları alamıyorlar. Sayın Bakan, insanlar, hastalar gerçekten ilaç konusunda çok çok ciddi sıkıntıdadırlar ve sizler her gün size gelen reçeteleri ücretsiz temini uygundur diye imzalayıp İlaç, Eczacılığa gönderip bazı insanların ilaçlarını elden aldırıyorsunuz ama birçok insan hastanenin ilaç eczanelerinde maalesef ilaç bulamıyor. Bu elden aldırdığınız ilaçlar çok fazla pahalıya mal oluyor size. İlaç, Eczacılığın bütçesini çar çur ediyorsunuz. Çünkü bu ilaçları ihale ile almaktan çok daha pahalıya alıyorsunuz ve sadece size ulaşabilen, sizi tanıyan insanlara alıyorsunuz. Ne olur bu konuya ciddiyetle eğilin, bu konuyu birazcık biran önce çözün, insanların, hastaların bu konuda dayanacak gücü kalmamıştır.

Kanserde bir başka önemli konu da Hospislerdir, siz de çok iyi bilirsiniz kanserin son döneminde hastaların evet sonu çok parlak olmasa da son dönemlerini iyi geçirmek için yurt dışında, başka ülkelerde bu hastalara yönelik özel tedavi merkezleri düzenlenmiştir, bunlara da Hospisler deniyor. Bizde böyle bir merkez olmadığı için elbette ki bu hastalar Onkoloji Hastanesinde son zamanlarını geçiriyorlar veya belki evlerinde zor koşullarda, tıbbi destek olmadan, ağrılarını giderecek herhangi bir tedavi almadan geçiriyorlar. Hospisler ile ilgili özellikle de Kanser Haftasında herhangi bir şey konuştunuz mu, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili herhangi bir program yaptı mı, gündeminize geldi mi diye ben açıkçası merak ediyorum.

Evet Covid 19 dünyanın yaşadığı çok büyük bir salgındır ama unutmayalım ki insanlığın yaşadığı birçok başka hastalık da vardır ve onları da önlemek ve tedavi etmek yine devletin ve Sağlık Bakanlığının sorumluluğundadır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Besim.

Evet Sayın Bakanımız burada cevap hakkı vardır. Buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet iki arkadaşım buradan sağlıktaki sıkıntılarla ilgili ve kanser ve dünyadaki kanserle ilgili konuştular, tabii doğrudur haklıdırlar konuşmak kolaydır ama yapmak zordur ama zordur diye yapmamak anlamına gelmez çabalayacaksın, çalışacaksın ve yapacaksın. Sağlık önemlidir, sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz.

Şimdi en son ilaçlarla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi evet doğrudur birkaç aydır özellikle pandemiden sonra, pandemi döneminde ilaçlarla ilgili bayağı sıkıntımız olmuştur, olmadı diye bir şey yoktur. Özellikle son zamanlar son üç, dört ay içerisindeki ilaç sıkıntısı. Pandemi döneminde fazla bir sıkıntı olmadı. Yani ne kadar olsa dahi böyle bu kadar olmamıştı. Özellikle son işte Türk Parasının değer kaybetmesi, işte enflasyonun olması, üretimin azalması, ilaçların yani dünyada büyük sıkıntılar var, Türkiye’de de ilaç sıkıntısı vardır ama bu arada kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı olmamıştır. Yani biz gece gündüz çalıştık, ben Bakan olarak, bir doktor olarak özellikle hastaların, kanser hastalarının ne kadar önemli olduğunu, mutlaka kürlerinin atlamaması için var gücümüzle çalıştık ve dünkü onkolokların işte 1-7 Nisan Farkındalık dolayısıyla konuştuğum onkoloklarla da böyle çok büyük bir sıkıntının olmadığı, sıkıntı olduğu dönemlerde biz devreye girip mutlaka ve mutlaka o ilaçları en kısa sürede bir şekilde temin ettik. Onun için olmadı demiyorum ama böyle anlatıldığı kadar kanser ilaçlarında bir sıkıntı olmaz.

Diğer ilaçlarda evet şu andaki durum, ihaleye çıkılmıştır ve bugün biliyorsun burada ihalede de sıkıntı vardı, ihaleye çıkılmıştır ve bugün imza atılıyor ve ilaçlar, diğer ilaçlar, kanser dışı ilaçlar peyder pey gelecek. Biraz önce İlaç, Eczacılık Müdürü ile konuştum. Bazı ilaçlar hiçbir talep bile edilmedi. Yani bazı ilaçlar gerçekten Türkiye’de de yoktur. Dolayısıyla onları da biz temin etmeye çalışıyoruz ama önümüzdeki hafta yani hemen yarından itibaren bazı ilaçlarda sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla imzalar atılmıştır, gerekli tedbirler alınmıştır 165 Milyonluk da ilaç ihaleye çıkılmıştır.

Medikinet’e gelince yahu orada biraz üzüldüm yani önem vermediğim, bu hastalığa önem vermediğim hitabı çok yani gerçekten bir doktor olarak…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan, hastalar, çocuklar perişandırlar.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Ama bak, siz de biliyorsunuz, biliyorsunuz medikinet dikkat eksikliği ilacı bu ülkede aşırı bir eksikliği olmamıştır. Bugün medikinet bunlar şu anda vardır. Ben Cuma günü…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan çocuklar okullardan atıldılar.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Biliyorum. Bu ilaçlarda eksiklik oldu, kısa sürede oldu biz bunları temin ettik. Yine izin konusu değil bu tamam mı, buraya ülkeye gelmesi, bütün sorun izinde değil ulaşımdadır eksiklik. Bugün medikinet ilacı şu anda eczanemizde vardır.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Dün var mıydı Sayın Bakan?

ALİ PİLLİ (Devamla) – Dün akşam gelmişti.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Dün yoktu ama.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Ama bak Cuma günü eksilmişti, Cuma günü devreye ben girdim.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Sınav haftasındayız Sayın Bakan.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Eksilmedi ki, eksilmedi ki.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Eksildi.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Daha yedi günlük ilaç vardır daha ve biz yolcu beraberinde getirdik. Yani biz önem vermedik diye bir şey yoktur. Biz var gücümüzle çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ve şu anda da bu ilaçlar vardır. Eczaneye sorabilirsiniz, hastalarda da vardır.

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan, Hasta Hakları Derneğinin size dilekçesini vereyim.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Yani bu kadar zorluk içerisinde bir çalışma… Burda konuşuyoruz tamam. Ama ilaç getirmek, para sıkıntısı var, ekonomik sıkıntılar var, bilmem ne vardır. Ama buna rağmen bu ülkede aşırı tamam, normal ilaçlarda bir sıkıntı vardır, bu da gideriliyor. Onun için öyle ilaç yoktur, işte izin alamadık falan Türkiye bize tamamen ilaçta, her konuştuğumuzda her yaptığımız zaman, telefon açtığımız zaman bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anavatanımız kapılarını açmaktadır ve bize göndermektedir. Onun için burdan kendilerine de teşekkür ederim. Pandemi döneminde her zaman yanımızda olmuştur. Dolayısıyla yani izin alamadık, izin verilmedi falan ben bunu asla kabul etmiyorum. Onun için…

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, bu konuda bir şey sorabilir miyim?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Yahu vardır, açın, vereyim telefon numarasını isterseniz.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yani bildiğim konu, özellikle konuştum, çünkü bu insanlar bizi çok aradı, taciz etti.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam, ben…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – İki aydır izin süreci sürüyor dedi Eczacılık Dairesi.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Hangi izin süresi?

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Konserta ve diğer ilaçlarla ilgili.

ALİ PİLLİ (Devamla) – O ayrı, ilaçlar geliyor. Biz ihaleye çıkmadığımızdan dolayı gelemedi, çıkamadığımızdan dolayı gelemedi yok ki ilaçlar gelmiyor diyor. Biraz önce…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Elden alabilmek için de izin sıkıntısı yaşadınız.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Siz biraz önce dediniz ki; “Siz imzalıyorsunuz alıyor.” Evet, bu arada bazı ilaçları da dışardan aldık. Türkiye’den de aldık getirdik eksildiği zaman, fonu kullandık getirdik. Pandemideki ilaçların büyük bir çoğunluğunu fondan aldık. İmzaladık evet. Yani ihaleye çıkılmıyordu, ilaç yoktu, dolayısıyla bulduğumuz yerden ilaç bulduk ve getirdik. Böyle sizin dediğiniz gibi dikkat eksikliği ilaçları bu kadar…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Halkın takdirine bırakıyoruz Sayın Bakan, halkın takdirine bırakıyoruz.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Halkın takdirine bırakıyoruz. Burdan bizi dinliyorlar. Ben, ha…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Dinliyor insanlar sizi Sayın Bakan ve gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorsunuz.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Yalan söylemiyorum, hayır.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Bu insanlar perişan oldular.

ALİ PİLLİ (Devamla) - Eksiklik sizin anlattığınız kadar perişan oldu, bilmem ne, bire bir hastalarla kişilerle bile ilgilendik biz yahu. Kişilerle bile tek tek, ilaçlarıyla ilgilendik. Yolcu beraberinde ilaç getirdik yok ki ilgilenmedik. Burdan herkes bizi dinliyor, gelsinler söylesinler. Ha, tamam, bu dönemde bu kadar sıkıntılar içerisinde belli günlerde belki kullanılmamıştır, belki eksikler varmış ama biz ilgilenmedik, yapmadık, öyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bunu kabul etmiyorum ve önümüzdeki günlerde de ilaç sıkıntısı giderilecektir.

Kanserle ilgili evet doğrudur dünyada ve ülkemizde biliyorsunuz kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan bir halk sorunudur kanser. Kanser ciddi bir halk sağlık sorunudur. Evet ve bu 1-7 Nisan Kanser Haftasıdır. Bu Kanser Haftasında halkı bilinçlendirmek ve halka anlatmak, korunmaları anlatmak, kansere yakalanmamak için bazı şeylerden biraz önce sizin dediğiniz gibi işte sigaradan uzak durmak, alkolden uzak durmak, korumaları anlatmıştınız. Bunun gibi bu dönemde özellikle 1-7 Nisan Kanser Haftasında bunlar anlatılmaktadır. Ama yalnız budur? Her zaman anlatmak gerekir. Bunlar da anlatılıyor. Dolayısıyla kanserle ilgili bu ülkede bir mücadelemiz vardır. Ancak sizin dediğiniz gibi tabii ki bu tam bir mücadele olmayabilir ama hiçbir şey de demeyin. Burda belli taramalar yapılmaktadır. Ama yeterli mi, yetersiz mi o tartışılır. Evet yetersizdir. Sağlıkta ilerleme, sürekli ilerleme var. Ha, kanserde kayıtçılık çok önemlidir. Mutlaka ve mutlaka bir kanser kayıtçılığının geliştirilmesi vardır. Evet sizin dediğiniz gibi 2013’de Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesiyle bizim KKTC Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı ve bu protokolde 2020’de güncellendi. Benim dönemimde güncellendi. Burda kanser kayıtçılığında evet çok kanser kayıtçılığında bir ilerleme var ama yeterli mi? Yeterli değildir. Evet özellikle kanserin korunmasında, kanser hastalığının önlenmesinde, tedavisinde, tanısında mutlaka ve mutlaka bir kanser kayıtçılığı şarttır ve bir kanser kayıt merkezi yapılması lazımdır ve biz bunu bu dönemde özellikle yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Evet orda personel sıkıntısı vardır. Olabilir ama personel de koyacağız, doktor da koyacağız, bu işte Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğer gönüllü bir sürü de kişi vardır ve mutlaka ve mutlaka bu kanserin, kanser kayıtçılığı yapmak ve kontrol altında tutmak gerekir. Kanser kayıtçılığını yaparsak kaç kanser olduğunu, hangi mahallede, hangi sınıfta, hangi bilmem nerde olduğunu bildiğimiz zaman burda taramasının nasıl yapılacağını, daha ileri taramalar yapılacak, daha ileri tanılar konacak. Erken tanı, biliyorsunuz kanserde erken tanı çok önemlidir. Bu tabii nasıl olur? Yani ben bir formül; koruma, tarama, erken tanı. Erken tanıda ne olur? Tedavisi daha erken olur. Tedavisi erken olduğu için yüzde 30-60 kanserlerin erken tanıda şifa sağlıyor, iyileşiyor. Dolayısıyla bunlar hem erken tanı yapılır hem tedavisi daha az masraflıdır. Biliyorsunuz sizdeki biraz önce de dediniz ki kanser tedavisi çok pahalıdır. Yani gerçekten büyük bir masraf istiyor. Ama erken tanı yakaladığımız zaman bu hastaları, masraflarında da, tedavide dahi şey oluyor. Hem iyileşiyor hem ülke ekonomisine de katkısı oluyor. Ama geç teşhis edildiği zaman daha kompleks tedaviler, şifa daha az olur ve masraflar da ülke için daha zordur. Bizde, kanser tedavisinde bizde gerçekten uluslararası standartlarda bir kanser tedavisi görüyor hastalarımız. Yani onkoloji binamızda ve ordaki onkologlarımız da kullandıkları tedavi yöntemleriyle dünya çapında yani güncelleşen tedavi yöntemleriyle ve özveriyle gerçekten ve devletin sosyal devlet anlayışından dolayı da bütün kanser ilaçları devlet tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla tedavide gerçekten başarılıyız, ancak bazı eksiklikler vardır doğrudur. O eksiklikleri de hastalarımız mağdur edilmesin diye daha ileri merkezlere yurt dışına sevk edilmektedir. Masraf olabilir, ancak bizde sağlık önemlidir. Eğer bizim bir eksikliğimiz var, yine ordaki doktor arkadaşlarımızın sevkiyle, onkologların sevkiyle bu hastalar başka merkezlere, ileri merkezlere sevk edilmekte ve tedavi görmektedirler.

Dolayısıyla tedavide aslında çok büyük bir sıkıntımız yoktur. Ama daha iyi olabilir mi? Olabilir. İleriki dönemde bu da daha da geliştirilecektir. Onun dışında evet bu kanserle ilgili tabii 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla bu farkındalık kazandırması dolayısıyla bazı etkinlikler yapılmaktadır. Tabii ki bu etkinlikler sadece yapılmaması lazımdır. Yani yapılırken de pozitif bir şey yapılması lazım. Yani işte kanser merkezinin kurulması, nasıl çalışacağını falan, o yönden de bir çalışma. Sadece konuşmak değildir. Konuşmak, kitaplara bakarsın, bir sürü bulursun konuşursun, yaparsın ama önemli olan, önemli olan yapmaktır. Bunu da…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Okumak iyi bir şeydir Sayın Bakan, size de tavsiye ederiz.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Şimdi tamam, yani ben şey değil, yani okumamak kötü bir şey demedim. Okursun ama bunları okurken bunları da yapmak gerekir. Onun için önümüzdeki günlerde de bunlar en iyi şekilde yapılacaktır. Biz de bu konularda hassasız. Sizden daha hassasız. Onun için özellikle kanser konusunda çok ciddi atılımlar önümüzdeki günlerde göstereceğiz. Özellikle kanser kayıtçılığı ve kanser merkezi kurulacaktır.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Filiz Hanımın bir sorusu var herhalde. Buyurun Filiz Hanım.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Jale Refik Rogers gündeme getirdi. Ben, o söylediği için söylemedim. Moleküler Laboratuvarımız biliyorsunuz daha önce burada kanser tiplemeleriyle ilgili ciddi genetik çalışmalar yapılıyordu. Jale Hanım da o laboratuvarda çalışıyordu. Şu anda o laboratuvar sadece pandemi testlerinin yapıldığı bir laboratuvar haline geldi ve bu tiplemeler dışarıya sevk ediliyor. Burda da ciddi şekilde Sağlık Bakanlığı bütçesinde sıkıntı yaratıyor bu sevkler. Bununla ilgili Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızı yeniden güncelleyip bu tetkiklerin yapılması için bir çalışmanız var mı?

Bir de lütfen size gerçekten çok sakince hastalar adına soruyorum, yeniden soracağım. Çünkü bu ne sizin, ne benim kişisel sorunumuz değildir. Bunlar gerçekten hastaların çok büyük sıkıntısıdır. Bu concerta, ranitap, diğer bu medikinet bu konsantrasyonla ilgili, ilaçlarla ilgili gerçekten Sayın Bakan belki de bilginizde değildir. Çok büyük bir sıkıntı vardır. Hasta Hakları Derneği bize bir dilekçeyle onlara yardım etmemizi istedi. Güneyden bulmamızı istedi, başka yerlerden bulmamızı istedi ve bizzat İlaç Eczacılık Dairesiyle görüştüğümde Türkiye’de bu ilacın olduğu, ancak izin sürecinin fazla sürdüğü için gecikmeler olduğu ama inanın bana yani bunu sizi üzmek, kırmak için falan söylemiyoruz. Lütfen, insanlar, çocuklar çok zor durumdadır. Yani bu konu ile ilgili ciddi bir teşebbüste bulunmak zorundasınız. Üç hafta önce size sorduğumda ilaç konusunu, haftaya gelecek dediniz. Üç hafta geçti, şu anda dayanılır boyutta değil ilaç almak. Hele de bu ekonomik sıkıntıda insanların hastanede ilaç bulamadığını düşünün. Elektrik faturalarından sonra acaba ilaca bu insanlar para bulup nasıl dışardan ilaç alacak? Sayın Bakan, çok ama çok ivedi bir durumdayız, ne olur elinizden gelen her şeyi yapın.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Bir kere medikinet, yani dikkat eksikliği ilaçlarında bak tekrar söylüyorum, evet birlikte ben ilk Kasım’da geldiği zaman o zaman hatırlıyorum benim Sağlık Bakanlığı önüne gelip de eylem de yapmışlardı ve arkasında da biz bunları en iyi şekilde temin ettik ve gelip de bu hastalar bana teşekkür ettiler. Ondan sonra özellikle ben bu konu üzerinde hassasiyetle davrandım ve bu ilaçların gelmesi yönünde bir doktor olarak ben de biliyorum. Dolayısıyla bunlarda sıkıntılar, fazla bir sıkıntı olmamıştır. Dün, evet doğrudur Cuma günü bu ilaçlarda bir sıkıntı olacağını bana ilettikleri zaman yine hastalar ve çeşitli yerlerden seferber olduk ve bugün şu anda bu ilaçlar İlaç Eczacılıkta vardır. İsterseniz şu anda telefon açabilirsiniz ve…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sadece medikinet var ama değil mi?

ALİ PİLLİ (Devamla) – Bir dakikacık ama… Ve bu ilaçların bir aylık yetecek kadar ilaç şu anda eczanede, İlaç Eczacılığın içinde vardır ve bu ilaçların direkt alım olduğu için yarı parayı fondan verdik, yarı parayı da İlaç Eczacılık verdi, çünkü direkt alma konusunda sen belli bir miktarda alabiliyorsun. Dolayısıyla bir aydan sonra da bu ilaçlar ihaleye çıktığımız ilaçlar gelecektir ve öylece bunları da direkt biz elde getirttik. Dolayısıyla yani burda siz şimdi açabilirsiniz. Şu an…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Hastalar duyuyor söylediklerinizi.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Hayır haftalardır yoktur. Şu anda açarsınız sorarsınız var mı, yok mu? O zaman da konuşuruz.

Onun dışında laboratuvar konusunda…

JALE REFİK ROGERS (Lefkoşa) (Yerinden) – Genetikle ilgili bir şey söyleyeyim Sayın Bakan.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Genetikle ilgili ordaki arkadaşlarımız evet çok özverili bir şekilde çok iyi bir kadro var ve çalışıyorlar.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Ama burda bir yanlış bilgi verildi, onun için isterseniz onu bir açalım da öyle konuşalım bu konuyu. Çünkü aslında Genetik Laboratuvarının sıkıntısı sadece Covid testlerini yapması ve kanser testlerini yapmaması değil. Aslında kolon kanseri ile ilgili testler yapılıyor. Akciğer kanserinde ihtiyaç duyulan genetik panellerinin çalışılması için yeni nesil self frekanslama cihazına ihtiyaç var. Cihaz eksikliğidir sorun. Yoksa herhangi bir testleri yapmada bir sıkıntı yok.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Evet doğrudur.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Zaten personel olarak da yeterli personel var. O yüzden halkımızı doğru bilgilendirmek açısından o önemlidir diye düşünüyorum.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Doğrudur, çok doğru.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Evet, teşekkürler.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Evet çok doğru dediniz. Gerçekten bugün bizim Genetik Laboratuvarımız, orda bilgili, bilinçli çok iyi çalışan bir ekip vardır ve bunlara burdan da Covid döneminde de verdikleri mücadeleden dolayı ve her zaman verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü 24 saat çalışan bir ekip vardır ve özveriyle çalışıyor ve biz burda mümkün olduğu kadar onların ben bir Sağlık Bakanı olarak her zaman onlara kapım açıktır. Orda cihaz eksikliği vardır. O cihaz eksikliği da önümüzdeki günlerde sanırım gelecektir, çünkü konuşuldu bu. Bahsedilen cihaz, yakında gelecek sanırım bu cihazdır. Dolayısıyla çünkü ben, onlar bu konularda uzman olduğu için her istediklerini ben yapmaktayım, çünkü orda niye yapıyorum? Çünkü çok güzel bir hizmet veriyorlar. Dolayısıyla bu cihaz da önümüzdeki günlerde geliyor. Sizin daha fazla bilginiz vardır, çünkü orda irtibatınız vardır orayla biliyorum orda çalışıyordunuz daha önce. Dolayısıyla orası çok kısa sürede cihaz eksikliği kesinlikle giderilecektir.

 JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Yani ne kadar altyapıyı gider…

ALİ PİLLİ (Devamla) – Evet evet.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Ordaki eksikliği giderirsek…

ALİ PİLLİ (Devamla) – Evet giderilecek. Hatta oranın…

 JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - O kadar setleri azaltabiliriz ve o kadar efektif bir şekilde laboratuvarı kullanabiliriz.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Hatta oranın büyütülmesinde laboratuvarın büyütülmesinde bir de proje vardır. Önümüzdeki günlerde inşallah o projeyi de yaparız ve bu bütün tetkiklerin orda yapılması yönünde bir çalışma vardır ve ben her zaman o arkadaşlarımın da yanındayım. HPV aşılarıyla ilgili bu biliyorsunuz HPV aşıları bizim ulusal aşılarımızda yoktur. Yani burda Türkiye’de de yoktur. Bütün aşılar bizim Türkiye’den gelmektedir ve hibedir. Bu tabii ki bu HPV aşısı evet doğrudur biraz çok pahalı bir aşıdır ama pahalı derken burda pahalıdır diye alınmayacak diye bir şey yoktur. O ayrı bir konu, sağlıkta biliyorsun önemlidir şey. Bazı Sivil Toplum Örgütleri geçmişte bu aşıları temin edip yapılmıştır. Yine de son 1000 tane kalmıştı, yine sizin döneminizde. Şimdi de yine bazı Sivil Toplum Örgütleri bu aşıları temin edip ve tekrar başlaması yönünde bir bize müracaatları vardır. Tabii Sağlık Bakanlığı olarak da halkımızın sağlığı için bu HPV aşılarının temini yönünde de çalışmalar yapılmaktadır.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yalnız Sayın Bakan sadece Sivil Toplum Örgütlerinin…

ALİ PİLLİ (Devamla) – Yani o bugün…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Katkısı da değildi.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Anladım.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Sağlık Bakanlığı bütçesinden de para ayırıp alınmıştı. Yani hani bunu önemli olan bu kanser haftasında ulusal aşı programımıza koymak gibi bir niyetimiz var mı? Yani bunu konuşuyor muyuz?

ALİ PİLLİ (Devamla) – Ya onun çalış…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sorumuz odur.

ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam bu HPV aşılarını ulusal sağlık programınıza koyma yönünde çalışmalar vardır. Ama bugün Sivil Toplum Örgütlerinin de sağlığa yaptığı her katkı bize insana yapılan bir katkıdır. Dolayısıyla Sivil Toplumla duyarlı olup da zaten bu farkındalığı niye yaratıyoruz? Sivil Toplum Örgütlerini de bu sağlığın içine sokmaktır. Sağlığı daha ileriye taşıması için onların da bu Sağlık Bakanlığının çevresinde birleşip bu sağlığı daha ileriye taşımaktır. Dolayısıyla Sivil Toplum Örgütlerinin bütün katkılarında ben her zaman bulunuyorum. Onlar bir motivasyon oluyor. Dolayısıyla bu iyi bir şeydir. Evet, teşekkür ediyorum

BAŞKAN – Evet teşekkürler Sayın Bakan. Evet sıradaki konuşmacımız Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “Ne Yapacağını Şaşıran Hükümet’in Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konulu güncel konuşma istemidir. Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

28.03.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’inci Birleşiminde, “Ne Yapacağını Şaşıran Hükümet’in Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Fazilet ÖZDENEFE

 CTP Girne Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Fazilet Özdenefe.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce iki konunun altını çizmek istiyorum. Birincisi biz geçtiğimiz haftalarda divan olarak da yaptığımız konuşmada özellikle milletvekillerinin hassasiyet göstermesi yönünde tüm partilerden bir hemfikirliğe vardık divanda ki konuşmaları açık, net olsun, konu başlıkları net olsun mümkün olduğunca ve böyle olduğu noktada da konuşmanın başlığı netse hele de ilgili bakanın yani nöbetçi bir bakanın değil ama ilgili bakanın da o konuşmayla ilgili olarak gelip burda aslında o vekili bilgilendirmek suretiyle kamuoyunu bilgilendirmesi, vardığımız mutabakat buydu. Bilmiyorum Sayın Fikri Ataoğlu Mecliste mi, beni duyuyor mu? Ama konuşmamın başlığının kendisini ilgilendirdiği gayet aşikardır diye düşünüyorum. Konuşmamın başlığı ne yapacağını şaşıran hükümetin ülke turizmini getirdiği noktadır. Ülke turizminin geldiği nokta değil konuşmamın başlığı. Çünkü ülke turizmi şimdiki vahim durumuna getirilmiştir ve bununla alakalı olarak elbette ki başta Turizm Bakanının bu konuşmayı dinlemesi, varsa konuşmada herhangi bir eksiklik veya soru bununla ilgili olarak da halkı bilgilendirmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. O yüzden bir kez de buradan bunu ifade etmek isterim. Yine konuşmama geçmeden önce şu anda da hiç bakan yok salonda. Belki zile basılırsa Sayın Başkan bu arada ilgili Bakan yok dedik, nöbetçi Bakan da ayrıldı. Hiç Bakan yok şu anda salonda. İlgili bir bakan gelene kadar şu bilgiyi de vereyim ben halkımıza. Meclis İçtüzüğümüzün 40’ncı maddesini ben burdan okumak istiyorum. Çünkü bu sabah aslında gereksiz bazı noktalarda tartışmalar yaşandığını düşünüyorum bu Mecliste. Anayasaya ihlal var mıdır, yok mudur, siz bunlarla kalıyorum yapabilir misiniz, yapamaz mısınız noktasından Ulusal Birlik Partisinin Grup Başkan Vekili siz kendinizi Anayasa Mahkemesi mi sanıyorsunuz diyerek bizlere burda muhalefet vekillerine aslında bütün vekillere de bir had bildirme girişiminde bulunmuştur. Ben ilgili Bakan gelene kadar Meclis Kürsüsünden bununla alakalı da Meclis İçtüzüğünün ilgili maddesini kamuoyunun bilgisine getirmek istiyorum. Meclis İçtüzüğümüzün 40’ncı maddesi aynen şöyle demektedir. Komiteler kendilerine iletilen tasarı veya önerilerin ilk önce Anayasaya aykırı olup olmadığını incelemekle yükümlüdürler. Yani Anayasayla ilgili konuşup konuşmama bırakın komitelerin inisiyatifinde olup olmadığının tartışılması ya da vekillerin inisiyatifinde olup olmadığının tartışılması Meclis İçtüzüğü bunu birinci bir yükümlülük olarak komitelere sorumluluk olarak yüklemektedir. Meclis İçtüzüğüne göre daha böyle detayı da tartışmadan ilk önce bir komitenin bakacağı Anayasaya uygun olup olmadığıdır önündeki karar tasarısı veya önerisinin ve devamla ne diyor ilgili madde? Bir komite, bir tasarı veya öneriyi veya bunların belli kurallarını Anayasaya açıkça aykırı gördüğü takdirde gerekçesini belirterek o tasarı veya öneriyi reddeder. Komite Yüksek Mahkeme midir? Elbette değildir. Ama açık bir ihlal varsa bunu reddedeceksiniz. Siz Genel Kurulun önüne yasalaşması oylamasına dahi taşımayacaksınız diyor Meclis İçtüzüğü ve yine devam ediyor Meclis İçtüzüğü. Ancak aykırılık konusunda tereddüt varsa ilgili mercilerden görüş alıp kararını alacağı görüşe göre verir demektedir. Ve bu noktada elbette ki Savcılığın görüşü de komiteye gelmek zorundadır. Ha hiçbir zaman yasalar, bütün yasalar tamam geçer, hiçbir Anayasa Mahkemesinden dönmez mi? Hayır elbette yapılan mevzuatlarda gözden kaçan Anayasa ihlalleri olabilir. Bunlar da farklı aşamalarda Anayasa Mahkemesinin gündemine gelebilir. Ve elbette nihai karar organı Anayasa Mahkemesidir. Bunu bizler biliyoruz. Bunu bu Kürsüde duran bu partinin başkanı olan ve bu ülkede Anayasa ve İdari Hukuku alanında yıllarca emek vermiş birine herhalde anlatması gerekmez bunu kimsenin. Ama o noktaya gelinceye kadar vekilin sorumluluğu yok gibi davranıp biz yaparız, giderse de Anayasaya mahkeme çözsün sorunları demek aslında bu ülkeyi yönetme iradesine sahip olmadığınız anlamına gelir. Ve biz buna niye hassasiyet gösteriyoruz? Çünkü bu sizin ilkiniz değil, siz pandemi döneminde de bu ülkede Anayasayı bile bile göz göre göre ihlal ettiniz. Bu ülkede sizin aldığınız yasa gücünde kararlar gitti Anayasa Mahkemesine ve iptal edileceğini anladığınızda gece yarıları kararlarınızı iptal edip Resmi Gazete’lerde yayınladınız ve Sayın Başbakan Sucuoğlu’nun Meclis Kürsüsünden yaptığı konuşma da zaten herkesin bilgisindedir. Bu girişi yaptıktan sonra konuşmama başlamak istiyorum. Ama şu anda Sayın Başkan…

 BAŞKAN – Sayın Milletvekili…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) - Mecliste herhangi bir Bakan yok. Bir zile basmak suretiyle…

 BAŞKAN – Basıldı.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – Basıldı mı zile?

 BAŞKAN – Şöyle vatandaşımız sizi izliyor. Siz sorunları iletin. Bu arada biz çağrı yaptık. Herhalde gelir ilgili Bakanımız Meclis salonuna gelir.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – Vallahi ben dün Sayın Başbakan deniz bitti, sıkıntı çok büyük dedikten sonra bu denizin tekrar nasıl büyütebileceği bu ekonominin nasıl büyütebileceğiyle alakalı olarak en önemli lokomotif sektörümüz olan turizmle ilgili bu ülkenin Bakanı gelip bu Mecliste halka saygı gösterip ne yaptığını anlatmıyorsa bir anlamı yoktur diye düşünüyorum konuşmanın, ben burda bekleyeceğim herhangi bir Bakan gelene kadar, ilgili Bakan gelene kadar.

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Saat 2.00’ye Bakanlar Kurulu koydukları için arkadaşlar denetim gününde Salı 2.00’de Bakanlar Kurulu.

 SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Salı olsun diye de çok ısrar ettiler, kavga çıkardılar.

 BAŞKAN – Bütün konuşmacılarımız benzer fikirde ise oturuma ara vermek zorundayım.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Bekliyoruz.

 BAŞKAN – O zaman…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – Bekliyoruz Sayın Başkan, bekliyoruz. Çünkü özellikle Salı güne alındı güncel konuşmalar. Muhalefetin buna itiraz etmesine rağmen ve Salı günü olsun ki Bakanlarımız sizi dinlesin denildi bizlere ve oybirliğiyle değil, oyçokluğuyla Salı olursa biz sizleri dinleyebiliriz dendi.

 SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Ali Bey gönüllü Bakan.

 BAŞKAN – Evet hükümet kanadından Sağlık Bakanımız Ali Bey buraya gelmiştir. Siz turizmle ilgili konuşmanızı yaptıktan sonra herhalde Sayın Bakanımız ilgili soru varsa yanıtlar.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan. Tabii birkaç hafta herhalde Sayın Taçoy’un nöbetçi Bakanlığı bittikten sonra bu hafta da kendi aralarında çektikleri çöpte en kısayı Sayın Ali Pilli çekti diye ben anlıyorum bu noktada. Tabii ki ben kendisine çok teşekkür ederim, salona geldiği için ama bilmiyorum turizmde neler yapıldığıyla ilgili kendisinin bu toplumu Yüce Meclis vasıtasıyla bilgilendirebilecek imkanı olabilecek mi? Elbette bilemiyorum. Kendisini de açıkçası bu noktada muhakkak ki suçlamıyorum. Kendi uzmanlık alanı, kendi Bakanlığı çok daha farklı noktadadır.

 (Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ceyhun Birinci’den devralır)

 SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ (Yerinden) – Fikri Beyi aradım geliyor.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – Fikri Beyi aradınız geliyor. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Altı dakika kaldı diye görülüyor sürem. Belki o süre tekrar revize edilirse Sayın Bakanın gelmesiyle birlikte konuşmama başlayayım ben de bu noktada. Evet dün Sayın Başbakan katıldığı bir web programında sabah saatlerinde şöyle bir ifade kullandı. O kadar sıkıntılı günlerden geçiyoruz ki bunun üzerine söylüyordu bu ifadesini. Biz de ne yapacağımızı şaşırttık. Bakınız; bunu bugün sokakta eylem yapan belediyesi kapanacak mı, kapanmayacak mı bilmeyen intibakı nere olacak, bilmeyen ya da dün aldığı ağır elektrik faturaları sonucunda ayın sonucunu nasıl getireceğini bilemeyen insanımız demiyor ne yapacağımızı şaşırttık içinde olduğumuz bu noktada. Bugün bunu bu ülkenin aslında bu krizi, bu kaosu yönetip çözmekle yükümlü olan Başbakanı söylüyor. Ne yapacağımızı şaşırttık. Evet Sayın Başbakan ve değerli kabine üyeleri, siz ne yapacağınızı şaşırttınız. Uzun bir süredir de şaşırtmıştınız ve uzun bir süredir de şaşkınsınız zaten. Bize bilmediğimiz bir şey söyleyin. Yine ne dedi dün Sayın Başbakan, bu Meclis Kürsüsünden söyledi hem de bunu. Arkadaşlar dedi deniz bitti, sıkıntı çok büyük. Şimdi ben burdan bu deniz neydi, nasıl bitti, kimler tarafından bitirildi, bu biten deniz koşullarında nerelere ne atamalar yapılıyor, ne kararlar alınıyorun detayına girmeyeceğim. Elbette ki bunlar ayrı tartışma konusudur. Ama evet bu olgunun da farkındayız. Burdaki milletvekilleri farkındadır ya bunun niye çıktı Sayın Başbakan bize denizin bittiğini açıklayarak mühim bir bilgi vermiş addedil kendisini. Bu toplum zamlarla, yoksullukla boğuşan her geçen gün dibe vuran bu toplum denizin bittiğinin ve ekonomideki krizin elbette farkındadır. Zaten gelinen noktalarda bugün bu Hükümet ne yapacağını şaşırmasa, şaşkın şaşkın etrafta dolaşmasa bakanlar , insanlar birçok noktalarda fedakarlık yapmaları gerektiğinin bilincindedir. Kimse sizden pandemi yokmuş gibi, pandemiden, pandemi sonrası koşullar yaşamıyormuşuz gibi işte Rusya Ukrayna savaşının küresel anlamda yarattığı ekonomik anlamdaki etkiler yokmuş gibi önlemler almanızı ya da ülkeyi yönetmenizi beklemiyor ki. Halk nihayetinde bütün dünyanın ama bizlerin daha da çok sıkıntılı günlerden geçtiğini biliyor ama tüm bu kaosun içerisinde Hükümet olarak sizlerin bu krizi toplumun her bir bireyi özellikle kırılgan grupları asgari hasarla atlatacak şekilde iş yapmamızı bekliyor. Yani nedir de çıkılıyor televizyonlara bu Kürsülere ve deniz bitti yoktur e biliyoruz yahu biz de sıkıntıların büyük olduğunu. Vazgeçin yapamayacaksanız. Gerçekten vazgeçin. Bize gelip burda bizim bildiklerimizi bize ifade ettiğinizde geri ülkeyi yönetmiyorsunuz. Böyle bir noktada ben beklerdim ki ekonomideki bu kadar ciddi bir daralma olduğu dönemde hani vasat, ortalama bir zeka ile baktığımda bu olaya gelirler azaldı deniz bitti Başbakanın tabiriyle nasıl yerine koyacağız? Ne kadarını koyabileceğiz bunun planlamasını yapasınız ve bu ülkede yıllardır biz demiyor muyuz, siz demiyor musunuz, hepimiz demiyor muyuz ki turizm çok önemli bir sektördür, turizm lokomotif sektördür. E sizin lokomotif sektöre bakış açınız bu mu? Nedir sizin bu lokomotif sektöre bakış açınız daha doğrusu ben bunu sormak isterdim Sayın Fikri Ataoğlu bugün buraya gelseydi. Yani kendisini takip ediyoruz ki Sayın Fikri Ataoğlu dört yıldır bu ülkede herkes değişse de değişmeyen Turizm Bakanıdır. İşte geçtiğimiz haftalarda galiba bir gastronomi fuarına gitti onun dışında da biz Turizm Bakanlığının müthiş atılımlarını medyadan takip ediyoruz kısa bir süre önce kendi atadığı müdürlerini danışmanlarını görevden alıyor, yenilerini atıyor. Bu yani Turizm Bakanlığının icraat olarak bu topluma sunduğu bu. Yıllardır artık 2020’den beri sizi uyarıyoruz. Turizm en çok ihtiyacımız olan planlama açısından sektör olarak pandemi sonrasındaki o zamanlar Rusya Ukrayna savaşını bilmiyorduk, öngörmüyorduk krizleri görüyorduk ama işlerin bu raddeye geleceğini öngörmüyorduk ama bu kadarını öngörebiliyorduk söylüyorduk size 2020’yi heba ettiniz. 2021’i heba ettiniz. Aman etmeyin dedik 2022’yi kurtaralım şu anda 2022 de bitti 2023 ne olacak? Hükümet Programında birinci madde anket yapacağını açıkladı bize Sayın Fikri Ataoğlu Hükümet Programında bunu koydular anket yapacakmış. Ne oldu o anketlerin sonuçları? Nasıl bir şey katacak bize? Evet, anket yapıldı bitti turizmin canlanmasına herhalde Sayın Başbakan gibi şaşırmıştır Sayın Turizm Bakanı diye düşünüyorum. İki yol boyunca yok denecek kadar az bir şekilde destek sağlandı turizm sektöründeki işletme sahiplerine de, çalışanlara da. Sınırlarımız ki bu kısmı sizi de ilgilendiriyor Sayın Pilli birçok ülkeden daha uzun bir süre kapalı kaldı çok daha farklı koşullar yaşandı, küçük bir ada ülkesi olduğumuz bilinciyle hareket etmedik. Maalesef pandemi süreci de kötü yönetildi ve bugün az önce konuşuldu ilaç bulamayacak noktaya geldi bu ülkenin inanı ve bütün bu problemler akümüle etti. Ciddi şekilde zarara uğradı işletmeler, personellerini kaybettiler insanlar işsiz kaldı. TL değer kaybetti ciddi şekilde bu arada. Dünya genelinde evet büyük bir enflasyon var. Gelişen ülkelerde de bu enflasyon var. Savaşın tetiklediği ek problemler de var ama tüm bunlar yaşanırken küçük bir ada ekonomimiz hizmet sektörüne bel dayadığımız unutularak bir stratejik planlama dahi yapamadı şu anki Bakan ve şimdiki Hükümet zaten bir aydır oldu biz kurulalı diyor Sayın Başbakan. E, bir aydır siz bir şeyler yaptınız ama daha fırsatınız kalmadı yok bir aydır siz Elektrik Kurumunun yönetim kurulu kim olacak? Meclise müdür kim atanacak? Turizm Bakanlığına kim atanacak? Siz bunları yapıyorsunuz. Siz strateji planlama üzerine bir şey yapsanız ama daha bunların meyvelerinin toplanacak zamanı olmadığını biz de bilecek bilgideyiz. Ama siz bunların hiçbirini yapmadığınızda e bize biraz fırsat verin dediğinizde anlayışlı olmamız beklemezsiniz. Ortada bir efor görmemiz lazım ve dememiz lazım evet bu efor ortaya konuluyor kısa, orta, uzun vadede bizleri bunlar bekliyor. Ama siz kısa, orta, uzun vadeyi değil akşamı dahi planlayacak, öngörecek noktada değilsiniz yahu.

 Ulaşım fiyatları Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilet fiyatları şu anda çok yüksek bu ülkeye. Hafta arası bile sadece İstanbul’dan gidiş geliş 2 Bin 400 ve 6 Bin TL arasında değişiyor. Hafta sonu bu fiyatlar daha çok daha da yukarılara çıkıyor. Yani düşününüz en basit, en çok geçmişte gidilip gelinilen noktalardan bile olan İstanbul tek yön artık 3 Bin TL’ye gelinebiliyor İstanbul’dan bu ülkeye. Havayolu şirketleri sayısı sefer sayıları yeterli değil bu ülkede. Hepinize mesaj gelmiştir Sayın Erhan Arıklı geçen gün vekillere bir şey attı mesaj attı telefonlarımıza çok merak ediyordunuz dedi falanca gün gelin sizi götüreyim yeni terminal binamızı göresiniz. E, gittik gördük diyelim velev de bitti o terminal binası, velev bütün sorunları da çözüldü ve 111’inci temel atmadan sonra 112’nci de açtınız Ercan Havaalanını diyelim ne olacak? Sefer sayısı değişmediğinde, uçak sayısı değişmediğinde büyük kocaman terminal binası pist olduğunda ne değişecek bu ülkenin geliş gidişler açısında ve turizm açısından? Bunun izahatını istiyoruz. Konuştu mu Sayın Bakan bu sefer sayıların artırılmasıyla ilgili? Konuştu mu farklı havayolu şirketleriyle. Bunun cevabını bu toplum duymak istiyor Sayın Bakan yok. 2022 kaybedildi, 2023’de ne olacak? Sayın Bakan yok. Bugün o büyük kitle turizmi yapan dediğimiz oteller, gazinolu oteller bile ciddi sıkıntılar yaşarken varın gelin siz küçük butik otellerin, küçük işletmelerin halini düşünün. Bugün 2017’den beridir teşvikler ödenmiyor zaten o teşvik sistemi de ortadan kalktı ve bugün artık kar elde etmesi de hiçbir işletmenin mümkün değil.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizm dediğim gibi az önce de organik bir yapısı vardır. Stratejik olarak uzun vadeli planlamak zorundadır ve süreklilik temelinde yapılmalıdır bu. Bizim turizm planımız yok. Bütün kesimleri kucaklayan bir turizm örgütü yapısını oluşturamadık aldığı kararlar hayata geçebilecek yönde. Toplantılar yapılıyor ekonomik örgütlerle, veriler alınıyor o kadar. Gelinen nokta ne? Deniz bitti, sıkıntımız büyük. Muhalefet yapıcı öneriler sunuyor. E, ne yapalım biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Bu cevaplar kabul edilebilir değildir. Larnaka’ya kaydı şu anda yurtdışı operasyonları. Türkiye ile ilgili ciddi bir sıkıntımız var bugün İstanbul’dan Kıbrıs’a geleceğine bir kişi 3 Bin TL tek gidiş Antalya’ya 400 liraya gidiyor. Yurtdışından gelecek olanlar zaten artık gelemiyorlar Ercan üzerinden maddi açıdan da mümkün değil, sefer sayıları yüzünden de mümkün değil tamamen bizim yurtdışı operasyonlarımız da Larnaka’ya kaydı. Ne güzel dedi dün Sayın Sunat Atun enerji dedi stratejik bir alandır dedi, bizim aylar süren akaryakıtımız olması lazım dedi ve bu stratejik noktada dedi biz bugün Güney’den almasak enerjisiz kalırız bu kabul edilemezdir dedi Sayın Atun. Evet, tarihin bir cilvesi size. İki eşit egemen Devlet derken siz bugün evet özelden AKSA’dan ve Güney’den enerji almazsanız bu ülke karanlığa bürünür. Ve evet yine tarihin cilvesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bugün bu ülkeye Larnaka üstünden Güney’den turist gelmezse bu ülkeye yurtdışından da turist gelemeyecek noktasındayız. Bu tarihin cilvelerini bizlere yaşatan en büyük tarihin cilvesi siz Hükümete selam olsun.

 BAŞKAN - 20 dakikanız doldu Fazilet Hanım.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – 10 dakikaya yakınını Bakan bekleyerek geçirdim Sayın Başkan o yüzden bir beş dakika daha rica edeceğim Sayın Ali Pilli geldiğinde konuşmanın yarısından fazlası süresi dolmuştu burda. Toparlayacağım ama merak etmeyin Sayın Başkan.

 Denizyolu ile alakalı da sıkıntılar var. Hala daha bugün vardiya sistemine geçmedik limanlarda, gümrüklerde bugün hafta arası mesaiden sonra özel şirketleri ödüyor eğer taşımacılık yapanlar gelecek insan varsa. Hafta sonları da aynı şekilde. Hatta aynı saatlerde gelen birden fazla gemi varsa her biri ayrıca aynı parayı ödüyor. E, nasıl olacak bu maliyetler artmayacak da rekabet edebilecek taşımacılar ve oteller içinde bulunduğumuz durumlarda? Lojmanlara artan talepler var personel ayrılıyor birçok üçüncü dünya ülkesinden gelen insanlar. Çünkü artık TL’nin değer kaybı karşısında kurtarmıyor bu insanları. Uyarmadık mı biz sizi? Biz demedik mi bu ülkede ekonomiyi küçültmeyin emek piyasası darmadağın olacak ve başımıza yıkılacak. Nedir de şaşırıyorsunuz? Nedir de ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz? Siz getirdiniz bu noktaya kendiliğinden gelmedi. Pandemi var diye de gelmedi. Savaş var diye de gelmedi. Siz bu noktaya getirdiniz ülkedeki her alanı ve evet turizmi. Giderler öngörülemeyecek şekilde arttı. Zaten bu ülkede dünyada belki de hiçbir ada ülkesinde olmayan all inclusive sistemi var. Bunu kaldırmayı hedefliyor mu Sayın Fikri Ataoğlu? Bugün bu ülkeye gelen turist günde üç öğün yemeğini otelde yeyince ne zaman çıkacak dışarıya da tarihi eserlerimizi görsün ya da bir restoranımızda, bir işletmemizde bir kahvesini çayını içsin, yemeğini yesin? Bu zaten yapılmamış bunu planlamak yerine rekabet koşullarını da zorluyor all inclusive’lerde. Çünkü Kasım’da veriliyor all inclusive fiyatlar, her şey dahil full board denilen fiyatlar. E, siz içkiye alkole öyle bir zam yaptınız ki artık o fiyatlar da birbirini tutmuyor bir bardak bira 7 lirayken 17 TL oldu otellerde şimdi. Yani hem ülkedeki restoran işletmelerini öldürüyorsunuz, hem ülkedeki insanların kaynaşma ortamı olan Kıbrıslı Türklerin dün bunlar konuşuldu detaya girmeyeceğim o meyhane kültürünü ve meyhaneleri ve işletmecileri varta alıyorsunuz hem de değiştirmeniz gerekirken değiştirmediğiniz bu tam board all inclusive denilen sistemi de zaten öldürüyorsunuz ve bugün oldu hala daha iki haftadır azaltılacak, değerlendirilecek dendi bu rakamlar. Herhangi bir rakam alamıyoruz temizlik ücretleri yüzde yüz artış var. Çünkü burda üretilse bile ham madde ithal Dolar üstünden ödeniyor. Bununla ilgili nasıl bir destek sağlıyorsunuz otel işletmelerine? Elektrik üç kat arttı hiç bu noktada bir şey demeyeceğim yeterince bu konuyla ilgili zaten herkes vakıf geldiğimiz noktada. Gazı konuşmuyoruz. Gaz fiyatları da arttı ve evet iş piyasası, emek piyasası zaten ciddi şekilde sıfırlandı.

Peki, tanıtım için ne yapıyorsunuz Sayın Fikri Ataoğlu eğer bir yerden bizi buralardan izliyorsanız yüce Cumhuriyet Meclisinde Sayın Başkan yüce Kürsüden sesleniyorum Sayın Fikri Ataoğlu’na tanıtım için ne yapıyorsunuz? 2023’de ülke ekonomisinin bir nebze olsun nefes alması için ne yapıyorsunuz? Rus pazarını kaybeden Akdeniz çanağında turizm yapan komşularımız ve rakiplerimiz agresif bir şekilde tanıtım, reklam ve paketlerle farklı piyasalara girmiş durumdadırlar şu anda. Polonya, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere düşük fiyatlar veriliyor. Fiyatlar kırılıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Milyon Rus turist gelmişti Türkiye’ye 2 milyon da Ukraynalı, şimdi o açığı kapatmak için çok agresif pazarlama yöntemleri geliştirdiler, aynı şekilde Güney Kıbrıs da. Çünkü o açığın bir yerden kapanması lazım. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanı ne yapıyor bu konuda? Buradan bunu soruyorum ve elbette konuşmam bittiği için diğer notlarımı okumayacağım ama yani bu ülkede Girne Antik Liman gibi, St.Hilarion Kalesi gibi, bir çok noktada hem burada yaşayan tüm insanların hayatının bir parçası olabilecek, hem de gelen turistleri hayran bırakabilecek bu kadar tarihi eserimiz varken bunlarla ilgili olarak da herhangi bir şey yapmaması, çöplük içinde, pislik içerisinde olması bu yerlerimizin ve turizme entegre edilememesi de elbette ayrı bir konuşma ve ayrı bir üzüntü konusudur. Bunu da başka bir zamana bırakıyorum.

 Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Fazilet Özdenefe.

 Dördüncü sırada Halkın Partisi Milletvekili Sayın…

 SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ (Yerinden) - Bir cevap vereceğim.

 BAŞKAN – Efendim… Sayın Ali Pilli buyurun Kürsüye.

 Buyurun, hitap edin Yüce Meclise.

 SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi tabii pandemi dönemindeki pandeminin iyi yönetilmediğini çıkan arkadaşımız Fazilet Hanım belirtmişti burada ama ben bunu asla kabul etmiyorum. Ülkemizde pandemi süreci diğer ülkelere nazaran çok iyi bir şekilde yönetilmiştir. Eksiklerimiz olabilir ama iyi yönetilmedi kelimesini ben kabul etmiyorum. Bir kere kapandık dedi. Evet, kapandık. Biz kapandık ama bizden sonra da bizim yaptığımız uygulamaları dünya ülkeleri uygulamaya başladı gerek Fransa, İtalya, Almanya ve sağlıkta çok çok ilerde olan bu zengin ülkeler maalesef alt yapıları bir anda çöktü ve solunum cihazları bile yetersiz kaldı ve kişiler, hastalar üzerinde solunum cihazlarını tercih ediyorlardı. Yaşlıdan alıyorlardı oksijen yetersizliği olduğu için ve gence veriyorlardı. Biz altı solunum cihazıyla kapanmayıp da ne yapacaktık? Evet, o zaman ne olacaktı biliyor musun? Eğer o zamanki Covid şu andaki vakalar olmuş olsaydı doktor arkadaşlarım biliyor, günde 40-50 kişi ölecekti, bunu hesapladım ben ve uzmana da sordum, evet dediler. Maalesef biz o dönemde çok doğru bir hareket yaptık ve kapandık. Hastanelerimizin önünde 40-50 kişi günde solunum zorluğundan ölecekti. Biz halkımıza bunu nasıl izah edebilirdik? Onun için kapandık, ekonomik kriz oldu, falan ben bunu asla kabul etmiyorum. Para her zaman kazanılır ama sağlık geri dönmez. Onun için biz o dönemi çok iyi yönettik, altyapımızı güçlendirdik, pandemi hastanesi solunum cihazlarımızı altıdan 200’lere çıkarttık, yoğun bakımlarımızı arttırdık, pandemiyle mücadelede aşılar geldi, aşılarımızı yaptık ve sonra da açıldık ve bugün sizler tarafından ölüm vakaları çoktur deniliyor. Ama dünyaya baktığın zaman ölüm oranı olarak biz 33’üncü sıradayız. Vaka sayısına bakıp da bu uluslararası nasıl hesap ediliyorsa hesap ettiğin zaman biz, tabii küçük bir ülke olduğun zaman eskiden tabii üç günde, beş günde, on günde bir tane hasta ölürken şimdi tabii ki bu dönemde iki kişi, bir kişi, üç kişi ama ölenlerin, kaybettiğimiz hastaların da büyük bir çoğunluğu biliyorsunuz aşısız ve de kronik vakalardır. Onun için ölüm oranı olarak biz dünyada 33’üncü sıradayız, bunu istatistiklere bakabilirsiniz ve görebilirsiniz. Ama bu ölümlerin de olmaması için hiç ölüm olmaması için çalışmalarımız var. Ama burada da sebepleri, kendiniz de söylüyorsunuz, buradaki sebep nedir? Evet, bazı yaşlı kesimin kronik hastalarının aşılarını ihmal etmelerinden kaynaklanır. Bu da Sağlık Bakanlığının onlara ulaşmaması falan veya değildir. Belki bizim de tabii, mutlaka bir şeyimiz vardır ama burada maalesef biz son zamanlarda, son zamanlarda biz, hepimiz Covid’le korunmayı bıraktık. Ne maske takıyoruz, ne mesafeyi uyguluyoruz, ne de, ne de hijyen şartlarına… Bu Mecliste kapalı, kapalı yerlerde biz maske takılma şeyi vardı, Sağlık Üst Kurulunun aldığı karar vardır. Hani bu Mecliste bir kişi maske mi takıyor? Takmıyoruz. Yahu şimdi bunu, burada bir ihmal var. onun için buradan bütün halkıma tekrar buradan çağırıyorum. Evet, aşılarını herkes yapsın. Mutlaka, özellikle bu sağlıkta kronik vakalar ve yaşlı kişiler özellikle kış aylarında bu bir temel sağlık kuralıdır. Kış aylarında mutlaka kronik vakalar, yaşlı kişiler mümkün olduğu kadar toplu yerlerde olmamalıdır. Yani mutlaka evde izole olmalıdır veya insanların fazla gitmediği yerlerde dolaşmaları gerekir. bir ikincisi de maske taksın, hijyen kurallarına uyması gerekmektedir. Çünkü biz eskiden de yaşlı hastalarımıza, kronik hastalarımıza ne öneriyorduk, diyorduk ki grip aşılarınızı yapın. Şimdi de Covid aşılarınızı yapın, grip aşılarınızı yapın ve mümkün olduğu kadar toplu yerlere gitmeyiniz. Ama bakıyoruz ki biz gençler de, torunlar da, bilmem ne yaşlı hastalarımızı gidip korumuyoruz, dolaşıyoruz. Covid biliyorsunuz Omicron tamamen çok vaka, tamamen aseptomatiktir, farkında değilsin bile geçirdiğini. Dolayısıyla bu çocuklar gidiyor dedesine, nenesine kronik vaka hastalarının yanına gidiyor, bulaştırıyor. E onların mutlaka ve mutlaka çoğunun ağır geçiyor ama bu vaka sayımız yine dünya standartlarında kaybettiğimiz vaka sayıları dünya standartlarında düşüktür ve kronik vakalarımızın çoğu da aşılıdır. Yaşlılarımızın çoğu aşılıdır ve yakalanan kronik vakaların büyük bir kısmını da kaybetmiyoruz, ben görüyorum. 90 yaşında, 100 yaşında kronik vakalar vardır, 80 yaşında, 70 yaşında. Bunlar büyük bir çoğunluktadır ama bunlar da bu Covid’i atlatıyor. Dolayısıyla Covid mücadelesinde biz başarılıyız.

 Diğer turizmle ilgili Fikri Bey size daha sonra cevap verir. Ancak şeyle ilgili, Hükümetimiz şu anda aşağıda Bakanlar Kurulu toplanıyor. Evet, doğrudur belediyelerle ilgili, bir şey, belediyedeki reformla ilgili konuşmalar işte oradaki son halinin verilmesi için bir de elektrikle ilgili, gerçekten doğrudur. Yani elektrikteki gelen faturalar herkes, yani sokağa çıktığın zaman herkes diyor ki kabul edilebilir durumda değildir bu ekonomik krizde. Ama Başbakanımız da söylemiştir, bunun hakkında bir düzeltilme yapılması lazımdır. Onun için Fikri Bey de geldi. Yani gerçekten elektrik faturalarını aşağıya çekmek gerekir. Şimdi elektrikte, elektrikle ilgili de birkaç kelime söylemek istiyorum. Bir kere enerji bir ülke için çok önemlidir. Kısa vadede yapılacak şeyler var, ortada vadede yapılacak şeyler var ve uzun vadede yapılacak şeyler var. Bana göre biran önce uzun vadede bu ülkenin elektriğinin nasıl olacağını planlamak lazımdır. Bu da bu küçük ülkede, bu Ada ülkesinde mutlaka ve mutlaka bir yere entegre olmamız lazım ve alternatif mutlaka büyük bir, bu Türkiye mi olur, bence Ortadoğu’dan başlayıp Avrupa’ya giden bir hat üzerinde entegre olup ve bununla da bizde ülkemizde alternatif enerjiler de bu hattın içine verip elektrik faturanı düşürmek lazım. Bu uzun vadededir tabii. Mutlaka bunun uzmanları vardır. Bunun üzerinde çalışılması gerekir ve bunun çözümü mutlaka ve mutlaka olması lazım. Eğer bir ülkede enerji pahalıysa o ülkede yaşam çok zordur. Eğer bir ülkede enerji ucuzsa o ülkede hayat daha güzeldir. Biliyorsunuz enerji için dünya savaşları oluyor. Bugün Ortadoğu’daki savaşların büyük bir kısmı enerji içindir.

 Evet, Fikri Bey geldiğine göre ben iniyorum.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Sayın Başkan, bir sorum olacaktı Sayın Bakana.

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Erkut Şahali.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sayın Bakan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin son açıkladığı kararlar içerisinde Covid pozitif kişilerin yedinci ve onuncu günde test yapacakları ve negatif PCR test sonucuna göre karantina süresini sonlandıracakları yazılıyor. Bunun dışında herhangi bir uygulamanın da kabul görmeyeceği ifade ediliyor. Bu durumda 31 Mart günü Covid pozitif olduğunu duyuran bir hastanın izolasyon süreci sizce ne zaman sona erer? Birinci sorum bu, ikinci sorum; bu izolasyon sürecine aykırı hareket etmiş bir kişi nasıl bir işleme tabi tutulur ve üçüncü sorum, bu izolasyon süresine aykırı hareket edebilecek ayrıcalıklı kişiler listesi Bakanlığınız tarafından yayınlandı mı? Teşekkür ederim.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Şimdi tabii biraz önce dediğini gibi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun aldığı bir karar var. Nedir karar? Pozitif olduğu günden itibaren yedi ve on gün arasında yedi gün izole olup, yedi gün ve on gün arasında bir PCR yapıp eğer negatifse çıkabilir, izole sonlandırılır. Eğer pozitif çıkarsa on gün sonra tamamen serbest kalır. İster yapsa veya yapmasa, yapılan bütün istatistiklerde ve yapılan çalışmalarda on günden sonra bulaştırmadığı söylenmektedir ve birçok ülkeler, dünya ülkeleri bunu uygulamaktadır. Şimdi tabii bu soruyu sormanızdaki sebep…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Kamuoyunun bilgilenmesi açısından sordum Sayın Bakan.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Neyse, ben şunu söyleyeyim, eğer Zorlu Beyle için soruyorsunuz, anladım ben, Meclis Başkanımızla ilgili. Ama orada biz bunu inceledik Bakanlık olarak. Şöyle, şöyle bir şey…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Ben Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları çerçevesinde sordum Sayın Bakan.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Şimdi Sayın, Sayın Meclis Başkanımızın bir kere test yaptı, Çarşamba günü yapıyor testini, evde test yapıyor, bu testi de antijen testi, kendi yapıyor, evdekiler yapıyor ve orada pozitif çıkıyor. Şimdi orada bir antijen yapılıyor ama o antijen pozitif çıkıyor ama Perşembe oluyor, Cuma oluyor, Cumartesi, Pazar oluyor. Orada Sayın Meclis Başkanımız, ben muhtemelen şeyim, ben izole olayım falan dedi ve PCR yaptırmıyor. Yani ve PCR’nı Pazar günü yapıyor.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) - Bir hafta, pazardan başladı.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Şimdi bir dakika, Pazar günü yapılan bir PCR’da negatif çıkıyor, antijen negatif çıkıyor. Şimdi burada enteresan bir durum var. Acaba ve hiç, bu Meclis Başkanımızda hiçbir bulgu yoktur. Acaba Çarşamba günü yapılan antijen testi pozitif miydi? Yani Covid miydi Meclis Başkanı, yoksa değildi? Burada bir soru işareti var.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sayın Bakan şunu mu söylüyorsunuz? Sağlık Bakanlığı…

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Bir dakikacık, bir dakikacık, bir dakikacık. Ben yapılan…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sayın Meclis Başkanının pozitif PCR’ını görmedi diyorsunuz?

 ALİ PİLLİ (Devamla)- Şimdi bak anlatıyorum…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- E anlattığınızdan bunu anlıyoruz, anlayarak gidelim.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Negatiftir, pozitif PCR yapılmadı, pozitif PCR yok.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı…

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Hayır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Pozitif PCR testi yapmamıştır diyorsunuz.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Negatif diyor, PCR testi negatifti. Çarşamba gecesi yapılan test antijen testiydi. Ama antijen testleri için de kontrolü için mutlaka bir PCR testinin yapılması gereklidir. Yani biz antijen testi yapıldıktan sonra mutlaka bir PRC testi yapmak ve onaylamak gerekir. Çünkü antijen testlerinde bazen yanıltıcı bilgi de verilebilir, hatta orada belli bir süreden sonra iki çizgi oluyor, yani pozitif oluyor. O süre çok önemlidir. Ben kendim de yaptım, ben baktım ben de yanıldım, ben de Covid oldum, baktım negatif çıkıyorum, onu bıraktıktan sonra baktım belli bir süre geçtikten sonra iki çizgi çıkıyor. PCR yaptıktan sonra gerçekten yani burada yanıltıyor seni. Onun için burada bir soru işareti. Bunun soruşturmasını yaptık… Bir soruş…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sayın Bakan o zaman Sayın Meclis Başkanı Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu aracılığıyla kamuoyunu yanılttı mı demek istiyorsunuz?

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Hayır, öyle demedim. Şimdi orada…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Cumhuriyet Meclisi Basın bürosu aracılığıyla 31 Martta Sayın Meclis Başkanının Covid pozitif olduğu açıklandı kamuoyuna resmi kanaldan ve izolasyon sürecinin başladığı ifade edildi.

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Orada…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Bizim bundan anlamamız gereken şey Sayın Meclis Başkanının 31 Mart itibariyle sıfırıncı gün…

 ALİ PİLLİ (Devamla) - Evet…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Covid pozitif karantinasında olacağıdır.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam ama orada PCR yapılmadan…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Dolayısıyla…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Bunu Covid olarak kabul etmiyoruz Sağlık Bakanlığı olarak.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Sağlık Bakanlığı, Meclis Başkanlığı Basın Bürosu aracılığı ile yapılan bir açıklamayı muteber kabule etmek durumunda değil midir?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tabii.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Sizin kayıtlarınızda eğer pozitif…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – PCR yoksa Sayın Meclis Başkanının bu konuda harekete geçmeniz gerekmez miydi peki?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Efendim anlamadım. Bir daha…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Eğer sizin kayıtlarınızda Sayın Meclis Başkanının Covid pozitif olduğuna dair bir bulgu yoksa ama kamuoyuna resmi kanaldan bir açıklama yapılıyorsa Sayın Meclis Başkanı Covid pozitiftir diye. O zaman sizin bunu kayıt altına alacak bir girişim yapmanız gerekmez miydi?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Ama daha sonra tekrar negatif olduğunu PCR’ı negatif olduğu açıklanmıştır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Arada üç gün var Sayın Bakan.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Arada üç gün ama üç gün sonra bu açıklanıyor. Diyor ki; PCR negatiftir. Yani orada bir yani antijenin pozitif olması Covid anlamına gelmez.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Sayın Bakan, ben sizi daha fazla konuşturmayacağım. Çünkü konuştuk sonra…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Hayır, hayır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Testlerin güvenilirliği sorgulanır hale geliyor söyledikleriniz.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Hayır, hayır, hayır. Onu bak!...

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Bakımından.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Bak!...

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Covid pozitif kişisel olarak Covid pozitif bulgusu olanların bu bulguyu gizleyerek hareket edebileceğine dair bir alan yaratıyorsunuz izahat verdik sonra.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Hayır, hayır, hayır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Dolayısıyla ben başka bir soru sormayacağım size.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Yok, yok sen soru sordun ama. Şimdi ben sizi kamuoyunu asla yanıltmıyorum burada.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Tamam Sayın Bakan.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – PCR Testleri bak! PCR Testi olsun, antijen testi olsun negatif çıkması için, negatif çıkarken alım çok önemlidir. Yani bir dakikacık, bir dakikacık.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Sayın Bakan, bak kızacaksanız ben de kızarım.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Yok kızma…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Nasıl alındığı umurumda değildir. Devletin resmi kanalları aracılığıyla yapılmış duyurulardan bahsediyorum.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Yahu ben size, ben size şeyi açıklıyorum şimdi.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Dolayısıyla sizin gıyabınızda olmuş ve bitmiş bir süreçtir deyin ve kapatın Sayın Meclis Başkanının vaka durumunu. Çünkü bu anlaşılır değil bizim açımızdan.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Sayın Başkan, ben de bir soru sormak istiyorum.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Bir hekimsiniz, Sayın Bakansınız. Dolayısıyla verdiğiniz izahat bizim için son derece önemlidir.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam verdiydim zaten.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Devletin bir kanalı aracılığıyla resmi olarak yapılmış bir duyuruda eğer sözünü ettiğiniz gibi bir usul söz konusuysa Sağlık Bakanlığı açısından bu kabul edilir değildir. Dolayısıyla bunu daha fazla uzatmayalım bence.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Şimdi burada bir kişinin…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – İradi bir konu değildir Sayın Bakan.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam. Yani pozitif…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Pandemi koşulları devam ediyor.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam pozitif yahu ne ise.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Hekim olmayanların iradesine kalacak bir konu değildir bu.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Fazla daha fazla konuşmak istemiyorum ama bir kişinin…

 DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan PCR Testlerine lütfen…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Bir kişinin kim olursa olsun bir kişinin pozitif kabul etmemiz için antijen testi yapıldığı zaman biz bakıyoruz evet antijen güvenilir değildir anlamında değildir. Güvenilirdir. Ancak biz yine de bu antijeni yaptıktan sonra eğer pozitif çıkıyorsa arkasına bir PCR yapıp bunu pozitif olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bunu demek istiyorum ben. Daha fazla bu konu üzerinde gitmek istiyorum.

 Teşekkür eder saygılar sunarım.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Sayın Başkan, bu konuda bir soru sormak istiyorum. Bir sorum var Sayın Bakanım hekim olarak. Şimdi bir genel bilgilerimiz doğrultusunda bir kişi Korona pozitif çıktığı tarihten itibaren negatifleşme süresi baktığımız zaman ülkemizde de bütün dünyada da bellidir. Bu süre de minimum yedi günden önce genellikle olmuyor. Şimdi bu konuda Sayın Meclis Başkanımızın Perşembe gün pozitif olduktan sonra aradan yaklaşık 4-5 gün geçtikten sonra negatif olması ve tabii ki bunun yanında da sizin Bakanlığınız tarafından belirttiğiniz pozitiflikten itibaren minimum yedi gün biliyorsunuz bir şey süreci vardır. Tecrit süreci vardır. Bu konuda bunu izah edecek bilimsel bir yaklaşımınız var mı? Varsa bunu duymak istiyorum.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Şimdi biraz önce dedik zaten. Biz Sağlık Üst Kurulunun almış olduğu bir karar var. Nedir bu karar? PCR’ı pozitif olan bir kişinin yedi gün izole ediliyor. Yedi gün ile 10 gün arasında bir test yapılıyor. Eğer negatif çıkıyor izolasyonu bitiyor. Ancak pozitif çıkarsa 10 günden sonra biz diyoruz ki siz test yaptırıp yaptırmazsanız bile şey edin diyoruz.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Ama senin Meclis Başkanımıza bu uygulanmadı mı?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Ama bunu, bu bir dakikacık. Bunu sen bilimsel diyorsun bana.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Evet.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Meclis Başkanımız dışarıya. Şimdi bu bilimsel bir şeydir. Bütün dünya da unu uyguluyor. Şimdi Çarşamba günü biri eğer pozitif olmuşsa şimdi bak pozitif olmuşsa pozitif ama pozitif olmuşsa bunun üç gün içerisinde negatife dönmesi iki şık vardır. Ya birinci şık yapılan test yanlıştı veya ikinci şık daha önceden pozitif olmuştur farkına varmıştır. Yedi veya 10 gününü tamamlamıştır ve negatife dönmüştür. Şimdi burada bir kişi eğer yedi gün Çarşamba günü pozitif oluyorsa ama bu pozitif antijen testiyle pozitif oluyorsa ve burada bir PCR yapılmıyorsa ve üç gün sonra PCR yapılır ve negatifse siz de bir doktor olarak bu ya muhtemelen birinci ihtimal yanlıştı bu şey. Yanlıştı derken…

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Sayın Bakanım, olasılıklarla gidemeyiz.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Covid değil olasılıklar vardır. Siz bana bilimsel olarak sordunuz.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Hayır ama burada Mecliste…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Siz bak!

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Milletvekilleri var. Personelimiz var.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Sayın, Sayın siz bana bilimsel olarak sordun. Ben de sana bilimsel olarak. Kişiyi karıştırmıyorum.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Üst Kurulu Kararları bir bütün değil mi?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Onun için bu nedir? Yahu şimdi bu…

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Allah Aşkına!

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Tamam yani orada şimdi bu bir kişi biz…

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Yani pozitif iken minimum yedi gün…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Bir kişiyi biz pozitif olarak kabul etmiyoruz. Eğer bir kişi sadece antijenle…

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) - Yani biz Çarşamba gün…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Hayır izole olması gerekir olabilir. Ancak kesin bunun şey olması için hatta PCR yaptıktan sonra pozitif olsa dahi 2’nci bir kontrol yapıyoruz yahu.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – E, burada ikinci kontrol yapmadık negatiften sonra?

 ALİ PİLLİ (Devamla) – İkinci kontrol var.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Biz pozitif olanlara Sayın Bakanım, ikinci kez negatif…

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Onun için şimdi tamam teşekkür ederim sağolun.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Olduğu zaman ikinci test ne ise bu konuda yani Meclisi riske attık diye düşünüyorum. Yani bunların tabii ki vatandaşın gözünde de biz o zaman niye yedi gün evde kalıyoruz? Niye biz bu kadar test yaptırıyoruz diye bana sordular.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Teşekkür ederim, sağolun.

 BAŞKAN – Sayın Fikri Ataoğlu. Buyurun Meclis Kürsüsüne. Hitap edin Yüce Meclise.

 BAŞBAKAN YARDIMCISI, TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Fazilet Hanım’ın az önce yapmış olduğu konuşmada içeride değildim ama yolda gelirken de bunu dinlediğim kadarı ile radyodan ama bu arada da en azından burada da soracağı soru da varsa onları da tekrar cevaplandırabiliriz ama özellikle en azından turizmin bu pandemi süreci içerisindeki ciddi sıkıntılar yaşadığı, esnafın da keza ayni sıkıntıları yaşadığı o dönemde ve özellikle üreticinin de sıkıntı içerisinde olduğu o dönemde gerçekten herkes turizmin ne kadar önemli olduğunu idrak etti ve pandemi süresi sonrasında da artık turizmi eski dönemlere nasıl götürebiliriz, nasıl taşıyabiliriz diye yaptığımız birçok çalışmalar var. O çalışmalar içerisinden en azından 1 Mart itibarıyla Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz iyileştirme sonrasında 1 Mart itibarıyla ülkeye turizmin charter seferlerle gelmesine olanak verdik. Bu da çok büyük bir olaydı. En azından şu andaki 40-50 bin civarındadır hedeflediğimiz. Ancak ülkeye getirdiğimiz turistleri 1 Mart itibarıyla geçmişte olduğu gibi değil, geçmişte çünkü bir haftalık konaklamaydı. Şimdi iki haftalık konaklamayla getiriyoruz. Bir haftalık süre içerisinde zaten getirdiğimiz turistleri tamamen akşamları otelde konaklamak üzere getiriyoruz. Sabahın erken saatlerinden rehberler ve otobüsler eşliğinde alınıp gezilmesi, görülmesi gereken yerler gezdirilip gösterildikten sonra esnafla iç içe uzunca bir süre tanınıyor ve esnaftan alışveriş yapma şansını da yakalıyor. İkinci haftası tamamen boş oluyor ve bir hafta öncesindeki yapmış olduğu ziyarette görmüş olduğu yeri bir kez daha göreyim derse gerektiğinde araç kiralıyor. Gerektiğinde yapılan ziyaretlere de tur operatörleri ile tekrar irtibata geçip o yerleri bir daha görme şansını yakalıyoruz ama burada en azından önemli olan iki haftalık konaklama ve sadece akşamları otelde konaklayıp onun bütün gününü esnaf ile iç içe olmasını sağmak tabi oldukça önemli. Tabii ki bu sayı yeterli midir? Elbette ki Rus Pazarına da Ukrayna Pazarına da değindiniz doğru. Biz zaten o çalışmayı yapmıştık. Hatta ben söylemiştim. İşte yakında Antalya’ya gideceğiz ve Antalya’da Rus Pazarıyla ilgili acentelerle de bir görüşmemiz olacak. Hatta gittik de acentelerle görüştük de orada ama maalesef tabii ki bu savaşın olmasıyla uçakların devre dışı kalmasıyla o planladığımız en azından günde ilk başlangıçta bir uçak, akabinde de iki uçağa çıkacak Rus Pazarını da şu anda ülkeye getirmiş değiliz çıkan savaştan dolayı. Onun dışında tabii ki yine alternatif turizm modellerinin hayata geçmesiyle Bafra’da bir alternatif turizm modeli yarattık. Bafra’daki yaratmış olduğumuz alternatif turizm modelleri tabii ki Mehmetçik İmar Planı kapsamı içerisinde ve Mehmetçik İmar Planı şu anda bitmiş. Sadece onun yayınlanması kalmış. Mehmetçik İmar Planı yayınlandığı takdirde o bölgede alternatif turizmin altında eğlence yerlerinin yapılabilmesi. Barların, diskoların, restoranların olabileceği yerler ki bunun altyapısını yaptıktan sonra bunlar hayata geçtikten sonra onda da dinamik sektörü ülkeye getirmek için çalışmalarımızı başlatacağız. Yine onun yanında alternatif turizm modelleri içerisinde spor turizmin olmasıyla ilgili ölçülerinde futbol sahalarının ya da golf sahalarının olmasıyla ilgili çalışmalarımızı biz tamamladık. Yine onun yanında Bafra’daki otellerde konaklayacak olan ya da bizim çocuklarımızın Bafra’ya gidip oradaki eğlence mekanlarında ya da bizim insanımızın Bafra’ya gidip oradaki restoranlardan ya da eğlence merkezlerinden yararlanmak üzere Bafra-Mağusa arası hızlı iki alternatifli gemi seferinin düzenlenmesiyle ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. Birisi çok hızlı gitmek istediğiniz işte 15-20 dakikada gidebileceğiniz. Öteki alternatif de üstü açık geze geze giderek 1 saat 1.5 saatte gidebileceğiniz bir alternatif. Elbette bu Akdeniz Çanağına baktığımız zaman ciddi şekilde yatların dolaştığını ve biz bunları kendi ülkemize getiremediğimizi her zaman zaten bunu konuşuyoruz ama şu anda en azından Mağusa Yat Limanının İhalesinin açıldığını, Mağusa Yat Limanının İhalesi 27 Nisan’da sonlanır. Ondan sonraki kurulan bu heyet takibi sonrasında Mağusa’daki Yat Limanının da hayat bulacağı. Yine ayni şekilde Girne Antik Yat Limanının uzun yıllardır hepimizin de özlediği ve istediği düzeye gelebilmesiyle ilgili Girne Antik Yat Limanı dört etaplı yapılan bir çalışma. 1’inci etabı zaten şu anda bitmek üzere. 2’nci ve 3’üncü etap yürüyüş yolları ve binaların yekpare görünüşüdür projede. Ancak o da tamamlanmış durumda. Fakat onun ihalesini bu değişen rakamlardan dolayı bir de turizm sezonu içerisinde olduğumuz süreçten dolayı Ekim, Kasım Ayında başlayacak gibi planladık ki oradaki esnafı da ciddi şekilde mağdur etmeyelim. En azından şimdiki oradaki esnafın bir nebze olsun hareketliliğinin de önüne geçmeyelim. Turizm sezonu bittiği dönem gibi kabul ettiğimiz yıl sonunda o iki hem yürüyüş yollarının, hem yekpare binaların görüşünün de ihalesinin çıkmasını planlıyoruz ama esas önemli olan da deniz içi 4’üncü etap deniz içi ihalesinin çıkmasıyla ilgili çalışmalarımızı da biz tamamladık. Sadece Özelleştirme Yasası kapsamı altındaki ilgili Bakanlıkların yetkili kıldığı arkadaşların da birlikte yapacağı toplantı ki bu toplantılar da yapıldı. Son aşamasında şu anda o. Onlar da tamamladıktan sonra hemen 4’üncü etap deniz içi Girne Antik Yat Limanının ihalesi de çıkmış olacak.

 Havayolu şirketiyle ilgili de tabii ki Sayın Bakan da burada ama havayolu şirketiyle ilgili bir taraftan Sayın Bakanın yapmış olduğu girişimler var. Bir taraftan da farklı bir alternatif olarak gördüğümüz, farklı bir havayolu şirketinin de ülkeye gelmesine nasıl yardımcı olabiliriz? Yapmış olduğumuz bu çalışmalar da var. Buradaki amacımız tabii ki alternatif havayolu şirketleri de geldiğinde esas uçak bilet fiyatlarını nasıl düşürebilirizdi bütün çalışmalarımız. Yine uçak bilet fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili tabii ki bir ara konuştuğumuz iç hatlar muamelesi nasıl görünür? Dış hatlardan uçup ama onun vergilendirilmesi Türkiye’den Kıbrıs’a olacak o bacağın iç hatlar muamelesi görmesiyle ilgili çalışmalarımızı başlattık hatta geçtiğimiz günler içerisinde ki bulunduğumuz yurtdışı temaslarında Kültür ve Turizm Bakanıyla da bunu enine, boyuna oturup konuştuk. Ondan da bu konuyla ilgili yapacağımız görüşmelerle birlikte o görüşmeleri yaparken birlikte olup bu konuda da destek vermesini istedik. Efendim?

 DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – İki ay oldu bunu Başbakan açıklayalı.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Ben yapmış olduğum görüşmeler daha geçen hafta yaptığım görüşmeden bahsederim. Yani Kültür ve Turizm Bakanımızla yapmış olduğum görüşmeden ama tabii ki bu Ankara ziyaretimizi henüz daha yapmış değiliz. Ankara’ya yapacağımız ziyarette Kültür ve Turizm Bakanımızla da bu konuyu rica ettim, yapacağımız görüşmede o da bizimle beraber olsun ki en azından onun da katkısı olsun. Efendim?...

 ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Bakan bir sorum olabilir mi?

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Tabii buyurun.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Mağusa Surları mazgallarıyla ilgili Mağusa inisiyatifinin bir açıklaması var Sayın Bakan. Mağusa Surları mazgallarının özel şahıslara ve şirketlere kiralandığı yönünde bu konuda bilgi rica ediyoruz.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Mağusa mazgallarının özele kiralanmasıyla ya da Mağusa mazgallarının hayat bulmasıyla ilgili şu anda biliyorsun orası askere aittir. Askere ait olduğu için askeriyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar ve orasını biz topluma nasıl kazandırabiliriz, mazgalları artık nasıl bu turizme kazandırabiliriz diye başlattığımız çalışmalar vardır. Henüz daha sonlanmış değildir ama bunlarla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Amacımız burada askeriyenin kontrolünde olan bu mazgalların en azından turizme nasıl kazandırabilirizdir bütün girişimimiz.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Ümit ederim bu konuyla ilgili alacağımız kararları Mağusa’daki Sivil Toplum Örgütleriyle de ortaklaşarak almanızdır. Çünkü bu konu hepimiz için hassas bir konudur.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Sevgili Asım kardeşim yani şu anda zaten oraları kapalı uzun yıllardan beridir kapalı 74 yılından beri kapalı ve askeriyenin kontrolündedir. Bizim istediğimiz yani oraların artık askeriyenin bize verilip turizme nasıl kazandırabilirizdir bütün yapmış olduğumuz çalışma.

 Yine gastronomiyle ilgili yapmış olduğumuz bir çalışmamız vardır. Sokak Lezzetleri Festivali adı altında Mayıs’ta Lefkoşa’da, Mağusa’da ve Girne’de sokak lezzetleri festivali adı altındaki gastronomi bacağının da tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız var.

 Yine bu alternatif turizm modelleri içerisinde dalış turizmiyle ilgili de yapmış olduğumuz girişimlerimiz var ve Bakanlığımızla bu dalış turizmiyle ilgili hayat bulmasına yönelik dalış ekipleriyle de görüşmelerini gerçekleştirdi…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) – Mevcutlarla değil mi?

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Efendim?

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Mevcut dalış ekipleriyle?

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Tabii tabii tabii bizim elimizdeki mevcut dalış ekiplerinin kontrolünde…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Halihazırda ciddi sıkıntı yaşar dalış okulları. Bir de yani yeni mevcutlarla…

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Tabii ki mevcut bizim buradaki dalış okullarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında yurtdışındaki bu dalışla ilgili olan arkadaşların da Kıbrıs’a gelip burada bizim ekip arkadaşlarımızla ya da buradaki bizim dalış okulları vesilesiyle de dalmalarına olanak vermemizdir. Şimdi biliyorsunuz bu tür turizm etkinlikleri oldukça pahalıdır. Normal bugün yapmış olduğumuz turizme baktığımızda bir kişinin harcadığı parayla bir golf turizmin ya da bir spor turizmin ya da bir dalış turizmin harcadığı para çok daha yüksektir. Onun için bunlara da önem veriyoruz. Yine bunun dışında 14 Nisan ve 28 Nisan’da DAÜ ve GAÜ’yle iki üniversiteyle birlikte yapacağımız kariyer günleri var. Buradaki amacımız hem toplumumuzu esnafımızı ve bütün paydaşları bir araya getirip buradaki turizmin ne kadar önemli olduğunu ve hep birlikte neleri nasıl çalabiliriz, nasıl daha verimli olabiliriz diye başlattığımız bir çalışmalar vardır. Bu çalışmada 14 ve 28 Nisan’da yapıyoruz.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Bir şey sorabilirim?

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Tabii.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Yani bu yaptığınız yapacağınızı söylediklerinize diyeceğim yok umut ederim yapılsın ama…

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Yok zaten Mağusa Yat Limanı çıkmıştı Fazilet Hanım şey ihaleye.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Sıkıntı şurada Sayın Bakan yıllardır ve bu Bakanlığı da siz götürüyorsunuz. Bizim hala daha bir turizm planımız bir strateji belgemiz özellikle de pandemi ve içinde bulunduğumuz dünyadaki küresel tabii ki savaşın da etkilerini detaya girmemeyim siz de söylediniz. Bunları da içerecek şekilde süreklilik arz eden ve bütün sektörleri dinlediğimiz bir örgütlenme altında yapılmış bir stratejik planınız yok. Yani benim endişem şudur; altı ay sonra bu soruları soracağız size ve yine bize diyeceksiniz ki Girne Antik Limanı dört aşamalı projedir. Birinci aşaması, çünkü dört senedir bunu söylüyorsunuz.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Fazilet Hanım şu anda Girne Antik Yat Limanının birinci etabı çıkmıştır.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Yani örnek olarak verdim yani yapıldı, yapıldı…

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – İki ve üçü de çıkabiliriz şu anda ama başlangıç tarihi Ekim, Kasım olduğu için o güne kadar tekrar bir fiyat revizesi yapmak zorunda kalacaksınız dövizin yükselmesinden. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Zaman planlamanız var mı? Bunların çok hızlı olması lazım. Çünkü bu yıl gitti, bitti yani bu yılı resmen kaybettik.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Bu yıl içinde olacak olan projelerdir bunlar Fazilet Hanım.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) - Tamam, burada not edelim inşallah dediğiniz gibi olsun, biz de teşekkür edelim Kürsüden.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Yani bakın, yani bu ikinci ve üçüncü etabı da şu anda ihaleye çıkabiliriz. Fakat Ekim-Kasım ayında başlayacak bir projenin şartnamenin içerisinde Ekim-Kasım ayında başlayacak bir projenin içerisinde şu andaki müteahhitler aradaki o fiyat farkı oluştuğu takdirde yine bir fiyat revizesi rakam revizesi yapmak zorunda kalacağız. Onu kalacağımızdan dolayı bugün değil iki-üç ay sonra ki o askı süresini de göz önünde bulunduralım iki-üç ay sonra ihaleye çıkalım diye düşündük, düşündüğümüz konu bir tek oydu sadece başlama tarihidir.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) - Özelinde demiyorum turizm stratejisi 2022-23...

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Turizm stratejisi planı da şu anda zaten sonlanmak durumundadır, çalışmalar yapıldı sonlanmış durumda, zaten geçmişten gelen bir çalışmadır. Fakat o bakanlıkların değişmesi sonrasında yine birtakım çalışmalar yapıldı bu turizm stratejisi planı üzerinde ama en azından bunların tümünü kaç tane yapıldıysa yapılsın önemli değil önemli olan bu yapılan bütün çalışmaları bir araya getirip toparlayıp bir şekilde bunu sunmaktır.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) ( Devamla) - Tarih verin bize artık, tarih verin bize bilelim nedir...

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Tamam, o çalışmalar yapıldığında zaten bunları yine ortaya koyacağız.

 CEYHUN BİRİNCİ(Girne) (Yerinden) - Sayın Bakanım, bir soru sorabilir miyim? Girne Antik Limanın birinci aşamasını kazanan firmanın ismi belli mi hangi kimin aldığı?

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Şu anda bitmek üzere zaten.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) ( Devamla) - Kimin aldığı belli mi?

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Paye İnşaat olabilir, yanlış söyleyebilirim şirketin ismini ama Paye İnşaat olabilir. Yanlış söyleyebilirim.

 CEYHUN BİRİNCİ – Teşekkürler.

 FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Evet, teşekkür ederim.

 BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Fikri Ataoğlu.

 Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin “Sağlık Ekonomisi Üzerine Somut Öneriler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

22/03/2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli toplantısında 12. Birleşiminde, “Sağlık Ekonomisi Üzerine Somut Öneriler” konulu güncel konuşma istemi yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Sıla Usar İNCİRLİ

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun Sıla Hanım Yüce Kürsüye.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) - Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli vekiller; içinde bulunduğumuz kötü koşullar nedeniyle ve dehşet verici bir yoksulluk nedeniyle aslında sağlıktaki ekonomiyi ve maliyetleri konuşmanın ve planlamanın zamanıdır hatta zamanı da geçmiştir. Öyle görünüyor ki, şu anda ben konuşurken Meclisin önünde insanlar gelecekleri ile ilgili bugünleri ve yarınlarıyla ilgili endişelerini dile getirmek için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz onların sesinin duyurulması gerektiğini biliyoruz, onların sesinin duyurulması için çalışıyoruz, Hükümetin de ve iktidara mensup her bir vekilin de kulaklarını, gözlerini ve yüreklerini bu insanların isyanlarına açması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle görünüyor ki Sayın Başkan, kıymetli vekiller; bundan sonra bu Mecliste yapılan her konuşmanın arkasından insanların feryatları ve bu sesler gelecek. Eğer bu akılla devam ederseniz o zaman bu Meclisin sesi değişecek ve bu Meclis korna sesleriyle hatırlanır ve anılır bir hale gelecek. Biz, bu Meclisin böyle anılmasını istemiyoruz, biz bu Mecliste insanların seslerini duyurmak için bu yöntemleri kullanmalarını istemiyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını, insanların taleplerini insanların düşüncelerini dikkate alın, dikkate alan bir Hükümet ve iktidar olun. Aksi takdirde bu işleri böyle yürütmeniz de mümkün olmayacak.

Sayın Başkan, kıymetli vekiller; az önce bir önemli konu vardı. Bu konuyu ben şu açıdan önemsiyorum bu ülkede yaşayan herkesin eşit olduğuna inanan birisiyim ve kurallar karşısında da yasalar karşısında da eşit olması lazım. Sayın Meclis Başkanımızın sağlığı ile alakalı ve izolasyonuyla alakalı bazı tereddütlü durumlar ortaya çıktı. Sayın Ali Pilli de Sayın Fazilet Özdenefe’nin turizm ile ilgili yapmış olduğu konuşmaya yanıt verme gayreti içerisinde de bu konuyu açıklamaya çalıştı ama mesele şundan ibarettir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Her kim ki Covid-19 testi pozitif çıkar o testin yapıldığı gün sıfırıncı gündür. O testin yapıldığı günün yedinci günü test tekrarlanır ve o test eğer negatif çıkmışsa o kişi izolasyondan ayrılır. Eğer pozitifse de 10 güne tamamlanır kural budur. Buradaki esas sorun Sayın Meclis Başkanının sağlığının iyi olması benim de temennim ve dileğimdir. Buradaki mesele henüz bir şüphe varken ve kesin bir durum yokken bunu Sayın Meclis Başkanlığının, Meclis Başkan sayfasından bir basın yoluyla açıklanmış olması bütün halka hasta olduğunu ilan etti Sayın Meclis Başkanı. Sonrada beşinci günde yaptığı testte hatta sıfırıncı günü sayarsak dördüncü günde yaptığı test negatif olduğunu görünce de Meclise geldi. Böyle bir şey olmaz Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Ya gerçekten hasta olup olmadığı kesin olarak belirtilmeliydi yoksa varsayımlarla efendim önceden pozitifti de ondan sonra hastalığın sonuna doğru bunu tespit etti de o yüzden izolasyon süresini tamamlamasına gerek yoktu da veya e ne yapalım bu antijen testleri bazen yanlış çıkar benimki de yanlış çıkmıştı da o yüzden bu teste muhtemelen yanlıştı varsayımı üzerinden hareket edemeyiz. Bizler bu ülkeyi temsil eden kişiler ve yöneten kişiler olarak doğru örnek olmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte de bu tür tartışmalara hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 Sayın Başkan, kıymetli vekiller; Covid-19 bütün dünyada ciddi bir ekonomik kriz ve ciddi bir mali krize yol açmış durumdadır. Covid-19’un maliyeti ve mali yüküyle ilgili bütün ülkeler çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Çünkü Covid-19 sadece sağlık harcamaları ya da tedavi masraflarından ibaret bir hastalık değildir bunu anlayalım. Bir kere Covid-19 her bir kişiyi hasta ettiği zaman onun evet tedavi masrafları ama iş gücünden düştüğü için o kişinin verimliliği etkilendiği için ekonomiye de daha farklı indirect olarak etkisi var, psikolojik ve sosyal maliyetleri de var. Dolayısıyla bütün dünya Covid-19’un ekonomik, sosyal ve psikolojik maliyetlerini hesaplıyor ve bu maliyetleri düşürebilmek için de çalışmalar yapıyor. Şimdi az önce Sayın Pilli işte bütün dünyada 33’üncü sıradayız dedi, biz bu işi çok iyi yönettik falan dedi çok alınıyor zaten biz kendisinin bu konuda eleştirdiğimiz zaman. Fakat Sayın Pilli benim size tavsiyem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kendi nüfusu ve ekonomik ve sosyal yapısıyla benzer olan ülkelerle kıyaslamanızı tavsiye ediyorum. Biz durup da kendimizi Amerika Birleşik Devletleriyle kıyaslamamız doğru değildir. Her ülkenin kendi koşulları vardır. Bu ülke ekonomik açıdan kırılgan bir ülkedir. Dolayısıyla nüfus yapısı da ortadadır kendi durumuna göre değerlendirilmesi gerekmektedir ve ilk ben bu Kürsülerde söylemiştim. Ölü sayılarımız da bir tuhaflık var demiştim. Ölü sayılarının artmakta olması beklenen bir şey değil demiştim siz de bana hak vermiştiniz. Ben bunu neye dayanarak söylemiştim? Çünkü Omicron varyantının öldürücü etkisi azalmaktadır aşı da aslında ölüm sayılarını azaltması gerekmektedir ama bizim ülkemizde ters giden bir şeyler var. Bizim her gün ölü sayımız artıyor. Sayın Başkan, kıymetli vekiller; bu önemli bir uyarıdır. Bunu dikkate almak gerekir, bunu dikkate almak zorundayız. Çünkü biz bugün eğer hasta kaybediyorsak yani insanlar ölüyorsa Covid-19’a bağlı bunun en önemli nedeni sizin de az önce Kürsüden ifade ettiğiniz gibi ileri yaş hastaların aşılarının yapılmamış olmaları ya da aşılarının eksik olmasıdır. Mademki bu tespiti yaptık ve bu tespitte ortaklaşıyoruz uzun bir süreden beri o zaman Sayın Bakan lütfen ileri yaşta ve kronik hastalığı olan riskli hastaların aşılarının eksik olmasının ya da aşısız kalmalarının önüne geçin. Bunu yapabilirsiniz. Sağlık Bakanlığının böyle bir gücü vardır. Bununla ilgili kampanyalar yaptığınız takdirde bu önlenebilir bir mesele halini alır. İnsanlar, yaşlılar ya da çocuklarını aşılamıyor olabilirler ama siz onları ikna edecek çalışmalar sürdürmelisiniz. Şimdi bizim ülkemizde şu anda Sayın Başkan, kıymetli vekiller; toplam vaka sayımız bugüne kadar 87 bin 874’tür, tedavisi devam eden hasta sayımız 6 bin 812’dir, pandemi de yatan hasta sayımız 52’dir, yoğun bakımda 6 tane hastamız var. Bugün itibariyle ve kaybedilen hasta sayımız da 225’tir ve Sayın Başkan, kıymetli vekiller; bütün dünyada yapılan maliyet hesapları var ama tabii bizim ülkemizde bu bilgiler yok, olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılmış bir çalışmayı ben çok önemli buldum o yüzden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bu çalışmaya göre her bir hafif şiddetli hastanın devlete maliyeti tahmin edin ne kadar Sayın Pilli? Hafif şiddetli yani diyelim ki, siz hafif geçirdiniz bu Covid’i Devlete maliyetiniz ne kadardır hafif şiddetli bir tahmininiz var mıdır? Ben size söyleyeyim, hafif şiddetli bir hastanın devlete maliyeti 6 Bin 800 Liradır. Sadece tedavi masrafları değil bakın, o kişinin işe gitmemesi, çalışmaması, sosyal olarak sorumluluklarını yerine getirmemesi 6 Bin 800 Liradır her bir vakanın hafif şiddetli. Eğer orta şiddeteyse Covid-19 8 Bin 791 TL’dir o kişinin devlete maliyeti. Türkiye Cumhuriyeti rakamlarıdır tahmin ediyorum ki, bizimkilerle benzerdir bizimkilerin tabii haliyle daha yüksek olması beklenir. Ağır şiddette bir hastanın devlete maliyeti 13 Bin 405 TL’dir Sayın Bakan. Eğer kişi ağır geçiriyorsa hastalığı ve oksijen tedavisi de kullanıyorsa o zaman 8 Bin 95 TL’ye oksijen tedavisi kullanmıyorsa 8 Bin 95 TL’dir çünkü burada sadece tedavi masrafı değil o kişinin hastanede yatak doldurmasıdır, o kişiye hizmet eden sağlık personelinin maaşıdır vesaire bütün bunlar o kişinin işe gidememesidir. Maliyet hesapları bu şekilde yapılır ve eğer oksijen tedavisine ihtiyaç varsa o kişinin Covid-19 geçiren kişinin devlete maliyeti 16 Bin 747 Liradır ve eğer kişi oksijen kullanımına ihtiyaç duyuyorsa aynı zamanda yoğun bakımda yatıyorsa, 30 Bin TL’ye kadar maliyet artıyor ne yazık ki.

 Bu da bize bir şey gösteriyor. Biz ne yaparsak, yapmamız gereken en önemli şeyin insanların Covid-19 olmasını önlemek ya da ağır geçirmelerini önlemek, hastaneye yatmayacak şekilde hafif geçirmelerini sağlamak, hastaneye yattıkları takdirde yoğun bakıma girmelerini önlemek, yoğun bakıma girdikleri halde de oksijen ihtiyacı duymalarını önlemektir ve bunu yapabilmek için bizim aşılamaya ağırlık vermemiz lazım. İçinde bulunduğumuz durumlarda zam furyası var bu ülkede insanlar yoksullaşıyor. İnsanlar elektrik faturalarını ödeyemiyorlar, çocuklarının süt paralarını alamıyorlar, okul paralarını ödeyemiyorlar, üstlerine başların alamıyorlar. İnsanlar yoksulluk pençesinin altında kıvranırken, Covid-19’da biz bu işi çok iyi yaptık deyip de bu işin içinden sıyrılamazsınız. Sizin göreviniz ülkeye bu işin maliyetini azaltabilmek için salgının süresini bir gün dahi kısaltmakla bile büyük bir mali kazanç elde edeceğini, bu ülkenin unutmamaktır. Bu Covid-19’un ülkeye maliyeti çok yüksektir, bu sadece sağlık masrafları değildir ama ağır hastaların maliyeti 30 Bin TL’ye kadar yükselir. O zaman da işte hastanız çok olunca ödediğiniz para da çok olur, ödediğiniz para çok olunca ne yaparsınız? Zam yaparsınız, bu bir kısır döngüye girmiş durumdadır. Hastaların hastanede yatış süresinin ortalama on gün olduğunu biliyoruz Sayın Bakan ve yine hastaların yoğun bakıma girdikleri takdirde yatış sürelerinin yirmi güne kadar uzayabildiklerini de biliyoruz. Hastaların yatış süresi arttıkça da maliyetlerinin arttığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan yine bir çalışmada eğer hasta ayaktan tedavi görüyorsa sadece tedavi masrafı açısından bu 400 TL’dir. Tabii bunlar büyük oranda insanların cebinden çıkmaktadır ama hastanın yaşı ilerlerse mesela 65 yaşın üzerinde 1,5 kat artıyor, oksijen ihtiyacı varsa 2 kat artıyor.

Bizim durumumuz şudur Sayın Başkan, kıymetli vekiller; biz hasta sayısını azaltmadığımız sürece, aşılamayı yeterince yapamadığımız sürece hasta sayımız artacak, hastaneye yatan insan sayımız da artacak, bunun sonucunda bu hastalığın bu ülkeye maliyeti de artacak, bu maliyet arttıkça da başka birçok nedenlerin yanında bu Hükümet zam yapmaya devam edecek.O yüzden Sağlık Bakanlığına düşen bu aşılama konusunda işte biz çok iyiyiz çok iyi yaptık her şeyi çok iyi yönettik havasından kurtulup bir an önce bu aşı konusuna belli ki bugüne kadar yaptıklarınız yeterli olmadı daha iyisini yapmak zorundasınız Sayın Bakan. Aksi takdirde işte çıkarsınız Kürsüye dersiniz ki sağlıkta para önemli değil bulunur ondan sonra da ilaç alamayacak durumunda olursunuz. Şimdi somut öneri istiyordu Sayın Başbakan bizden, işte ben size somut bir öneri yapıyorum. Bu ülkedeki sağlık maliyetlerini düşünmek ve ekonomiye katkı sağlayabilmek için aşılamaya ağırlık verin. Bunu yaptığınız takdirde maliyetler azalacaktır ve bu da size ve halka fayda sağlayacaktır.

 Diğer bir sorun Covid dışı hastalıklar konusundadır. Covid dışı hastalıklarda da bütün dünyada insanlar sağlık hizmetine başvurmakta imtina ediyorlar. Gerek sağlık hizmetlerindeki hastanelerdeki yoğunluktan dolayı gerek psikolojik nedenlerle gerek endişeyle gitmiyor insanlar ama bunun sonucunda da ilave ölümlerde bir artış var Sayın Bakan. Bir yıl önce bu Kürsüden yine sormuştum. Bu ilave Covid dışı nedenlerle insanların ölümünde bir artış var ya da olacak bununla ilgili tedbir alın demiştim. Ama siz yine bu Kürsüden çıkıp dediniz ki yoktur öyle bir şey. Ben de bir yıl geçti şimdi rica ediyorum tekrar bizim ülkemizde ölüm sayılarında bir artış var mı Covid dışı nedenler dolayı? Bütün dünyada yüzde 50 oranı olduğu ilave ölümler olduğunu biliyoruz. Bizim ülkedeki durum nedir? Geçen 12 ayda kaç ilave ölüm oldu bu ülkede? Çünkü öyle görünüyor ki bu sayılar ortaya çıktığında aslında Covid dışı nedenlerden dolayı da insanların daha fazla hayatını kaybettiği gerçeğiyle de karşı karşıya kalacağız. Covid-19 insanları sağlıksız bir yaşama itti bu bir gerçektir ama bunu mümkün olduğu kadar düzeltmemiz lazım. Elektif ameliyatlar çok erteleniyor. Ameliyatların bekleme süreleri çok uzuyor. Ameliyathane sayımız artmıyor, ameliyathanelerdeki masa sayımız artmıyor ve yoğun bakım sevkleri Sayın Bakan, yoğun bakım sevkleri bu ülkede en önemli sizin sağlık harcamalarınızdaki en önemli kalemlerden bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü hemşire istihdamı etmediğiniz için yoğun bakım açamıyorsunuz Sayın Bakan. Yoğun bakım açamadığınız zaman da hastaları sevk ediyorsunuz. Elbette ki yapılamayacak işlemler için sevkler yapılabilir. Bununla ilgili olarak farklı bir düşüncemiz yok. Ama siz hemşire istihdamı etmeyerek Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinin Teşkilat Yasasını, Kamu, Sağlık ve İdari İşler Komitesinin gündemine almayarak yoğun bakım açmıyorsunuz. Yoğun bakım açmadığınız için de hastaları yüklü bir şekilde sevk ediyorsunuz. O sevkleri de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Borçlu bir Sağlık Bakanı oldunuz. Uçan kuşa borcunuz oldu bu halde. O yüzden yapılacak iş aslında bellidir Teşkilat Yasasını gönderin komiteye. Komitenin gündemini aslında gerçek bir reform olmayan belediyeler meselesiyle meşgul edeceğinize bu ivedi konuyu da öne almanızı öneririm. Çünkü bu da aslında çok önemli bir konu ve hekim, hemşire eksikliklerinin düzeltilebilmesi için bekliyoruz yani bu Yasayı, yıllar oldu, seneler oldu, on yıllar geçti bekliyoruz Sayın Bakan. Bu Yasanın da yapılması gerekiyor.

 İlaç ve malzeme eksiklikleri nedir diye sorarsanız ya da ben izah etmek istersem bu konuşma süresi yetmez. Çünkü sayılmayacak kadar çok ilaç ve malzeme eksikliği vardır bugün hastanelerimizde. Bundan dolayı sağlık hizmetlerini veren de alan da çok ciddi sıkıntı yaşıyor.

Az önce Sayın Besim çok önemli bir konuya dikkat çekti. O da dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu olan çocukların uzun bir süreden beri yaşadığı ilaç sorunuydu. Siz çıktınız zinhar yoktur böyle bir şey dediniz. Ben de size söyleyeyim medikinet düne kadar yoktu dün akşam geldi dediniz tamam ama hala daha ritalin ve concerta yoktur Sayın Bakan. Dolayısıyla kimseyi böyle buralardan kandırmayalım. Yüzlerce çocuğumuz vardır. Bu çocuklar okulda uyum sağlayabilmeleri için derslerini öğrenebilmeleri için sosyal olarak becerilerini geliştirebilmeleri için bu ilaca hayati önem vermemiz gerekiyor, bu ilaçlara. Bu ilaçların eksik olduğu her gün bu çocukların hem sosyal yaşamından hem akademik yaşamlarından büyük kayıplar ve zorluklar çıkıyor. Bu sebeple okullardan atılan çocuklar var Sayın Bakan, okullardan uzaklaştırılan çocuklar var. Bunu yapmaya hakkınız yok, bu ülkede bu ilaçlar eksilmeyecek, eksilmemesi için siz bütün imkânlarınızı kullanmak zorundasınız ama önce kabul etmelisiniz sorunu. Kabul etmezseniz ve inkâr ederseniz sorunu çözemezsiniz tabii. Biz size bu sorunu dile getiriyoruz, uzunca bir süredir dile getiriyoruz bugün de dile getirdik ve çıktınız bu Kürsüden medikinet var dediniz sanki biz böyle bir şey yokmuş da var gibi gösteriyormuşuz gibi bir hava yarattınız ama Sayın Bakan, ben size söyleyeyim yolcu yanında medikinetlerin getirilmesini sağladınız ama hala daha koncertalar da ritalinlerde sorun devam ediyor.

 İşte size somut bir öneri daha sevk masraflarını düşürebilmek için Sayın Bakan hemşire istihdam edin, yoğun bakım servislerini çoğaltın, yoğun bakım yataklarını çoğaltın böylelikle bu açıdan da ciddi bir maliyet azalması olacak. Laboratuvarlarda da çok ciddi yoğunluk olduğunu biliyoruz test yapma konusunda da zorluk çekiyor laboratuvarlar. Laboratuvarların güçlendirilmesi gerektiğini de daha önce söylemiştik hatırlatmak istedim.

 Sayın Başkan, kıymetli vekiller; konuşmamın sonuna gelirken, yani şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Bu memleketi idare edemiyorsunuz sayın bakanlar ve çok borçlu hale gelen bir devletimiz oldu sizin bu kötü yönetiminiz altında hizmet alamayan ve giderek yoksullaşan da insanlar çoğaldı ülkemizde ve insanlar artık elektrik borçlarını sadece elektrik borçlarını ödemek için bir ay çalışmak zorunda kaldılar sizin bu yapmış olduğunuz icraatlar nedeniyle. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkür ederiz. Sayın Bakan Buyurun Yüce Kürsüye.

 Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

 SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet, Covid-19 sadece biraz önce arkadaşımın dediği gibi sadece bizim ülkemizde değil dünyada büyük bir ekonomik sıkıntı yaratmıştır. Evet, doğrudur Covid-19 sadece ekonomik değil psikolojik, sosyolojik her türlü sıkıntıya sağlık açısından da büyük sıkıntıya neden olmuştur. Onun için arkadaşımız demiştir ki her ülke kendi şartlarına göre kendi değerlendirir diyor pandeminin iyi olup olmadığını. Evet, pandemi görüldüğü zaman bütün dünyada hiç kimse bu pandeminin ne olduğunu bilmiyordu, insanlar hastaneye bile gelmiyordu o kadar korkuyordu. Dolayısıyla o zaman imkânlarımız da net bir şekilde belliydi ve yaptığımız uygulama kapanma uygulaması da gayet normal ve doğruydu ve biz o dönemde yine de ben pandemi döneminde büyük sıkıntılar çekmiş olabiliriz. Ancak pandemi döneminde bu ülkede iyi yönetilmiştir olarak ben bunu buradan söylüyorum ve halkımın da büyük bir çoğunluğu bilim adamlarından büyük bir çoğunluğu da bunu kabul ediyor.

 Şimdi tabii ülkede sağlıkta sıkıntılar vardır. Doğrudur vardır, altyapı sıkıntıları vardır ama bu pandemi döneminde biz altyapıda bile bazı sıkıntıları giderdik. Bizim toplamda solunum cihazlarımız 30 taneyken, 200’ün üzerinde solunum cihazı temin ettik. Biz, yoğun bakımlarımızı 25 tane yalnız 30’un üzerinde 36 tane yoğun bakım yatağı olarak bu sağlık sistemine kattık. Mağusa’da on yataklı bir yoğun bakım kattık, bu kadar sıkıntılarına rağmen biz yoğun bakımlarda da bir artış olmuştur yani 10-36-46 yoğun bakım acil durum hastanesi. Bu kadar zor şatlar olmamıza rağmen bir acil durum hastanesi bu ülkeye kazandırdık. Ancak tabii ki tamam mı, yeterli mi? Yetersizdir. Biz o dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin yarım kalmış binasını aldık ve onu bitirmek için de hamleler yaptık, ancak bitmemiş ama orada öyle altı ay içerisinde bitecek bir hastanemiz vardır. O zaman da biliyorsunuz iki kez ihaleye çıktı. Bu ekonomik krizden dolayı maliyetlerin çoğalması dolayısıyla ihale sonlandırılmadı.

 Yine Güzelyurt Hastanesi’nin üçüncü etabını biz yaptık o dönemde, pandemi döneminde. Bunun gibi AMATEM binasının temelini attık, belli bir seviyeye getirdik ve bu da önümüzdeki günlerde bitecek bir şekilde ihaleye çıkıyoruz. Dolayısıyla o dönemde de, şu anda da biz nörolojide, altı yataklı nöroloji yoğun bakımı, çalışmayan yoğun bakımını faaliyete geçirdik. Onun üzerinde yangından dolayı KVC’nin yanan bölümü, 15 yataklı bir yoğun bakım için çalışmalarımız ihaleye çıkmıştır. Bundan dolayı, ekonomik krizden dolayı bu ihale sonlandırıldı ve tekrar çıkılıyor. Yani biz burada 15 yataklı bir yoğun bakım da hastanemize kazandıracağız, sağlık sistemimize kazandıracağız. Bunun çalışmaları devam ediyor. Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz değil, yapıyoruz ama eksiktir, yeterlidir? Değildir. Ancak büyük bir çaba vardır ve devam ediyor.

 Aşı konusunda; biz çok ülkenin önünde, daha öyle ülkeler vardır ki gerçekten daha aşıya ulaşmamızı…

 SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Nüfusa göredir Sayın Bakan.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Nüfusa göre biz şu anda 800 Binin üzerinde, 800 Binin üzerinde aşı yapılmıştır. Aşısını tamamlayan yüzde 82-83’tür bugün. Yani orada bütün şeyler sitemizde vardır. Yani biz aşıda da belli bir seviyeye geldik, yani aşı hiçbir şey yapılmadı falan öyle bir şey olamaz.

 SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) - Hiçbir şey yapılmadı demiyoruz ama yeterli değildir.

 ALİ PİLLİ (Devamla) – Yani yeterli, yine de biz belli bir seviyeye getirdik ama daha güzelini tabii halkımızın sağlığı için, halkımız çağdaş bir sağlık alabilmesi için çalışmalar devam ediyor ve bunu da yapmaya çalışıyor, yapacağız da. Ancak hiçbir şey yapmadık anlamında değil bu.

 Şimdi dünyada vaka sayımız artmaktadır. Evet, vaka sayısıyla beraber ölümler de artmaktadır. Ne kadar Covid, bu Covid hızlı yayılıyor, az öldürüyor, az zarar veriyor, Omicron. Ancak vaka sayısı arttıkça mutlaka da ölümler artmaktadır. Hangi ölümler artmaktadır? Genelde kronik vakalar artıyor, onlardadır ölümler daha fazla biraz önce dediğim gibi aşılı olanların da bir kısmında oluyor. Çünkü mevcut olan hastalığı zaten sadece Covid değil, gribal enfeksiyonlardan bir influenza, bir pinomeni olursa yine bu hastayı kaybediyoruz, yani sonuç olarak doğrudur bir hasta kaybı vardır ama bu kış aylarında sadece hasta kaybı, eskiden bu hastaların yarısı kadar bilmiyorum onların istatistiklerini çıkaracağım. Çünkü ayda 40, Lefkoşa Devlet Hastanesinde kış aylarında ayda 40 tane, 40 hasta falan, 45 hasta ölüyordu, kaybediyorduk bunları. Bunların ben istatistiklerini çıkarıyorum. Bu özellikle Aralık-Ocak-Şubat aylarında biz biliyorsunuz kronik vakalardan, gribal enfeksiyonlarda virütük enfeksiyonlarda hastalar kaybediyorduk. Kanserli vakalar, kronik vakalar yakalandıkları zaman onları kaybediyorduk. O zaman da bunlara gribal aşılar yapıyorduk, yani bu vakaların bu dönemde, tabii ki gönül ister ki hiçbir vakanı kaybetmemek lazım. Ancak öyle bir durumda geliyor ki bazı vakalar vardır terminal safhadadır. Hastalığından, kronik hastalığından terminal safhadadır bir şekilde gribal enfeksiyon veya bir hastalık olduğu zaman bu hastayı kaybediyoruz. Dolayısıyla yani burada da bir çaba harcamaktayız. Evet, bazı hastalarımız, kronik vakalarımız eksik aşıları olabilir. Bunları tamamlıyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz ve çalışıyoruz yani sonuçta ama hiçbir şey yapılmıyor diye öyle bir şey olamaz.

 Yani aşıda biz belli bir seviyeye geldik ama daha da iyisini yapacağız. Önümüzdeki günlerde bunu daha da hızlandıracağız. Evet, doğrudur devlete maliyeti bir hastanın hastanede yatması devlete maliyeti çok yüksektir. Onun için dünya ne yapıyor? Artık hastaları evde tedavi etmeye çalışıyor. Yani dünya artık Türkiye’de bile diyaliz hastalarını evde yapıyor. Yani bazı hastalıkları evde tedavi etmek, bazı da evet koruyucu hekimlik hasta olmadan onu korumak. Çünkü hasta olduktan sonra tedavi masrafları daha arttığı için, özellikle koruyucu hekimliğe önem vermek lazım. Bunu da ülkemizde yapmıyoruz değil aşılar yapılıyor, işte yani koruyucu hekimlik sağlık merkezlerimiz tarafından devam ediliyor. Onun için onlarda da bir çaba var ama yeterli mi? Yeterli olmayabilir ama hep beraber kendimiz için, sağlığımız için daha ileriye taşımak tabii ki görevimizdir.

 (Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’a devreder)

 Ha, evet Teşkilat Yasası haftaya getireceğim, onun son aşamasına geldi. Bazı eksiklikler olabilir, o da aşağıda komitede düzeltilebilir. Muhtemelen haftaya Yataklı Teşkilat Yasası gelecektir. Bunu buradan söylüyorum, biraz önce konuştum yine hazırlıklar tamamlandı ve önümüzdeki hafta içerisinde mutlaka gelecektir. Belki Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra buraya gelecek ivedilik alınır mı, alınmaz mı bilmiyorum o ivedilik alınabilir ve bu sizlerle beraber, hep beraber burada çalışıp en iyi şekilde bir Teşkilat Yasası yapılabilir. Çünkü çok uzun süredir, evet maalesef gelmedi, yapılmadı bazı bölümlerde eksiklikler vardır, doktor eksikliği vardı falan, onlar aşağıda hep beraber onu düzeltiriz. Evet, başka eksik kalan bir şey varsa. Teşekkür ederim, sağ olun.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

 Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Hükümetin Sokakla İmtihanı” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

28/03/2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Hükümetin Sokakla İmtihanı” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ürün SOLYALICTP Lefkoşa Milletvekili |

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Ürün Solyalı.

 ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın öncesinde sabaha dair var olan tartışmalara bir atıf yaparak başlamak istiyorum ve bu anda da Anayasa’nın 2’nci maddesi, özür dilerim 1’inci maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dair yönetilen laik bir Cumhuriyet olduğu yazmakta, buna ek olarak da 7’nci maddesinde Anayasa üstünlüğü ve bağlayıcılığı başlığı altında bir, yasalar Anayasaya aykırı olamaz ve iki, Anayasa kuralları yasama, yürütme ve yargı organlarını, devlet yönetimi makamlarını ve kişilerini bağlayan temel hukuk kurallarıdır temelinde Anayasa’mızın 2’nci ve 7’nci maddelerine atıf yaparak başlamak istedim. Çünkü burada bağırıp, çağırmakla Anayasa’dan üstün olabileceğini düşünen birtakım zihniyetler vardır. Buna da şöyle bir yanıt vermek isterim, hiçbir Belediyeler Yasası gibi, yani bugün maalesef insanlarımızı burada Meclisin önünde gerçekten gelecekleri ne olacak kavgasına sürdüren ve onları maalesef bir boşluğa iten bir zihniyetin, hiçbir hazırlık yapmaksızın Anayasa’yı okumaksızın, ya da sabah Sayın Başbakanın reddettiği ama geçen hafta hem kayıtlarda var olan, hem de basının yoğunlukla paylaştığı Anayasa’yı öyle, ya da böyle deleceğiz söylemine karşı Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine 27 Kasım önerisi gelecek. Komitede umudum odur ki, yine Ulusal Birlik Partili bir Başkan var, Yasemi Hanım ama bir hukukçu başkan olacak ve orada da gündeme getireceğimiz iddiaları dikkate alacağına inanıyorum.

Yine burada çok ciddi bir şekilde yıl tartışması, ya da Anayasa’yı öyle değil, böyle yorumladık biz tartışmaları gündeme geldi. Bu tartışmaları biz ilk kez yapmıyoruz, bu tartışmalar hem bizim Anayasa Mahkemesi kararlarımızda ama tam da aynı tartışma Türkiye Cumhuriyeti, ki bizim Anayasa’mızın temelinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının çerçevesi vardır ve bu madde de, o yerel yönetimlerle ilgili madde de neredeyse bire bir aynıdır. O günlerde de iktidar bir şekilde seçimlerin aslında Anayasa’da yazdığı gibi beş yılda bir orada yapıldığı usulünü öne almaya çalıştı ve TC Anayasa Mahkemesi dedi ki, “bir dakika durun bakalım, siz kendi keyfinize göre hem öngörülebilirliği, hem de Anayasa’nın amir hükümlerini yorumlayamazsınız ve dedi ki seçim dönemi 60 aydır eğer beş yıldan bahsediyorsak”, 60 ay Haziran’da dolar.

 Diğer taraftan da bir vurgu yaptı tam da bizim yaptığımız vurgu gibi. Yasama çoğunluğunu isteğiyle kısıtlamak, kısaltmak, ya da uzatmak yerel yönetimlerin varlığı ile bağdaşmayacağı gibi Anayasa koyucunun bu konudaki iradesine de, yasa koyucunun iradesinden üstün tutulması sonucunu doğuracaktır diyor, yani siz keyfiniz geldi diye seçim tarihini erteleyemezsiniz. Bu kadar net, bu hem Anayasaya hükmüdür, hem de TC Anayasa Mahkemesi’nin ortaya koyduğu emsal bir karardır. Umarım ki komitemizde, bu bizim komitemize gelecek, oradaki hukukçu başkanımız da bunu biraz benden önceki konuşmacılarda Fazilet Hanım da söyledi, İçtüzüğe uygun bir şekilde Anayasa’ya aykırı mı, değil mi değerlendirmesinde umarım görüşünü beyan edecek. Çünkü eğer başka sorular geldiği üzere bu reform gerektirir, şimdilik bunu erteleyelim, gelin siz de okey verin durumuna getirirsek, yarın öbür gün sağlıkta da reform ihtiyacı vardır. Bütün sağlık o zaman sunumlarımızı erteleyelim, donduralım, hiç sağlık hizmeti servisi vermeyelim, ta ki reform doğru zemine otursun. Eğitim, tam gün eğitime geçmek sorumluluğumuz var olduğunu söylüyor zaten hükümet. Birçok da eksiğimiz vardır. E, o zaman o güne kadar erteleyelim eğitim hakkını da Anayasa’da var olmasına rağmen, yani bunlar keyfi uygulamalar değildir.

 Bir de önerim olacak, haddimi aşmak istemem ama bu yıl hem hukukçuları çoğalttık bizim grupta, hem de Savcılıktan da belki şey alabiliriz, bir kamu yararı olarak. Hükümet grubuna gerçekten bir hukuk başlangıcı girişi vermekle kendimizi aslında gönüllü kılabiliriz, burada da teklife açığız açıkçası.

 Şimdi bu günlerde çok zor günler olduğunu her konuşmacı her hafta çıktığında tekrarlıyor ama bunun karşısında Sayın Başbakan ağlıyor. Sosyal medyada ağlıyor, saldırıyor. Basın toplantılarında ağlıyor, saldırıyor muhalefete. Meclis Kürsüsünde bir hafta söylediğini öbür hafta reddediyor ve farklı gündemler yaratıyor. Ellerim bomboş diyor, deniz bitti ne yapacağımı ben de bilmiyorum diyor. Bunları kayıtlardan okurum. Muhalefet bana yardım et diyor, öneri ver diyor, daha 35 günlük Hükümet olduğunu iddia ederek bunları da ortaya koyuyor. Hadi canım diyor. Sokak, sokakla imtihandaki tam da aslında vurgu bu.

Dolayısıyla siz bıraktım 47 yıl içerisinde kaç ayın, kaç yılın hükümeti olduğunu, geçmişteki kısa vadede üç yılın hükümeti bugünkü Hükümettir. Yerler değişmiş olabilir, Başbakanın ismi değişmiş olabilir ama birçok Bakan ve parti isimleri aynıdır ve sorumluluktan kaçabilmek adına 35 günlük Hükümet olduğu iddiasını topluma yutturmaya çalışıyor. Hadi canım diyor toplum.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Tatar Ülkü Ocaklarının düzenlediği Adım Adım Turan temalı gala gecesine geçen akşam katılıyor ve birçok şey anlatıyor tabii ve bunun yanında da diyor ki, Kıbrıs Türk Halkını dünyada kabul görmesi ve refah bir gelecek için çalıştıklarını vurguluyor. Vatandaş, gerçekten umurlarında değil. Geçen hafta da söyledim Başbakanlık yapmış, Maliye Bakanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanı oturuyor bugün Cumhurbaşkanlığında ve halkın içinde olduğu bu fakirleşme haline bir kelam edebilecek kapasiteyi kendinde göremiyor, sorumluluklarını da her hafta hatırlatmamıza rağmen Avrupa Birliği ile, Türkiye ile, yurt içinde, Güney Kıbrıs’ta diplomatik ilişki kurma ve buraya mali anlamda katkı koyabilecek enstrümanları zorlama sorumluluğunu da gündeme getirmiyor, çünkü halkı umursamıyor. Ne diyor hükümet? Evet size sormadan gözümüz kapalı elektrik zammı yapıyoruz. Eleştiri geliyor, halk sokaklara dökülüyor, değerlendireceğiz diyor. Alkol zammını bütün uyarılara rağmen ısrarla devam ettiriyor, yine ayni şekilde değerlendireceğiz diyor. Belediyeler Yasasını çok ciddi anlamda tartışıyoruz, tartışmaya devam edeceğiz, zaten Meclisin önü çok net bir şekilde mesajını veriyor, değerlendirmedeyiz diyorlar hatta eleştirilere yeni Yasa Tasarısı getiriyorlar Meclise. Bakanlar Kurulu çok üzgünüm bu benzetme için ama bir mehteran takımı havası yaratıyor. Bir şeyi yapmaya çalışırken iki adım geriye gidiyor en azından orada bir müzik ve ahenk var, burada o da yok.

Amme Memurları Sendikası Şubat ayı için bir açlık sınırı çalışması yaptı ve ortaya koyduğu rakamlar maalesef acı. Sağlıklı bir beslenme için yetişkin bir kadının zorunlu gıda harcamasını günlük 56, aylık Bin 682 TL olarak tespit etti. Yetişkin bir erkek günlük 58.97, aylık Bin 769 TL temel beslenmeden bahsederim temel beslenme. 15-19 yaşındaki çocuk 61 Lira, aylık Bin 857 Lira. 4-6 yaşındaki çocuk 41 Lira, aylık Bin 251 Lira. Yani dört kişi ki genelde budur aile nüfuslarımız, dört kişilik bir aile 6 Bin 560 TL’ye sadece ve sadece hayatta kalacak, sadece hayatta kalacak. Bunun için keyif yapamayacak, kültürel etkinlik yapamayacak, yaratamayacak, çocuğunu ekstra bir faaliyete gönderemeyecek, sadece karnını doyuracak 6 Bin 560 TL’ye. Hangi vicdan hala daha hükümeti vatandaşın eline cebini sokmakta ısrarcı kılıyor, bunu da anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum.

Biraz önce baktım geçen hafta bir kısmını söyledim ama Mart enflasyonu da açıklandı ve Mart enflasyonu Başbakanlığa bağlı bir şekilde Yüzde 83’ü buldu, Yüzde 83. Bu Başbakanlığa bağlı olduğu vurgusunun altını çizdim, Yüzde 83.19 açıklaması var ve dönüyor diyor ki, elektrikte Yüzde 173 ile 229 oranında geçen yıldan bu yıla artış var Yüzde 229, zaten dünden itibaren var olan çığlık bu değil mi, her ev, her ev yanmıştır bugün her ev yanmıştır. Dolayısıyla bu kadar öngörüsüz ama plansız da. Şunu da yeri gelmişken söyleyeyim, biz diyorduk ki sadece zammı kabul etmeyiz. Evet belli bir fiyat düzenlemesi yapılmalı makul anlamda, zamanında yapılmadığı için bu biraz daha can yakacak ama yatırımı, alternatif enerjiyi, Green Deal’ı bir şekilde gündeme getirirken artık geriye dönmeden ısrarla üstünde duracağımız bir şey de, bu kurumu bu hale getirenlerin yargı önüne taşınması. Bunlardan üç tanesi bugün Bakanlar Kurulundadır. Bugünkü KIB-TEK’ten sorumlu Bakan dahi. Dolayısıyla Sayın Başbakanın sorumluluğu değil mi onları da bu bir şekilde sorguya tabi tutması? Dolayısıyla bu fatura vatandaşa sadece ve sadece vatandaşa kesilemez bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla yine Euro Dizelde Yüzde 241 artış olduğunu söylüyor İstatistik Kurumu. Yani üretici ki dizel araçlarıyla bir şekilde üretimini yapmayla geçiniyor, onlara ne teşvik açıklanıyor, ne katkı konuyor bu kadar pahalı bir şekilde de bunu kullanarak üretim yapmalarını bekliyoruz. Daha da birçok şey yüzde yüzün üzerinde maalesef artmış durumda ve hala daha ısrarla hükümetin eli cebimizde. Eli cebimizden öteye boğazını da sıkıyor biraz önce vermiş olduğum rakamlarda. Yani geçen hafta söyledim insanlar öğün atlıyor ki günlük 50 Lirayı bulamıyor. Günlük 50 Lirayı 30 Liraya düşürsün diye öğün atlıyor yahu insanlar. Dolayısıyla bu konu böyle kulak tıkanacak bir konu değil. Lütfen hükümet bu anlamda kendine gelsin.

Yine geçen hafta söyledim sosyal patlamalar peşi sıra gelecek, gelmeye de başladı. Yani dün gelen elektrik faturalarından sonra bir genç arkadaşımız bakalım ne durumdadır sinirlerine hakim olamadı ve bir yumurta fırlattı KIB-TEK binasına. Derdest edildi polise ifadesi alındı bugün de burada Bakanlar oturmuyor ya, o koltuk dolduran Bakanlar hiç yargı önüne gitmeyecek, yumurta atan bir genç evine düşen elektrik fiyatı neticesinde sürdüremeyeceği, göremeyeceği ayın sonu yüzünden polis tarafından derdest ediliyor. Bu da kabul edilebilecek bir adalet değil. Dolayısıyla adalet başlayacaksa buradan başlayacak.

Hükümet görmezden gelmek istiyor ama 30’a yakın sendika, bütün siyasi partiler neredeyse iktidar dışında, 1 Nisan’da bıçağın kemiği geçtiğini çığlıkla sokakta haykırdı ve sokakla imtihanı derken aslında hükümetin bir hatırlatmaydı benim gayem. 1999’lu yıllara gitmekti aslında amacım, o günlerde de böyle bir hükümet vardı ve ekonomik anlamda daralan vatandaşın cebine elini atmakta ısrarcıydı ve yine Kıbrıslı Türkler demokratik haklarını kullanarak sokaklara döküldü ve bu sokaklara dökülme süreci bizi Annan Planı dönemine kadar götürdü. Bugün gençler Başbakanlık önünde altıncı günlerinde, taleplerini hiç gidip dinledi mi Bakanlar? Bu gençler bu ülkeden göç etmemek adına gecesini gündüzünü orada geçiriyorlar. Size tekrar bir hatırlatma yapayım evet geçmişte adı geleceğimizi kurtarma operasyonu olarak adlandırılmıştı, bugünkü inisiyatif gene gelecek ve bu koltuklarda oturanları yıkacak ve geçecek. Çünkü bu gençlerdir bu ülkeye sahip çıkan insanlar size rağmen. Dolayısıyla bu eylemlilik sürecinin nasıl biteceğini biliyorsunuz. Tarih tekerrür etmek üzeredir, derhal toplumu yıpratmadan, bu kadar eziyet etmeden, bizim önerilerimiz ki biraz sonra derlemeye çalıştığım çünkü Başbakan gerçekten toplumu şaşırtma yönünde ciddi anlamda ifadeler kullanıyor, öneri yapılmıyormuş. Bu Kürsüye çıkan her muhalefet vekili size en az beş kalem, on kalem öneri yapıyor her başlıkta, sağlıktan tarıma, ekonomiden hukuka her başlıkta ama öneri sizin beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz olarak ayrılacak işler değil, onları dikkate almak zorundasınız diye düşünüyorum. Örneğin, 1 Nisan’da Başbakanlığın önünde çok ciddi bir kalabalık buluştu, bu dünyada da yer buldu ve 18 Martta verdiklerini öğrendiğim Sayın Başbakana yazılı önerileri var, 15 kalem yazılı öneri. Başlıklarını okuyayım sadece. Diyor ki; enflasyonist yapıdan kurtulmamızın önünü açacak stabil muhasebe sistemine geçilmesi konusunda çalışma başlatın. Bir yıl oldu biz söyleriz, öneri bizimkini beğenmediniz. Sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri toplandı yine size tut etti, bunu da mı beğenmediniz? Çok belli neden Yüzde 83 açıklandığı bu enflasyonun, çok belli. Bari çalışma başlatın. Yani kulaklarınız tıkalı bir şekilde gözlerinizi de yumdunuz, sanıyorsunuz ki kaybolacak bu belediye çalışanları, ya da sanıyorsunuz ki kaybolacak gençler Başbakanlığın önünde.

Müşavirlerin azaltılmasından bahsediyorlar. Bizim de bu Kürsülerden bahsettiğimiz gibi ve yazılı bir şekilde veriyorlar, diyorlar ki; 141 tane müşavir var ve yıllık maliyeti 45 Milyon. Her gün haberlere düşen bir müdür alınıyor, başka bir müdür atanıyor. Kimisine göz yumsun diye bir şekilde kötü anlamda değil ama sorunları söylemesin diye bir şekilde bu vaatler yerine getiriliyor, kimisi de bir şekilde oralara geliyor. Dolayısıyla yıllık maliyeti 45 Milyon olan bir atama sisteminden bahsediyoruz ve bu öneri de önünüzde.

BAŞKAN – Sayın Solyalı, toparlayalım lütfen.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Çok az süre daha isteyeceğim.

Ve diyorlar ki özel üniversitelere tanınan sınırsız muafiyetler sınırlanmalı. Kalkınma Bankasında 748 Milyon sokakta, toplamak niyetinde değilsiniz. Nerede bu para 748 Milyon batık kredi. Kayıt dışı ekonomiden bahsediyor, dış temsilciliklerden bahsediyor ki oralarda hangi raporlamaya göre hangi iş yapılıyor da 96 Milyonluk bir bütçe ayrılıyor. Tabii Dışişleri Bakanını daha Mecliste ben görmedim ama eminim bu konuda çalışmalar vardır ve CTP de sürekli üstünde durduğu birçok öneriyi size hatırlattı, bunlar temel gıda, temel tüketim maddelerinden KDV’yi sıfırlayın elektrik dahil. Bu insanlar ayın sonunu getirebilsin. Çünkü deniz bitti ise demek ki bir artış yok, demek ki ceplerine bir şey koyamayacaksınız. Bari cebindekini devlet paylaşmasın Sosyal Devlet Algısıyla Muhasebeci Devlet değil, Sosyal Devlet ilkesi ile bu insanlara yardımcı olsun.

Herkes söyledi alkol zammı ama artık o da yetmez restoranlardan ve lokantalardan da KDV’yi indirmeniz gerekecek ki biraz olsun yerli üretim, katkı görsün oraya giden insanlar sayesinde.

Elektriğe çoklu tarifeyi konuştuk dün, ben bugün Bakanlar Kurulundan bunun çıkacağı hayaliyle bekliyorum ama göreceğiz olup bitecek olanı.

Çok kısa söyleyeyim tümünü tamamlamadan ama birleşik faiz hala daha borçların omuzlarında, iki cümle ile bunu kaldırabilecek bir güce de sahip hükümet. Biz önerisini yapmaya hazırız, Bankalar Birliği ile konuşmaya hazırız, birleşik faiz yükünü borçluların omuzlarından almalıyız. Döviz kredilerinde dövizin bu şekle gelmesi neticesinde ödenemeyen, maaşın takside yetemediği sistemi tekrardan tartışmalı, bu insanlara bir hayat şansı sunmalıyız.

Son olarak şunu da söyleyeyim. 2019 yılında 195 Milyonmuş, 2020 yılında da 200 Milyonmuş ek mesai. Gençler sokakta Yüzde 30’u aşan işsizlik ile mücadele ediyor. Vardiya sistemini tartışalım dedik size seçim döneminde. Yani bir o kadar gence de bir ortam yaratalım iş kapısı olarak. Ne bu gündeme geliyor ne de bu önerimiz dikkate alınıyor.

Mağusa ve Baf kapılarını derhal açın diyoruz ama ne Sayın Tatar, ne de bugünkü hükümet bu konuda da ekonomik girdiyi aslında döviz girdisini gözden kaçırmak istiyor.

Yeşil hat imkanlarını zorlayın diyoruz, yeşil hat yokmuş gibi sadece Kuzey Kıbrıs’ta, Kuzey Kıbrıs içerisinde varmışız gibi bir gözü kapalılıkla bu konu da hiçbir şekilde gündeme getirilmiyor. Dolayısıyla sokak aslında size cevabını veriyor. Bunu ister erken dinleyin, ister dinlemeyin ama sizi götürecekleri gün çok yakındır. O yüzden lütfen söylediklerimizi ve sokağın söylediğini dikkate alın.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Solyalı.

 Sayın Bakan, cevap var mı?

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; muhalefetin yaptığı sadece durum tespiti. Doğru. Durumu tespit ettiğimizde ekonomik kriz hat safhada, insanların alım gücü yerlerde sürünüyor, elektrik faturaları insanları çarpıyor doğru, bunların hepsi bir gerçek. Ama sanki bunlar 30 günlük Hükümetin, 35 günlük Hükümetin icraatlarının sonucunda olmuş bir vaka ve önemlisi de sizin hükümet döneminizde sanki bunlar hiç yaşanmadı. Şimdi geçmişe doğru şöyle bir sörf yaptım. Haber Kıbrıs’ın dörtlü koalisyonuyla ilgili haberini okuyorum. Diyor ki; “Ciddi vaatlerle göreve gelen dörtlü koalisyon mali konularda adım atmaktan uzak bir görüntü sergiliyor. Vatandaşların yaşamın her alanında alınacak tedbirlerle hayatın ucuzlamasına, ekonominin önünün açılmasına yönelik beklentisi artarken, hükümet son zamanlarda sadece fon düzenlemeleri ve zamlarla vatandaşın alım gücünün daha da düşmesine neden oluyor. Akaryakıta yapılan son zam vatandaşın büyük tepkisine neden olurken, her ay gelen elektrik faturalarının sürekli artması, hükümetin enerji konusunda ne yapacağını bilemez bir tutum sergilemesi, hükümete olan güvensizliği her geçen gün biraz daha artırıyor. Bu da hükümet içerisindeki tartışmaların, “Biz neden hükümet olduk? Vatandaşın hayatını zorlaştırmak için mi?” seslerinin yükselmesine neden oluyor diye uzunca bir değerlendirme Haber Kıbrıs. Dolayısıyla…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Sahibi kimdi Haber Kıbrıs’ın Sayın Bakan?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – E, biliyorsunuz, isim vermeme gerek yok, Hüseyin Ekmekçi.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Şimdi yalnız bir şey daha söyleyeyim.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yani o dönemde…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Ekleyim Sayın Bakan, ekleyim.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Biray, bir dakika lütfen, Sevgili Biray…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – 334 Milyon savunma parası ödediydi o dörtlü hükümet…

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu, cevabımı vereyim.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) –50 Milyon da artıda bitirdiydi bütçeyi.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sayın Başkan…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Öyle doğru emsal gösterin lütfen.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – O dönemde dörtlü koalisyon hükümetini “Zamtonlar” diye gazetelerden manşetlerle hatırlıyorum, suçlanmıştı. Şimdi…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Gazete istediğini yazar. Bugün sabah beni, hem Ceyhun Beyi de eleştirdi aynı gazeteci. Allah Allah!

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi arkadaşlar; şunu anlatmaya çalışıyorum.

 BAŞKAN – Sayın Hamzaoğulları, konuşmacıyı kesmeyin lütfen.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Netice itibarıyla Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik gelişmeler ve kriz, bizi oralardan çok daha fazla derinden etkiliyor ve sarsıyor. Yani Brent petrolün benim dönemimde 480, ki o zaman çok daha yüksekti. Şu anda 700’lerin üzerinde seyretmesi, benim dönemimde Dolar’ın 6-7 lira seviyesindeyken şu anda 14 liraya gelmesi bizim suçumuz mu? Bu Hükümetin suçu mu? Yahu bir şeyi eleştirirken elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Ne yapılabileceğini de söyleyeyim. Bizim Dolar’ı indirebilmek için veya Brent petrolün fiyatını düşürebilmek için ne yapacağımızı da söyleyin, ona göre oturup konuşalım.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Kaç tane müşavir aldınız işbaşı yaptınız?

 BAŞKAN – Konuşmacıyı kesmeyin lütfen.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yoksa burada oturmanın rahatlığıyla ağzınıza geleni söyleyin, burayı yerden yere vurun, kendinizi rahatlatın, deşarj olun, vatandaşa da mesaj verin.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Vatandaş biliyor.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Buysa muhalefet, en güzelini yaparız.

 ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) – Onlarca öneri yapıldı size Sayın Bakan. Haftalardır onlarca öneri yapıldı size sendikalar dahil.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi değerli arkadaşlar, 35 günlük bir hükümete bu şekilde yüklenilmesi doğru bir yaklaşım değil.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Geçen dönem kim vardı? Biz mi vardık?...

ERHAN ARIKLI (Devamla) - En azından biraz daha sabırlı olmanız lazım. Şimdi ortada bir reform var. Bütün gün bunu tartıştık, geçen hafta da tartıştık, yarın, öbürkü gün de tartışacağız ve neticelendireceğiz.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Nerden bulun yasasını da getireceğiz bu Meclise ve sizden yardım isteyeceğiz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Eyvallah! Harika.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Öncelikle sizden.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – En başta imzayı ben atarım.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Teşekkürler.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – En başta imzayı ben atacağım.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Bu ülkede bakalım kim ne yapıyor?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Çok güzel. Lütfen ilk imzayı da benim atmama vesile olun, evet.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Yakında gelecek merak etme.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi bu yerel yönetimlerle ilgili defalarca konuştuk, cevabımızı da verdik. Bu Yerel Yönetimler Reformu artık daha fazla bekleyemez, mümkün değil. Geçen sefer söyledim. Dedim ki 20 tane belediye batık durumda, maaş ödeyemez durumda. Haziran-Temmuz avanslarını dahi kullandılar. Bu batık belediyelere başkan seçmek kadar absürt bir davranışın içinde olmamak gerekiyor. Ortak akılla bir çözüm bulmamız lazım. Oysa siz de diyorsunuz ki “Hayır, önce 28 belediye seçim yapalım, ondan sonra reformu konuşacağız.” Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz o batık belediyelerin sıkıntısını daha da uzatacaksınız ve o çıkmazın içerisinde, sarmalın içerisinde daha da batmalarına neden olacaksınız. Komitede bakın gayet güzel öneriler geliyor bazen, yanlışlarımız olabilir, düzeltiyoruz. Zaten komitelerin maksadı da budur. 5 Bini 20 Bine yükseltiyoruz. O çok haklı bir öneri. Başka öneriler varsa gelin onları da konuşalım. Komitelerin maksadı bu. Ortaya sunulan şey tasarıdır, yasa değil arkadaşlar. O tasarı üzerinde elbette ki muhalefetin görüşleri olacak, eleştirileri olacak. İktidar kanadı o görüş ve eleştirilerden yola çıkarak gerekli düzeltmeleri yapacak. Biz de bunları yapıyoruz. Bir şey kaçırmıyoruz. Ama bunu yaparken, “Haa, biz dedik de yaptınız.” Elbette siz diyeceksiniz de haklı gördüğümüz noktada eksikliğimiz varsa düzeltesiniz. Bunu yapmak zorundayız.

 Netice itibarıyla değerli arkadaşlar, bu reform paketinde, bu yerel yönetimler reform paketinde Özkan Murat, Sevgili Özkan Murat’tan tutun Nazım Çavuşoğlu’na, Kutlu Evren’den tutun Teberrüken Uluçay’a, Asım Akansoy’dan Ayşegül Baybars’a kadar bütün Bakanlarımın katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Elbette eksikliklerimiz olabilir. Eksiklikleri önümüzdeki günlerde de düzeltebiliriz, şimdi de düzeltebiliriz. Biz buna açığız. Ama ne olur bu meseleyi popülizme kurban etmeyelim. Gelin konuşalım, yanlışımız, eksiğimiz varsa bunları düzeltelim ve ortak akılla bir icraat üretelim. Teşekkür ediyorum.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, Anayasayı …29’dan, bunu da yaparsınız yahu. Niçin yapmazsınız? Ayıp ettin.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi geçen hafta ben buna cevabımı vermiştim. Ben Cumhurbaşkanlığının görev süresinin uzatılmasına YDP olarak karşı çıktım ve ret oyu kullandım. Oyçokluğuyla o Anayasanın ilgili maddesini siz kaldırdınız.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Mucbir sebep vardı Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Ben Anayasa Mahkemesine götürdüm. Sebep, mücbir sebep, mahkeme mücbir sebep demedi.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Kapalı olduğumuz bir dönemden bahsediyorsunuz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Netice itibarıyla değerli arkadaşlar…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Siz Anayasa Mahkemesine ertelemeyi götürmediniz. Başka bir şey götürdünüz Anayasa Mahkemesine.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – İçinde o da vardı. Sayın Akıncı’nın görev süresinin uzatılması ama neticede yasayı götürdük. Neticede arkadaşlar, siz elbette ki en doğal hakkınız olan bu Yasayı Anayasa Mahkemesine götürme hakkınızı kullanacaksınız. Anayasa Mahkemesinin kararı karşısında boynumuz kıldan ince. Onun için çok fazla birbirimizi üzmenin, yaralamanın da bir anlamı yok. Herkes görevini yapsın. Ha, gönül istiyor ki yarın komitede daha da iyi bir yasanın çıkabilmesi için birlikte çalışalım yarın ve öbürkü gün ve ondan sonra oylamamızı yapalım ve ortak akılla bir çare bulalım. Bulabilirsek ne ala. Bulamazsak artık herkes kendi üzerine düşen görevi yapacaktır. Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Bir şey söyleyeyim Sayın Bakan da öyle inin. Bakın, siz gazetecilerin verdiği haberden bahsettiniz dörtlü hükümetle alakalı. Bugün Ses Kıbrıs Acun Ilıcalı’ya gönderilen KKTC’li birisi tarafından, “Selamlar abi, TV 8’de KKTC için yardım kampanyası başlatabilir misiniz?” Memleketimizi bu hale getirdiniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Bakan.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri; şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu’nun “Mütemadiyen Kaos” konulu güncel konuşma istemi.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

28 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Mütemadiyen Kaos” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Şifa ÇOLAKOĞLUCTP Gazimağusa Milletvekili |

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Şifa Çolakoğlu.

 ŞİFA ÇOLAKOĞLU (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Salı gününe özellikle Hükümetimizin, görüşmelerin Salı gününe alınmasını isteyen yoğun bir arzusu olmuştu. Bu arzuya baktığımız zaman keşke kamera şöyle bir gösterse, şu anda biz burda konuşmaları daha iyi takip etmek, dinlemek ve bizlere gereken cevapları vermek, sorularımıza yanıt almak için diye gerekçelendirmişlerdi bunu özellikle. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bütün koltuklar da boş.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Yalandan kim ölmüş.

 ŞİFA ÇOLAKOĞLU (Devamla) – Evet, bizim söyleyeceklerimizi zaten halk çok iyi biliyor. Ancak belli sorularımız vardır ki bunlara cevap almayı arzu ediyoruz. Kimin adına? Halkımız adına. Şimdi hal böyleyken konuşacaklarımıza bir cevap da alamayacak olduktan sonra konuşmanın da ne kadar anlamı olacağını ben burdan sormak istiyorum. Ne yapalım, şimdi burda duralım ve bekleyelim birileri gelsin ve birileri gelsin bizi muhatap alsın ve konuştuklarımızı dinleyip bize bir cevap versin. Bu Anayasayı delme ihlaliyle de birlikte bu Yüce Meclise yapılan bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. Bu halka yapılan bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. Bakanlar Kurulunun toplanması gerekiyorsa, bunu Salı gününden başka bir günde yapması gerektiğini düşünüyorum. Burda hepimizin bu halka karşı, dışardaki insanlara karşı toplanan, yürüyen binlerce insana karşı sorumluluğumuz vardır diye düşünüyorum. Burda hiçbir muhatabın olması da onlara karşı yapılan en büyük saygısızlıktır diye düşünüyorum. Ben bu saygısızlığın karşısında da konuşmamı yapmayı da burdan uygun bulmuyorum. Ne zaman ki buraya gelinir oturulur ve bir muhatap olur karşımızda, o zaman biz de söyleyeceğimizi söyleriz diye düşünüyorum.

 Ben konuşmamı burdan protesto ederek, konuşmamı yapmayarak dile getirmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

 BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim Sayın Çolakoğlu.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Sayın Başkan, bir çağrıda bulunun da birisi gelsin.

 SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan, bir çağrı yapınız lütfen.

 ŞİFA ÇOLAKOĞLU (Gazimağusa) (Yerinden) – Böyle maskaralık olmaz. Yani böyle maskaralık olmaz gerçekten. Bu, büyük bir terbiyesizliktir.

 BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri; şimdi sırada, sekizinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Hükümetin İştahı” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

28 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Hükümetin İştahı” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Erkut ŞAHALİCTP Gazimağusa Milletvekili |

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahali.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Mecliste denetim gününde hükümetin hazır bulunması keyfi bir durum değil, bir zorunluluktur ve bu zorunluluk öyle zannediyorum ki Anayasaya uymaktan daha ağır bir sorumluluk değildir. Şimdi Anayasaya uymayı tercihli hale getiren bu Hükümetten İçtüzük gereği hareket etmeyi beklemek de bizim açımızdan safiyane bir durumdur, ancak hukukçular vardır aramızda, ister tüzük, ister yönetmelik, ister yasa, ister Anayasa, yürürlükte olan her birine teker teker uyma sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır. Ve bu Meclis, bu Devlet, bu Devletin her bir organı tarihin hiçbir döneminde bugünkü kadar pespaye bir biçimde paspas hale getirilmemişti. Yeter. Bu kadar gayri ciddi bir davranış bizim açımızdan kabul edilir değildir, hoş görülür değildir. Dolayısıyla Sayın Başkandan özellikle rica ediyorum. Hükümetin bu salonda hazır bulunma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğun yerine gelip gelmeyeceği konusunda Sayın Başkandan bilgi alıncaya kadar da beklemeye devam edeceğim. Konuşma sürem de ayrıca 15 dakikadır. Görebildiğim kadarıyla yanlış ayarlanmıştır süre saati de.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – 15 dakika bekleyebilin orda gardaş sana destek verebilirim.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bu ülkede siyasete karşı güvensizlik yerlerde sürünürken yurttaş hepsi aynıdır dedikçe ben arıma boğulmaktayım. Çünkü ben bu makamlarda bulunanların hiçbiriyle ayni değilim. Reddediyorum. Ben bunların halkın en küçük bir kaygısını duyduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla ben bunlarla ayni olmayı peşinen reddediyorum. Bu kadar net ifade ediyorum. Meclisin denetim gününde Bakanlar Kurulu toplantısı bir gerekçe olamaz İçtüzüğün gereğini yerine getirme konusunda. Sayın Başkan sizden özellikle ricamdır, bu oturumun…

FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) – Ara verilsin Sayın Başkan.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - İçtüzüğe aykırı bir şekilde devamına daha fazla göz yummayınız. Ara veriniz. Hükümet hazır bulunduğu takdirde oturum devam eder. Sayın Başkan bir şey yapmanız lazım.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Ara verin Sayın Başkan, bakanlar gelsin.

 BAŞKAN – Hayır ara vermiyorum.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bir şey yapmanız lazım ama. Bir şey yapmanız lazım.

 BAŞKAN – Sizin konuşmanızı duydu. Eğer Bakan gelecek olan biri varsa buyurun gelsin.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – İradi bir durum yoktur Sayın Başkan. İçtüzüğün emridir ve siz İçtüzüğü uygulamakla yükümlüsünüz.

 BAŞKAN – Ben emredici şekilde bir açıklama yapamam.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Siz zaten hiçbir şeye uymaya kendinizi namzet görmezsiniz. Bu Devlet…

 BAŞKAN – Ben senin…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Pandemi konusunda kurallar açıklar size işlemez. Onu da gördük onu da bildik.

 BAŞKAN – Ben üç gün…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – İçtüzüğün size emrettiklerini yaptırma konusunda da kendinizi memur saymazsınız. O zaman niye ordasınız?

 BAŞKAN – Kürsüde polemik yaratmayın.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Niye ordasınız?

 BAŞKAN – Kürsüde polemik yaratmayın. Ben üç gün üst üste…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – İçtüzüğü uygulamakla yükümlüsünüz.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Ara verin Sayın Başkan. Ara verin.

 BAŞKAN – Test yaptım ve negatifim.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – İçtüzük size emreder Sayın Başkan. Hükümetin burada olma zorunluluğu vardır. Yeter artık! Yeter artık! Yeter. Sokakta bir ateş var herkesi yakıyor bir tek siz yanmıyorsunuz. Yeter.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Daha sakin.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sana mı soracağım sakin olacaksam.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Evet bana soracan.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sana sormayacağım. Sana sormayacağım. Sen kimsin de sana soracağım.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sen kimsin de bağırın?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ben bağırırım. Söz hakkı benimdir de onun için bağırıyorum. Var mı ötesi. Bu söz hakkı benimdir şu anda. Ve beni yükümlülüğü olanlar vardır. Burada olacaklar.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Senin bağırma hakkın yoktur.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sana mı soracağım?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Bağırma hakkın yoktur.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ne yapacan? Bağırıyorum ne yapacan? Ayıp denen bir şey var yahu. Yeter artık! Yeter! Yurttaşın canı yanıyor. Yurttaşın canı yanıyor.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkanım oturumu tüzüğün emrettiği şekilde yönetmek zorundasınız.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Başkan bu Oturum İçtüzüğün emrettiği şekilde devam etmek durumundadır.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Ara verin, bakanları toplayın. Ara verin gelsinler. Ara verin gelsinler.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yeter artık!

 BAŞKAN – Gündem devam ediyor oturumu kapatmıyorum.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Devam edemez Sayın Başkan.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Gündem devam etmiyor Sayın Başkan. Gündem devam etmiyor. Yeter artık!

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Şu anda hiçbir Bakan burda değil, bakanlar buraya gelmek zorundadır.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bu kadar keyfi yaşadığı gerçekten bu kadar uzaklaşmış bir hükümet bu ülkenin layığı değildir, bu halkın layığı değildir. Dışarda insanlar can güvenliği sorunu yaşıyor.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Konuşmasını yapsın bağırmasın.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Hükümet makamları bunu duymak zorundadır. Hükümet makamları bunu duymak zorundadır. Sayın Yeşilırmak burada olma zorunluluğunuz yoktur. Ama Bakanlar burda olmak zorundadır.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Tamam bunu söyleyin ama bağırmayın.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Sesim ulaşsın diye bağırıyorum. Duymuyorsunuz. Duymuyorsunuz. Hem sağır hem körsünüz. Bu halkın gerçeğini fark etmiyorsunuz. Yeter artık yeter!

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan yapamıyorsanız lütfen bırakın ben yaparım.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Başkan bu Oturum bu şekilde devam edemez.

 ŞİFA ÇOLAKOĞLU (Gazimağusa) (Yerinden) - Filiz Hanım söyledi bir tek kişi yok ya burda. Böyle rezalet mi olur?

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Meclis Başkanlığı şu anda bu Genel Kurulu Meclis İçtüzüğüne aykırı yönetemez Sayın Başkan.

ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan 10 dakika ara verin.

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) - Ait olmayın buna sizin bir suçunuz yoktur bunda siz doğruya çağırmak mecburiyetindesiniz. Ara verin gelsinler.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yapmıyorsanız da bu yanlışa iştirak eder durumda olursunuz.

 BAŞKAN – Bu çağrıyı siz yaptınız. Elbette işiten vardır. Gelecek olan varsa buyursun gelsin. Ben de çağrı yapıyorum. Sayın Bakan varsa burda buyursun gelsin.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bir İçtüzük rica edebilir miyim lütfen. İlgili maddesini bulun bana lütfen. Hiçbir şey umurlarında değil arkadaşlar. Ne devletin, ne Meclisin, ne makamların itibarı umurlarında değildir. Kendilerinin ne olduğudur önemsedikleri. Sayın Başkan….

 YASEMİ ÖZTÜRK (İskele) (Yerinden) – Sayın Başkan İçtüzük gereği karşılıklı konuşma olmaması gerekir ve devam ediyor.

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Başkan…

 BAŞKAN – Konuşmalarınızı belki, tamam sayın Bakanlardan biri inşallah gelir. Çağrı yapıyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Süreniz dolmuş. Sayın Erkut Şahali 15 dakika dolmuştur. Beş dakika daha veriyorum size.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Töre…

BAŞKAN – Buyurun.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Süreyi 15 dakika olarak çalıştırmadığınız konusunda sizi uyardım ben zaten.

 BAŞKAN – Ben burda değildim. O zaman buyurun 10 dakika veriyoruz buyurun.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yoktur pazarlık yoktur Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun 10 dakika konuşun.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Başkan inmeyeceğim Kürsüden. İçtüzüğün 67’nci maddesi (1)’inci fıkra hükümet her oturumda bulunmak mecburiyetindedir. Her oturumda bulunmak mecburiyetindedir. (2)’nci fıkra Başbakan dışında hükümet adına söz alan herhangi bir Bakan söz alma yetkisinin kendine verildiğini söylemek zorundadır. Bekliyorum ve beklemeye devam edeceğim Sayın Başkan. Müzakereye açık bir durum yoktur Sayın Başkan. Arzu ederseniz toplantının selameti açısından oturuma ara verebilirsiniz.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan süreyi başlatın lütfen.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yani kendine güldürme bizi. Bizi kendine güldürme Allah aşkına. Allah aşkına.

 ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Frekanslar farklı çok.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – 15 dakika daha başlatın Erkut Şahali’nin süresini.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Konuşmama başlayabilirim. Teşekkür ederim Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;

 BAŞKAN – Buyurun hitap edin.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bekliyorum saatin çalışmasını Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun hitap edin.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan öyle zannediyorum ki adı konulmamış olsa da Başbakan Yardımcısının yardımcısı sıfatınız vardır fiiliyatta. Hükümetin en küçük ortağı olarak sizden özellikle rica ediyorum. Meclis sizin açınızdan bir züle dönüştü farkındayız, bir fuzuli mesai gibi görülüyor. Çünkü denetim gününü Salı gün diye saptarken ortaya koyduğunuz gerekçe yurt dışı seyahatleriniz nedeniyle denetim gününde hazır bulunamama ihtimalini bertaraf etmekti. Meclis açıldı açılalı hiçbir denetim gününde hükümet burada değildir. Sabahleyin usulen gelirsiniz, bir arzı endam eder ve gidersiniz. Ve yerinize bazen bugün olduğu gibi her zaman değil, bazen o gün için en lüzumsuz bakanı bırakırsınız. O gün için Bakanlar Kurulu toplantısında kendisine en az ihtiyaç duyulacak Bakanı saptar ve bırakırsınız. Doğru bir yaklaşım değildir. Sayın Başbakan diyor ya bize öneri mi sundunuz da dikkate almadık. Burda size sayısız öneri sunuyoruz Sayın Bakan. Ama Sayın Başbakan bundan birhaber. Çünkü nöbetçi diye kalan Bakanların da aslında sureten kaldıklarını ve çok da sıkıldıklarını görebiliyoruz. Bugün için 19 konuşma vardır denetim gününde. Görebildiğim kadarıyla haftaya 21 konuşma talebi vardır. Bu mesai uzun bir mesaidir. Dolayısıyla bir tek Bakanın bütün bakanlıklarla alakalı hem not alması, hem yanıt vermesi gayri insani bir şeydir. Dolayısıyla konuşma başlıklarımız size mesaj veriyor zaten. İlgili bakanlar burada bulunsunlar, hem dile gelmiş önerileri, hem eleştirileri, hem istekleri, kendileri kulaklarıyla dinleyip cevaplarını versinler. Böylesi daha sağlıklı ve üstelik de İçtüzüğe uygun bir mesai olur. Sizden özellikle bunu rica ediyoruz. Çünkü bu ülkede korkunç büyüklükte sorunlar yaşanmaktadır ve bu sorunlar karşısında bu Meclisin çözüm üretmek gibi bir yükümlülüğü vardır. Bu Meclis bu sorunları çözmekle yükümlüdür. Hükümet temel sorumluluğu üstlenmiş vaziyette olabilir. Ama bize kulak verdiğiniz takdirde emin olabilirsiniz ki şu anda boğuşmakta olduğumuz sorunların urubuyla ancak baş başa kalırsınız. Önemli bir yükü bu Parlamentonun sırtına yüklemeyi pek ala başarabilirsiniz. Dolayısıyla sizden özellikle İçtüzüğe uygun vaziyette hareket etmenizi rica edeceğim.

 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümet yaklaşık olarak bir buçuk ay önce göreve geldi. Toplamda aşağı yukarı 45 günlük bir mesaisi vardır. Öncesindeki hükümetlerin tamamında Ulusal Birlik Partisi kurucu parti olarak yer aldığı halde ikinci Sucuoğlu Hükümetinin geride kalan görev süresi 45 gündür yaklaşık olarak ama bu 45 günde bu Hükümetin en fazla önemsediği konu kimin ne olacağı konusudur. Halkın ne yapacağı konusu herhangi bir şekilde ilgilerini çekmiyor. Biraz zaman ayırdım ve Bakanlar Kurulu kararları arasında gezindim. Bu 45 günlük sürede yaklaşık olarak 300’e yakın bir karar üretti bu Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu kararı olarak. Bu kararlar arasında önemli ölçüde örneğin geriden gelen Rekabet Kurulu kararları var, Anıtlar Yüksek Kurulu kararları var. Kamu Hizmeti Komisyonluğunca yapılan işlemlerin Bakanlar Kurulu kararıyla duyurulması var. Ve bu 300 karar arasında aslan payı da 63 atama ve görevden alma kararıdır. Yani bu Hükümetin mesaisi boyunca yaklaşık olarak ortaya koyduğu mesainin dörtte biri sadece kimin ne olacağı konusunda harcadığı mesaiden ibarettir. Bu işte tam da tipik bir göstergedir ki bu Hükümet bir şey yapmaya değil, bir şey olmaya niyetlidir ve görev başındadır. Bugün yurttaşın gündeminde bulunan meselelerin hiçbiri örneğin hükümet açısından bir kaygı sebebi falan değildir. Çünkü emin olunuz ki bugünkü Bakanlar Kurulu kararları arasında da birilerini bir şey yapan kararlar öncelikli olarak ele alınacak.

 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabahleyin konuştuk. Yerel Yönetimler üzerinden Anayasaya uymanın tercihli bir durum olmadığı üzerinden değerlendirdik. Dışarda gelecek kaygısı duyan belediye emekçilerinin feryatları yükseliyor. Bu Hükümet ne yapıyor? Örneğin bu konuyla ilgili saat başı değişen yaklaşımlar ortaya koymak dışında hangi veriye dayalı akıl dolu bir yaklaşım ortaya koyuyor. Böyle bir yaklaşım yoktur. Birilerini sürekli olarak atayacaksınız, birilerini görevden alacaksınız, görevden aldıklarınıza başka görevler tevdi edeceksiniz ve bu düzen böyle devam edecek ve feryat figan halindeki yurttaş da bunu görecek?! Ve sonra da diyecek ki siyaset benim çözüm merkezim değil, siyaset benim sorunlarımı çözmüyor,hepsi aynıdır! Ben sizinle ayni değilim. Ben sizinle ayni olmayı ısrarla reddediyorum. Çünkü ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben dışarda canı yanan her bir yurttaşın acısını yüreğimin en derininde hissederek burada görev yapıyorum. Siz öyle görev yapmıyorsunuz. Sizin öyle yapmadığınız şu anda daha çok emare vermediniz yeni görevinizle alakalı. O beş katlı hızlı internet meselesini ilgili ile bekliyoruz. O konuda çok ciddi sağlık kuşkuları vardır. Ne çıkacak sürpriz yumurta çok merak ediyoruz ama KIB-TEK’ten sorumlu Bakanken ortaya koyduğumuz icraatlar günün sonunda KIB-TEK’sizlik halini gündeme getirdi. Artık elektrik üretme kabiliyetleri ortadan tamamıyla kalkmış bir KIB-TEK bize armağan etti o görev süreniz. İddia şudur aksi varsa söylersiniz, yakıt depolarının içerisinde yaklaşık olarak 2 bin ton çamur vardır. İçeriği ne bilinmeyen, içeriği ne olduğu bilinmeyen çamur vardır. Bunu sokaktan geçen herhangi birisi söylemiyor. Dün sizin bulunduğunuz makamda şu an için bulunan Bakanın ifadesiydi bu. Yakıt yok, yakıt var gibi görünen miktarlar slaç dedileri çamurdur yani içerisinde evet toprak çamuru da barındırabilir. Asfalt artığı da barındırabilir. İyi rafine edilmemiş fuil oil olması pek muhtemeldir. Taşınan araçları zaten hep birlikte görmüştük. Dolayısıyla bugün bize yetmeyen bir KIB-TEK bu ülkenin başına dert olmuş vaziyettedir ve bu derdi savuşturma formülünü de Sayın Bakan dün ağzından en nihayet çıkarıverdi. Neymiş? AKSA ilave yatırım unsurlarıyla hayatımızda kalmaya devam etsin. Talepleri neymiş? 60 megavat daha ek üretim ünitesini AKSA bünyesine katsın.

 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Erhürman Hükümetinin görevden gitmezden hemen önce almış olduğu ihale kararı bu ülkeye 70 megavatlık yeni üretim unsurlarının kazandırılması kararıydı. Dört adet 17.5 megavatlık jeneratör alımıyla ilgili ihaleye çıkılmıştı. O ihale asla gerçekleşmedi. O ihale asla gerçekleşmediği gibi o gün o ihale kararı alındığı gün tam teşekküllü vaziyette kasasında parası, deposunda yakıtı var vaziyette devredilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun bugün tüm üretim unsurları alarm zilleri çalmaktadır. 60 megavatlık termik santrallerde 17 buçukluk dizel jeneratörlerde alarm zilleri çalıyor. Çalışmayan ünite sayısının altı olduğu ifade ediliyor. Ve bu Hükümet bununla ilgili en küçük bir adım atma kabiliyetinden yoksundur. Neden? Çünkü bu bir kaynak gerektirir. Bu iyi yönetilmiş bir kurum gerektirir ve bu kurumun iyi yönetilmediğini bu kabinenin içinde bulunan bugünkü sorumlu Bakan yine bu kabinenin içinde bulunan kendinden önceki iki Bakan hakkında net bir biçimde ortaya koyuyor. 8 Aralık’ta Sayın Atun enerjiden sorumlu Bakan sıfatıyla bir basın toplantısı yaparak kurumun 800 Milyon TL borç içinde olduğunu bu borcun sebebinin de kendinden önceki Bakanların ortaya koyduğu yönetim anlayışı olduğunu ifade etti. Sorduğumuz zaman Bakanlar değil yönetim kurulu dedi sanki arasında fark varmış gibi. O yönetim kurulunun ordaki varlığı o Bakanın iradesinden dolayıdır. Başka bir sebebi yoktur. Dün Sayın Atun bu Kürsüden tekrardan açıkladı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun borcu 2 Milyar TL’dir dedi. Bu 2 Milyar TL’nin 800 Milyonu AKSA’ya bizi kurtar diye kucak açtıkları AKSA’ya geriye kalanı da kredi borçları 2 Milyar. Yani Devletin borç yükünün yaklaşık yüzde, Devletin bütçe büyüklüğünün yaklaşık yüzde 20’si kadar sadece Kıbrıslı Türk Elektrik Kurumunun borcu olduğunu Sayın Atun ifade etti.

 Bu Hükümet bu konuyla ilgili tırnak kadarı bir kaygı duymuyor. Duymadığı çok bellidir. Çünkü olmayacak duaya amin diyerek çözüm arıyorlar. Türkiye’den santral gelecekmiş. Türkiye’nin asla konuşmadığı düşünmediği kabloyu bu ülkeye getireceklermiş vesaire vesaire. Böyle bir dünya yok. Kıbrıs Türk halkı bu sorunu kendisi çözme kabiliyetindedir. Ve hepsi aynıdır diye değerlendirme yapan gelmiş geçmiş tüm Hükümetler KIB-TEK konusunda hiçbir şey yapmadı diyen pek çok bilgi yoksunu değerlendirme de maalesef dile gelmektedir. Çok açık ifade ediyorum. Bu kadarcık tırnak kadar merakı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun resmi web sayfasına girsin. O resmi web sayfasında en son yayınlanmış olan mali denetim raporunun 2018 yılına ait mali denetim raporu olduğunu görecek ve o mali denetim raporunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun akaryakıt stoklarının yerli yerinde öyle üç günlük beş günlük değil, iki aylık, üç aylık stoklar olarak hazırda bekletildiği, tüm üretim unsurlarının periyodik bakımları yapılmış ve tam teşekküllü çalışır vaziyette olduğu üstelik kurumun hesaplarında da 11 Milyonluk artı değer bulunduğu ifade edilmektedir. Zaten o artı değer nedeniyle o Hükümet o gün ihale kararı alabilecek cesareti kendinde bulmuştu. Dört yıl önceden bahsediyoruz. Üç yıl önceden daha doğrusu 2019 yılı başındadır 2018 yılı mali denetim raporu. Üç yılda yatırım kabiliyeti olan, parası olan çalışır vaziyette, tam teşekküllü çalışır vaziyette olan bir kurumdan bir enkaz yaratanlarla biz aynı olmayı ret ediyoruz. Biz aynı falan değiliz. Biz o kurumun menfaatlerini halkın menfaati olarak gördük ve ona göre idare ettik. Siz gerek kurumun menfaatini, gerek halkın menfaatini kendi menfaatlerinizden daha değersiz gördüğünüz için şu anda o kurum o vaziyettedir. Bir ithamda bulunmuyorum rivayet muhtelif bir ithamda bulunmuyorum. Ancak söylediğim şey Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iki yıl üç yılda bu hale gelmişse bunun sebebi kötü yönetimdir. Üstelik 2018 yılında o kurumda zarara yol açanların bugün hala görev başında olduğu, o görev başında olanlara görevden bir süre gidenlerin de eklendiği asla unutulmamalıdır. Ve bu ülkeyi bekleyen yeni bir kaos var Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. “Yerel Yönetimler Reformu” tırnak içerisinde “reform” bu Kürsüden geçtiğimiz hafta da ifade etmiştim bu kaos bu Hükümetin burada durmasını öyle zannediyorum ki mümkün kılmayacak. İnsanların asaplarını bozacak her ne lazımsa yapıyorsunuz. Dün tasarıda 13 adet belediye söz konusu iken aşağıda ortak grup toplantısı yaptınız 29 milletvekili ile ve dışarıya sızdırdığınız bilgi belediye sayısı 18’e çıktı.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Kaça?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – 18’e. Dışardaki bilgi oydu, o bilgiye dair de bir ruh hali hakimdi. Şimdi sızdırdığınız bilgi 12 olacak. 13 de değil. Tasarıda sayı 13’dür, 12 olacak.

 MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) – Öyle değil böyle.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Öyle değil böyle dışardaki ruh hali de ona uygundur. Şimdi ne yaptığınız bilmediğiniz çok belli bir kere. Dolayısıyla bu haberler doğrudan sizden duymadık ama bize nedense inanılır geliyor. Örneğin reform dediğiniz dört yasayı bir arada görüştüğünüz Komite toplantıları devam ederken çok da ufak bir değişiklik önerisini dahi o paketin içine dün atmış olmanız bize ne yaptığınızı bilmediğinizi pekala söylüyor. Aynı şeyi zaten alkolle ilgili Sayın Başbakan açıklamalarında alkol zammıyla ilgili görüyoruz. Aynı şeyi örneğin elektrik konusunda yarattığınız fiyasko ile elektrik fiyatlandırmayla ilgili yarattığınız fiyaskoda görüyoruz. Dolayısıyla belediyeler konusunda yaratacağınız durum tam bir iflas durumudur. Çünkü siz belediyecilikten anlamıyorsunuz. Belediye yönetemiyorsunuz. Belediyeleri kazandığınız zaman o belediyeleri nasıl batırmak gerekirse o şekilde hareket ediyorsunuz ve batırıyorsunuz. Üstelik bu Hükümetin ortakları el birliği ile batırıyor. Hemen belirteyim en iyi bildiğim yer olduğu için rahat konuşabilecek durumdayım Gazimağusa Belediyesi 2014 yılında bu ülkenin en güçlü belediyesi durumundaydı ve sekiz yılda geldiği nokta iflasın dibidir. Bugün iflas etmiş belediyelere Devlet katkısını veremediği gibi üstelik bu yıla ait değil bir önceki yıla ait Devlet katkısını hala veremediği gibi iflas etmiş Mağusa Belediyesi de çalışanlarına bugün hala maaşlarını ödeyemiyor. Ve o iflas etmiş yapıya bu iflas etmiş yapı 20 Milyon daha borç alabilecek bir durum yaratmaya çalışıyor. Kimin talebiyle Ulusal Birlik Partili Demokrat Partili ve Yeniden Doğuş Partili belediye meclis üyelerinin oylarıyla.

 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mağusa Belediyesinde geçtiğimiz günlerde bir hafta süren bir grev yapılmıştı. O grevin ortadan kalkmasını sağlayan sendika ile imzalanan Protokol içerisinde bazı maddeler vardır. Belediyelerin nasıl batırıldığını ortaya koyması açısından ibretlik bir belgeydi ve bunun altına imza atabilen bir siyasinin ben aklından da vicdanından da şüphe ederim ama o siyasiden değil sadece. Ona her hal ve koşulda kol kanat geren, destek olan siyasi yapılardan da şüphe ederim. Birinci madde izaz ikram ve sosyal yardım kalemleri Temmuz 22’ye kadar yarı yarıya azaltılacak. Sendikanın argümanı çünkü izaz ikram kalemlerinde astronomik harcamalar olduydu ve bu astronomik harcamaların da emekçilerin maaşlarının ödenmesine engel teşkil ettiği yönündeydi. Sayın Belediye Başkanı bunu sendika ile yaptığı bir Protokolün ilk maddesi olarak yazmaya cesaret etti ve altına da imza attı, yürek yemiş belli ki.

İkinci madde; disiplin kurulu ivedi olarak toplanacak işe gelmeyen, işe gelemeyenlerle ilgili Personel Yasasının gerekleri yerine getirilecek. Yani Sayın Başkan biliyor ki kendi istihdam ettiği yaklaşık 700 kişi içerisinde ciddi bir rakamda personel maaş alıyor ama işe gelmiyor ama onlarla ilgili de herhangi bir işlem yapmıyor, sendika ile yaptığı anlaşma mucibince işe gelmeyen personelle ilgili işlem yapacağını taahhüt ediyor. Kime? Sendikaya. Üyelerinin menfaatini koruma yükümlülüğü olan sendikaya belki de sendika üyeleriyle ilgili işlem yapacağını taahhüt etmek durumunda kalıyor.

Üç; hizmet alımlarının ve araç kiralamalarının gerekmedikçe yapılmaması. Çünkü hakkındaki argüman, kim olduğu, ne işe yaradığı bilinmeyen, asla fiziken görülmemiş kişilerin belediyede hizmet alımı adı altında çalışır görüldüğü ve aynı zamanda kimin ne maksatla kullanacağının hiçbir biçimde belli olmadığı sayısız aracın kiralanarak belediyeden bunlarla ilgili ödenek aktarıldığına ilişkindi iddialar. Doğruluğu Sayın Belediye Başkanının altına imza attığı belge ile ortaya çıkıyor.

Ve dördüncüsü; maaş ve özlük haklarının gününde ödenmesiyle ilgili gerekli tedbirler alınacak. Tedbir ortada 20 Milyonluk ek borçlanma ile ola ki Haziran’da seçim yapmak zorunda kalırız. Haziran’a kadar en azından belediye grev falan yapıp da Sayın Belediye Başkanını ve ona destek veren unsurların ayağına dolanmasın diye bir madde.

Ve en sonuncusu çok çarpıcı, belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan harcamalar dışında harcama yapılmayacağı. Yani bir belediye Allah aşkına ne için harcama yapar? O belediyenin kaynaklarını oluşturan yurttaşın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi dışında nasıl bir harcama maksadı olabilir bir belediyenin? Ama gene iddialar oydu ki iddia diyorum, çünkü bizim Belediye Meclis üyelerimize maalesef yasa gereği verilmiş olması gereken mizanlar yani aylık gelir gider tabloları verilmiyor. Neden? Çünkü 51/95 sayılı eğer belediye Başkanı mizan verilmese ona kırk sopa falaka cezası öngörmüyor. Aynen Anayasada olduğu gibi, anayasada ihlal edildiğinde Başbakana kırk sopa demediği için Anayasa ihlal edilebilir gibi geliyor. Aynı şekilde belediyeler Yasası da ihlal edilebilir gibi geliyor. Biz hesap falan görmüyoruz ama belediyenin bu ülkedeki Lefke’den Dipkarpaz’a kadar tüm spor kulüplerine derneklere, birliklere ve bireylere sosyal yardım adı altında ödenek sağladığına ilişkin iddialar vardır. Mağusa Belediyesinin birinci görevi Mağusa halkına sahip olduğu kaynakları en verimli bir biçimde kullanarak hizmet üretmektir onun dışında bir maksadı yoktur. Ama o maksat dışında pek çok şeye para akıttığı için o belediye battı. Aynen diğer batan belediyeler gibi. Dolayısıyla reform istiyorsanız Belediyeleri Yasasına uygun olarak yönetebilecek adaylar bulun, halkın önüne çıkarın ve yarışın. Yasa aynen kalacak, belediye sayıları azalacak ama sonuç değişmeyecek Sayın Bakan. Bunu bir zahmet Sayın Başbakana söyleyiniz. Bu öngördüğünüz reformun içerisinde belediyelerin kurtuluşuyla ilgili bir şey yoktur, bilmiyorsa anlatabiliriz. Belediyeleri kurtaracak olan şey kamu yararını gözeterek yönetmektir, onun dışında bir şey değildir. Ama siz istihdam hırsıyla, birilerini makam sahibi yapma iştahıyla bu ülkenin kaynaklarını tüketerek hareket edecekseniz bileceksiniz ki ortada ne belediye kalır, ne daire kalır, ne bakanlık kalır, ne devlet kalır, ne de Meclis kalır. Üstelik Anayasasını da paspas hale getirirseniz aslında geriye eser miktarda bile o söylediklerinizden şey kalmaz. Dolayısıyla benim anlatmaya çalıştığım şey bu ülkeyi ülke yapacak olan şey bu ülkeyi seven insanların nasıl yöneteceğine dair pazarlık konusu yapmadan görevlerini yerine getirmesidir. Yasaya uymayı, Anayasaya uymayı, başka başka şeylerle eğer karıştırırsanız ortaya bir karmaşa çıkar ve o karmaşanın sonucunda da inanın ki gülen taraf yok olur, olmaz.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim.

 Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un “Son Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

 14 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde “Son Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Asım AKANSOY

 CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Sayın Asım Akansoy, buyurun Yüce Kürsüye.

Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, elbette Meclis çalışmalarının verimli olması ülke demokrasisi açısından oldukça önemlidir. Çünkü Meclise iş ola gelmiyoruz, halkın temsilcileri olarak buradayız ve dolayısıyla sorgulamalarımız, sorularımız bu toplumda daha iyi bir siyasi yönetim olması içindir, halkın sorularının cevapsız kalmaması içindir. Bundan dolayı biz Salı günleri denetimin olmamasını istedik. Çünkü gerek Meclisin çalışma temposu açısından, gerekse bireylerin, milletvekillerinin çalışmaları açısından üst üste olması yıpratıcı bir süreçti. Fakat ısrarla Hükümet Salı gününe aldı. Buna rağmen Bakanlar Kurulu gerekçesiyle içerde değiller. Yani bu biraz Meclise karşı saygısızlık oluyor. Bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü Meclis içinde diyalog ortamını eğer sağlayamazsak, sesler yükselirse, karşılıklı gerilim ifadelerinde bulunursak inanıyorum ki verimli bir çalışma ve ne istediğimizi söyleyebilme zeminini ortadan kaldırırız. Hepimiz dolayısıyla böyle bir ortamdan da olumsuz etkileniyoruz elbette. Bundan dolayı kısa bir konuşma yapacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim, Belediye Reformu ya da Yerel Yönetimler Reformu kavramında bir problem olduğunu düşünüyorum. Şu anda öngörülen çalışmanın bir reform olmadığını aslında düşünmekteyim. Çünkü reform derken çok daha kapsamlı, çok daha kapsayıcı, çok daha dönüştürücü bir çalışma aklıma geliyor. Burada özellikle 51’e 95 sayılı Yasayla ilgili Yasa Tasarısına baktığımızda yapılan değişikliklerin ağırlıklı olarak mali değişiklikler olduğunu, kısmen de idari değişiklikler olduğunu görürsünüz. Halbuki belediyelerle ilgili olarak mesele sadece mali disiplini sağlamak, kısmen denetim, kısmen idari düzenleme yapmak değildir. Daha bütünlüklü olaya yaklaşmaktır ve elbette yerinden yönetim anlayışıyla Anayasanın öngördüğü bu ilke çerçevesinde bölgelerin çok daha halka dayanan katılımcı bir anlayışla, örgütlerin işin içerisinde olduğu dönüştürücü, üretici bir düzleme kavuşmasıdır söz konusu olması gereken. Bu yaklaşım şu anki değişiklik önerileri içerisinde yoktur. Olmadığı için de biz aslında bu çalışmayı geriye çekin, mesele sadece belediye sayılarının değiştirilmesi, azaltılması meselesi değil, aynı zamanda içeriksel de pek çok sorun vardır, bunların üzerinde de durmamız gerekir dedik fakat Değişiklik Tasarısı önümüze geldiği için ancak ve ancak biz Komitede var olan maddeler üzerinden görüş üretebiliriz, biz yeni bir öneri sunamayız. Dolayısıyla neyse mali disiplin çerçevesinde öngörülen Yasa Tasarısı veyahut idari değişiklikler, onlar üzerine fikir söyleyebiliriz elbette oyumuz her ne olursa olsun. Ama bunun dışına çıkıp da örneğin farklı noktalardaki değişikliklere katkı koymak, yeniden öneri yapabilme imkanımız Komitede de, burada da yoktur. Dolayısıyla bütünlüklü bir Belediyeler Yasasına ulaşabilmek bugün içinde bulunduğumuz Hükümetin öngördüğü süreç perspektifinde ne yazık ki mümkün değildi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2011 yılında bir çalışma yapıldı. Çalışmanın tam başlığını buradan size az sonra söyleyeceğim, KKTC Focus Projesi, yerel yönetimler çalışmasıydı bu çalışma ve bu çalışma TEPAV tarafından yapıldı dönemin Başbakanlığı ve TC Büyükelçiliği desteğiyle söz konusu oldu bu çalışma. Bu çalışmada aslında belediyelerin şu anda içinde bulunduğu durum çok ciddi bir şekilde ele alındı gerek mevzuat bakımından, gerek verimlilik açısından, gerek ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin tartışılması bakımından, gerek dünya örnekleri bakımından, gerek demokratikleşme açısından, gerek yerel yönetim açısından ve ne olması gerektiği yönünde. Gerçekten hepimize bu çalışmayı öneririm, bu İnternetten bulunabilecek bir çalışmadır. Burayı, bu çalışmayı eğer alırsanız belediyelerin ne durumda olduğu yanında ne olması gerektiği yönünde de güçlü öneriler içerdiğini görürsünüz. Örneğin bizim dikkat çekmek istediğimiz pek çok nokta bu raporun içerisinde vardır. Bir tanesi örneğin Belediye Meclislerinin güçlendirilmesi meselesi. Şimdi eğer yerinden yönetim anlayışına geçeceksek Anayasa gereği, ya da Anayasanın bu vurgusu bizim için önemliyse, o zaman belediye Meclislerini bizim güçlendirmemiz gerekmektedir ve Belediye Meclisinin doğrudan halk tarafından seçilen bu karar organının aynen Avrupa yerel yönetimler özerklik çarkında olduğu gibi kanunla belirlenen sınırlar içinde kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumluluğu altına alan ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkına sahip olduğunu öngörerek bu bağlamda Bakanlar Kurulu ile belediyeler arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması yönünde ve bir vesayet ilişkisinin ve bir alt üst ilişkisinin kurulmaması gerektiği yönünde oldukça önemli unsurlar içermektedir. Yine aynı şekilde belediye Meclisi ile belediyelerin Meclisleri ile belediye başkanları arasındaki ilişkinin nasıl tanımlanacağı konusunda. Çünkü belediye Meclislerinin oldukça güçlü bir şekilde konumlandırılabilmesi, belediye başkanı kadar etkin olabilmesi gerektiğinde belediye başkanını görevden dahi alabilecek bir düzenlemeye kavuşması, halkın beklentileri yönünde bir yönetim anlayışının kurgulanması, bu noktada oldukça önemlidir. Yine denetim konusunda bazı düzenlemeler oldukça önemlidir burada. Tabii ki Sayıştaylık var, Sayıştaylığın raporları var. Ancak bu raporlar Hukuk Dairesi tarafından dikkate alındığı ölçüde bir anlam kazanıyor ne yazık ki. Bu noktada acaba Sayıştaylık Yasasında da belli değişiklikler yapılarak Sayıştaylığa belli yetkileri yüklemek mümkün olabilir mi gibi çok değişik öneriler vardır. İmar Planları, İmar Planlarıyla ilgili olarak eğer yerinden yönetim anlayışına geçilecekse, eğer katılımcı, demokratik yönetim anlayışıyla belediyeler yönetilecekse elbette İmar Planları konusunda da zaten Şehir Planlama devrededir, zaten ülkesel fizik plan çerçevesinde hareket edilmektedir. Dolayısıyla belediyelerin de bu yönde hareket etmesi anlamlı olabilir. Ancak örneğin bu konuyla ilgili şu anki Değişiklik Yasasında bir düzenleme olmakla birlikte parça parça ve palyatif yaklaşımlar bir araya getirildiği için kendi içinde bütünlüğün sağlanamadığını düşünmekteyim ve buna benzer pek çok noktada öneriler vardır. Şimdi bu ülkedeki en büyük sorunlardan bir tanesi şudur Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, herhangi bir konuda icraat makamı olan Hükümetin bir adım atma, bir vizyon ortaya koyma veyahut bir düşünce geliştirme noktasında süreci nasıl yöneteceği, hangi partnerlerle paylaşım odaklarıyla birlikte yol alacağı ve süreci nasıl tamamlayacağı konusunda büyük handikaplar söz konusudur. Bu olayı biz bu Belediyeler Yasasıyla ilgili öngörülen düzenlemede ve yol haritasında da görürüz. Bu haliyle bile ben reform denmesine pek sıcak bakmıyorum ama bu haliyle bile herhangi bir büyük dönüşümün ülkede sosyal paydaşların mutlak desteği olmadan ve topluma ciddi anlamda güven vermeden gerçekleşebilmesi ne yazık ki mümkün değildir. Bütün dünyada reform yapacak olan odakların, siyasi odakların birinci koşulu topluma güven vermek, ikinci koşulu da toplumla birlikte hareket etmektir. Ne yazık ki bugün bu Belediyeler Yasa Tasarısıyla ilgili değişiklik ülkede ciddi bir bölünmüşlük, ciddi bir gerilim yaratmıştır ve birazcık hani hep söylediğimiz gibi ben yaparım olur mantığı bu çalışmada da kendisini ortaya koymuştur. Dolayısıyla bizim buradaki tutumumuz elbette yasaların korunması önemlidir, Anayasa bizim için çok önemli bir konudur ama bunu gerektirecek bir diğer konu da yapılan çalışmaya katkı koyabilme kapasitesinin oldukça sınırlı olduğu ve istenilen amaca ulaşabilmek adına da şu anki değişikliklerin tatmin edici olmadığı noktalardır. Bunların bilinmesi, bunların değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü ilerde yaşanacak sorunlar karşısında biz yine bunları konuşuyor olacağız. Bakalım o gün hangi gerekçelerle karşımıza çıkılacak. Yine aynı raporda enteresan bir vurgu daha var, onu da son olarak söylemek isterim. Bir değerlendirme yapılıyor ve yetkiler bağlamında, merkezi otorite ve yerel otorite kıyasında kaymakamlıkların aslında yetkisiz ama ciddi personel taşıyan unsurlar olduğu görünüyor. Çeşitli dünya örneklerinde kaymakamlıkların yetkili makamlar olduğu ve aslında yerel idari makam olarak, mülki amir olarak kaymakamın çok etkin bir rolü olmasına rağmen bizde böyle bir misyonu, böyle bir görevi yok ve ciddi anlamda aslında sahip oldukları yetkilerin belediyelere kaydırılabileceği noktasında bir tartışma vardır. Bu tartışmanın ileriki günlerde daha da yapılmasında fayda vardır. Çünkü hem yerinden yönetim anlayışı, hem de gereksiz personel bulundurma bakımından acaba kaymakamlıklara yeni pozisyonlar yüklemek daha doğru olabilir mi diye bir tartışmanın içerisine girilebilinir. Ne yazık ki bu ve benzeri raporlamalar ve buradaki yol haritaları, içerikler, bu süreci yönetecek öncüler tarafından takip edilmemekte, tartışılmamakta ve toplumsal gündem haline getirilmemekte, dolayısıyla işte ben yaparım olur mantığı bir noktada belli sıkıntılar ortaya koymaktadır. Benim de Bakanlık yaptığım dönemde sadece ve sadece belediye sayılarının azaltılması yönünde bir çalışma yapılmıştı ve Belediyeler (Değişiklik) Yasasıyla ilgili bir çalışma yapılmamıştı. Orada özellikle belediye sayılarının hem nüfus, hem coğrafik eksen üzerinden 14-15’le tatmin edici bir düzeye oturtulacağı öngörülmüştü. Yani şunu söylemeye çalışırım, yani herkes yaptı da şu anda popülizm yaparsınız meselesi değildir mesele. Bu ülkenin yerel yönetimler konusunda bir reforma ihtiyacı var mıdır, evet vardır, nokta. Peki, bugün başlatılan süreç bizi bu hedefe götürür mü, bizce götürmez, sıkıntı buradadır. Dolayısıyla toplumun elbirliğiyle, Meclisin elbirliğiyle ortak irade göstererek bu belediyeler yasasını düzenlemesi oldukça önemlidir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomi konusunda da söyleyeceklerim vardı. Fakat bunu gelecek haftaya bırakacağım. Önemli bir konu şu, önümüzdeki Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Müsteşarı Victoria Nuland Kıbrıs’ı ziyaret ediyor. Nuland Güney Kıbrıs’ta Anastasiadis’le, Kuzey’de de Sayın Tatar’la görüşme yapacak, Cumhurbaşkanıyla görüşmeler yapacak. Kendisi Kıbrıs’a gelmeden önce Yunanistan, Türkiye, Fransa gibi ülkeleri ziyaret etti. Dolayısıyla dün de Türkiye’de Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye arasında Stratejik Ortaklık Belgesiyle ilgili bir yeni düzenleme yapıldı. Bu daha fazla ekonomik ve savunma eksenli bir düzenlemeydi okuduklarımız çerçevesinde. Yine İngiltere’yle de görüşme yaptı kendileri ve en sonunda Kıbrıs’a gelinecek. Şimdi elbette bu konu önemli. Yine, yine BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca da önümüzdeki günlerde Ada’ya gelecek. Şimdi bu bize bazı şeyleri göstermektedir. Daha önceki haftalarda da konuştuğumuz üzere yeni bir dünyaya uyanıyoruz. Yeni bir dünya kuruluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı hepimiz açısından farklı gelişmelere gebe. Kurumlar kendilerini yeniden güçlendiriyorlar. Bloklar kendilerini yeniden tanımlıyor ve güçlendiriyorlar. Ülkeler oldukça dikkatli bir şekilde gelişmeleri seyrediyor ve elbette bir ulusal çıkar zedelenmesi olmadan her ulus kendi sorununu çözmeye çalışıyor. Bölgesel sorunlar bu süreçte öne çıkmakta. Bölgesel sorunlar derken bir taraftan Kırım, bir tarafta Kosova, bir taraftan Karadağ, bir taraftan Kıbrıs yine yazılan, tartışılan konuşulan konular arasında. Sayın Tatar’ın Kıbrıs Sorunuyla ilgili nasıl bir çizgi taşıdığını biliyoruz bunu tartışacak durumda değiliz. Bu konuyla ilgili eleştirilerimizi çok net bir şekilde yaptık ve yapıyoruz. Ancak bu gelişmeler yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. Çok ciddi bir şekilde Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kapasitesinin İsrail-Türkiye ilişkilerinin de yeniden ısındığı şu günlerde İsrail üzerinden Türkiye’ye transfer edilmesi ve orada Rus Gazına alternatif olarak Avrupa’ya yönlendirilmesi de seçeneklerden bir tanesidir. Kıbrıslı Türkler olarak biz elbette küçük bir yapıya sahibiz. Fakat Ada’nın bu belirsiz ve sürdürülemez durumunu konuşmak zorundayız. Kıbrıs Sorununun konuşulmaması şu ara ekonomiyi konuşuyoruz. Kıb-Tek’i konuşuyoruz elbette bunlar çok normaldir. Dışarıda belediye çalışanları çok normaldir. Bunları tartışacağız, konuşacağız. Çünkü insanların canları yanıyor. Ama Kıbrıs Sorununda da değerlendirme yapılması gerekiyor. Tabii ki Sayın Dışişleri Bakanının nasıl bir siyasi görüşe sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın siyasi partilerle istişare etmesi lazım. Siyasi partilerin görüşlerini dikkate alması lazım. Endişelerini, kaygılarını, görüşlerini, vizyonlarını bilmesi lazım, duyması lazım, dikkate alması lazım. Bugün dünyanın dört bir kesiminin Büyükelçisi ile görüşebiliyor iken ne yazık ki kendi otoritelerimizle herhangi bir diyalog içerisinde olamamamız çok ciddi bir sorundur. Biz Türkiye’den gelen siyasi partilerle partimizde görüşüyoruz. Görüşlerimizi, önerilerimizi sunuyoruz. Ada’da bulunan nerede ise tüm Büyükelçiliklerle görüşebiliyoruz. Diplomatlarıyla temas içinde olabiliyoruz, görüşlerimizi paylaşabiliyoruz ama ne yazık ki kendi ülkemizin, kendi toplumumuzun siyasi ajandasını oluşturma adına da bir hamle yapamıyoruz. Bunun içerisinde yer alamıyoruz. Şimdi bu ciddi bir sorundur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Nuland’ın ve Jenca’nın da gelişiyle birlikte suların daha da ısınacağını düşünebiliriz. Bu bizim dikkatli olmamızı gerektirir. Dikkatli bir siyasi dil, siyasi üslup ve zemin noktasında olmamız gerekir. Güven yaratıcı önlemler konusu gündeme gelecektir çok büyük bir ihtimalle. Bunun ne manaya geldiği, hangi amaçla yapıldığı çok iyi analiz edilmesi gerekir. Rijit, tepkisel, sert, katı bir tavır içinde olunulmaması gerekir. Kapsayıcı, dinleyici, anlaşmaya açık bir yaklaşım içerisinde bulunması gerekir ve elbette gerek Kıbrıslı Türklerin, gerekse Türkiye’nin ortak çıkarı olan Ada’nın BM Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde birleştirilmesi yönünde de bir ortak zemin arayışının öncüsü olabilmek gerekir. Eğer bu noktaya gelinir ise ben inanıyorum ki bu bölgede yaratılacak yeni denklemin içerisinde Kıbrıslı Türkler olarak biz de çok daha güçlü, çok daha özgüveni yüksek bir pozisyon içerisinde yer alabiliriz. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu çerçevede düşünüyoruz. Dolayısıyla bu suların ısındığı dönemde, temasların ve diplomatik gelişmelerin arttığı dönemde sadece dış temasların değil. Kendi içimizde de görüş birlikteliklerinin, çalışma gruplarının oluşturulması ve katı, sert, reddedici yaklaşımların dışlanması gerektiği görüşündeyiz.

 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Asım Akansoy. Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın “İnsanca Yaşam Hakkını Gasp Eden Hükümet” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12. Birleşiminde, “İnsanca Yaşam Hakkını Gasp Eden Hükümet” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Doğuş DERYA

CTP Lefkoşa Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Yüce Kürsüye.

 DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Yani böyle Kürsüye Yüce deyince, Meclise Yüce deyince yüce olmuyor. Yani Meclisin şu andaki haline baktığınızda Sayın Başkan, değerli boş koltuklar diye başlamamız gerekiyor cümleye ve bu arkadaşların ülkeyi getirdikleri durumla ilgili sürekli muhalefete suç atmaya çalışarak, algı yaratmaya çalışarak gündem saptırmaya çalıştıkları bir noktada insanca yaşamaktan bahsetmek çok da zül geliyor doğrusunu isterseniz. Dışarıda insanlar feryat ediyor. Hastanelerin durumu belli. Okulların durumu belli ve biz burada işte çalışıp, hazırlanıp gelip bizi ciddiye alan varmış veya söylediklerimizi dinleyen varmış gibi konuşma yapmaya çalışıyoruz. Parodi oldu her şey. Parodi oldu. Maskaralıktır. Hükümetin durumu ve Meclisin durumu şu anda maskaralıktır. Bir sürü veri toplayarak ekonomik kriz ve insanların şu andaki içine sıkıştığı durumla ilgili konuşacaktım. Böyle bir maskaralığa konuşmayı reddediyorum. Şu saate kadar sırf bunu söylemek için bekledim. Yüce bir Meclis yok cüce bir Meclis var. Bundan sonra Yüce Meclis falan demeyin.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12. Birleşiminde, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Teberrüken ULUÇAY

CTP Gazimağusa Milletvekili

 BAŞKAN – Sayın Teberrüken Uluçay. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gündem dışı konuşmalar. Fakat maalesef Hükümetin ilgisizliği ve ülkede yaşanmakta olan bu kadar sorun varken vurdumduymazlığı gerçekten bir kez daha ortaya çıktı ki ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözümüne dair önceden tedbir almak, ortaya çıkan önerileri değerlendirmek anlamında herhangi bir gailesi yok. Maalesef görüntü bu.

Dolayısıyla Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gündem dışında aslında kısaca hangi önerilerin dikkate alınması gerektiği üzerinde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Özellikle dün Sayın Başbakan Kürsüden yaptığı konuşmada kendisine de söylemiştim ve bir açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu zorlukları ve sorunları kendisi de tespit etmişti ve bu tespitlere çözüm önerilerinin gelmediğini söylemişti. Dolayısıyla dün kendisine de söyledim. Gündem dışında birçok hususla alakalı ortaya gelen çözüm önerilerine aslında kaale alınmadığından dolayı ülkenin ciddi anlamda bir kaos ortamına sürüklendiğini hatırlatmak için bugün gündem dışında söz aldım ve elbette gündeme getireceğim konular hepimizin bildiği konulardır. Çünkü daha önce yine benim ve birçok milletvekili arkadaşımın ve özellikle ekonomik örgütlerin de gündeme getirdiği konulardır. Dolayısıyla bilinmeyen konular değil. Hiç duyulmamış konular da değil. Kamuoyu ile paylaşılmamış olanlar da değil ama maalesef Sayın Başbakan yaptığı bir açıklamada sadece durum tespiti yapılıyor. Bizlere çözüm önerisi sunulmuyor dediği için kısaca birkaç tane can alıcı olanı hatırlatmak istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi en can alıcı olandan başlayayım. Bu Kürsüden seçim dönemi bittikten sonra ve Meclis Yemininden sonra yapılan gündem dışı konuşmalarda birçok milletvekilimizin de dikkate getirdiği gibi benim de bizzat dikkate getirdiğim gibi en can alıcı nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla elbette boğuşmak için mücadele edecektir ama bu mücadeleyi ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elinde bu ekonomik mücadeleye katkı sağlayacak olan uygun araçların neler olabileceğine dair buralardan çok defa görüş ve önerilerimizi dile getirdik.

Konu bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dövize müdahale edemiyor. Dün de bugün de Hükümet yetkilileri elbette bu döviz bizim müdahale alanımızın içinde değil, elimizde değil. Dolayısıyla döviz değer kazandığı sürece Türk Lirası değer kaybettiği sürece ülke fakirleşecek ve devletin olanakları aşağıya doğru gidecek doğru. Peki bir diğeri ne? Bir diğeri dünyada yaşanmakta olan özellikle Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilintili olarak da enerji krizlerinden dolayı yüksek enflasyonla karşı karşıya oluşumuz, doğru. Gelişmiş ülkeler bile bu yüksek enflasyonla boğuşmak durumunda kalıyorlar. Daha önce buralardan rakamlarını da söyledim. Yani bir Almanya’nın, bir İngiltere’nin bu gelişmiş ülkelerin yüzde 6-6.5 enflasyon düzeylerinde dahi çözüm önerilerini üreterek o ülkede yaşayan insanların satın alma gücü düşmesin diye ekonominin düzeltilebilmesi için boğuşmakta olduğunu söyledim. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne yapılması gerekir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne yapılması gerektiği hususuna geldiğimizde Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mutlak suretle satın alma gücünü korumamız gerekliliği apaçık ortadadır. Sayın Erhan Arıklı, Sayın Bakan biraz önce bu Kürsüden yaptığı konuşmada Dörtlü Koalisyon döneminde yaşanan krizle ilgili bir haberi paylaştı. Doğrudur o dönemde de bir kriz yaşandıydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde. Sadece bu ülkede değil, Türkiye Cumhuriyeti’nde de. Yine benzer noktalarda sorunlar yaşanmıştı. Türk Lirasının değer kaybetmesi, dövizin beklenmedik bir şekilde öngörülemez bir şekilde hızla yükselmesi ve ülkede yaşanan pahalılık noktasında bir haberi paylaştı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; onun devamı var. Ne var onun devamında? Dörtlü Koalisyon döneminde bu yaşanan sıkıntıların çözümü için hummalı bir çalışma yapıldı ve o çalışmanın neticesinde çok ayrıntısına girmeyeceğim ama sadece belli başlı noktalarına değineyim. Hummalı bir çalışma yapıldı ve o çalışmaların neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hane halkının satın alma gücü maksimum derecede, en iyi derecede, en üst derecede korundu. Ve hayat pahalılığı raflardaki ürünlerin pahalılığı önüne geçilebilmesi için en iyi şekilde müdahale yapıldı. Ne yapıldı? Hatırlayacaksınız döviz kuru sabitlendi belli bir süreliğine ithalatta uygulanan harçlar üzerinde dövizle olan harçlar üzerinde döviz kuru sabitlendi. Bundan dolayı rafta bulunan ürünlerin fiyatlarına daha fazla artmasın diye bir baskı unsuru oluşturuldu. Neticede elbette yine ürünlerin belli oranda fiyatları arttı ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki hane halkı satın almaya gücüyle doğru orantılı olarak en azından o şansı yakaladı ve işletmeler de ithal ettikleri ürünlerin raflarda satış fiyatları üzerinde belli bir kontrol noktasını sağlama becerisini gösterebildiler elimizdeki olanaklar çerçevesinde. Elbette biz demiyoruz uzayda yaşıyoruz, elimizde bir sihirli değnek var asayla dokunalım her şey düzelsin. Böyle bir dünya yok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elimizdeki araç-gereç üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Bunu buralarda paylaştık, söyledik ama sadece biz söylemedik ekonomik örgütler de söyledi. Fakat bu noktalarda hiçbir adım atılmadı Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bir örnek vereyim birkaç gün önce İthalatçılar Birliğinin bir açıklaması var. Daha önce de açıklama yapılmıştı daha önce de buralarda bunu paylaşmıştık ama kısaca şu; gümrüklerde uygulanan KDV ve fon oranlarında aşağı yönlü bir düzenleme yapılır ise şu an raflarda bulunan ithal ürünlerinde işletmeler de kendi katkılarıyla fiyatların artmaması yönünde ciddi bir baskı unsuru olabileceklerini söylediler. Peki, bu ülke insanı için önemli mi? Evet önemlidir. Neden önemlidir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Çünkü şu an çarşının durumu iyi değil hepimiz çarşıdayız, çarşıyı biliyoruz, görüyoruz. İdare edenler de yönetenler de ya da yönetmeye çalışanlar da muhalefet olarak bizler de Sivil Toplum Örgütleri de ekonomik örgütler de işletmeler de çalışanlar da işçiler de hepimiz çarşıdayız, görüyoruz çarşının döngüsünün ne kadar zor olduğunu. Peki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne yapmalıyız sorusunun cevabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti para basamaz, dövize doğrudan müdahale edemez. Ama satın alma gücünün korunmasına dönük hamlesini yapabilir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Gelin hayat pahalılığı uygulamasını altı ayda bir yapılan düzenleme uygulamasını çekelim iki ayda bire düşürelim. Bunu sendikalar da önerdi, Sivil Toplum Örgütleri de önerdi. Biz de buralardan dillendirdik. Örnek; geçtiğimiz Ocak, Şubat ayı açıklanmıştı hatırlayacaksınız yaklaşık yüzde 13 kusurdu iki ayın toplamı. Bugün Mart ayı açıklandı yüzde 13.05, toplam üç aylık yüzde 27.73. Şu an üç ayda birikmiş yüzde 27.73 hayat pahalılığı oranımız var İstatistik Dairesinin resmi açıklaması.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hissettiğimiz hayat pahalılığından bahsetmiyorum. Çarşının durumunu hepimiz biliyoruz. Kime sorarsanız sorun hani özellikle soğuk günlerde hepimiz meteorolojiye bakıyorduk bugün sıcaklık kaç derecedir onlar da bizi bilgi veriyordu, örneğin; altı derece ama hissedilen iki derece, üç derece gibi. Şu an kime sorarsanız sorun enflasyon ülkede yaşanan fiyat artışlarındaki artış hızı yani enflasyon rakamları açıklanan rakamların dışında hissettiğimiz çok daha yukarılardadır. Bunu görüyoruz, hissediyoruz hepimiz. Ama bunu da geçtim bu hissettiğimiz enflasyon rakamları karşısında her gün için her saat başı satın alma gücü düşen hane halkına bir çare, nedir bu çare? Hayat pahalılığı uygulamasını gelin iki ay geçti şimdi üçüncü ay tamamladık üç ayda bire düşürelim belli bir süreliğine. Ben demiyorum ilelebet, yılsonuna kadar üç ayda bire düşürelim hep beraber bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayalım. Neden? Çünkü çarşının döngüsünü düzelttiğiniz ölçüde ülke ekonomisinin yaşanmakta olan bütün sıkıntılar baki kalmak üzere ülke ekonomisinin çarklarını bir nebze daha fazla döndürmek durumdasınız. Döndürmek farz olmuştur artık. Dolayısıyla benim önerim net kısa vadeli Sayın Başbakan çünkü öyle söyledi. Gelin hayat pahalılığı uygulamasını yılsonuna kadar altı ayda biri değiştirelim üç ayda bire çekelim. Şu an üç aylık yaşanan yüzde 27.73’ü önümüzdeki ay sonu maaşlara yansıtalım, asgari ücrete de yansıtalım. Peki, askeri ücrete yansıttığımızda özel sektör ne olacak? Elbette özel sektörün desteklenmesi için bazı girişimler var daha önce söylemiştik bugün sabahleyin Sayın Çalışma Bakanı da söyledi Sigorta, İhtiyat Sandığı primlerine destek anlamında bir çalışmamız var dedi. Bunun yanı sıra birtakım farklı desteklerle de özel sektörün istihdam kapasitesini aşağıya düşürmeyecek şekilde asgari ücretin ve hayat pahalılığı uygulamasının üç ayda bire dönüştürülmesi en azından bu yıl itibariyle kısa vadeli anlamlı bir adımdır Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Çünkü Sayın Başbakan diyor ki; bana kısa vadeli çözüm önerilerinizle gelin.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İthalatçılar Birliği de açıkladı, ben de söylüyorum gelin hemen kısa vadede gümrüklerde uygulanan döviz üzerinden harçları kur sabitlemesi yapalım, aşağı yönlü raf ürünlerinin fiyatlarının şekillenebilmesine katkı koyalım, bunun takibini yapalım. Bir ayın içerisinde biz eğer bu konuda bir başarı elde edebilirsek işletmelerle birlikte bu ülke insanına hane halkına en büyük iyiliği yapmış olacağız.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçişler konusunda hepimizin bilgisi dahilinde ciddi anlamda ekonomimize katkı yaşanmaktadır. Bunu daha önce de buralardan konuştuk görüyoruz, biliyoruz. Özellikle Türk Lirasının değer kaybetmesiyle birlikte bunda ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanmaktadır bu da ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamaktadır. Peki ne yapmalı? Güney Kıbrıs’la Kuzey Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının sayısını arttırmalıyız. Bunu daha önce de buralardan söyledik. Bununla ilgili bir çalışma yapılması elzemdir. Neden? Çünkü halihazırda yaşanmakta olan sadece bu kısmını söylüyorum. Halihazırda yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıya ciddi anlamda bir merhemdir. Peki kısa vadede mi? Mümkün olduğunca kısa vadede ama ben size daha kısa vadeli bir aksiyon söyleyeyim bu konuda. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz Cuma günü Güney Kıbrıs’ta tatil vardı ve o tatil günü oradan bu tarafa geçişlerde ciddi anlamda bir yoğunluk vardı. İngiliz üstlerinde çalışan bir arkadaşımın bana aktardığını aynen söylüyorum. “Saat 12.30’da işten çıktım ve bu tarafa geçmek için sıraya girdim saat 15.30’da geçebildim” dedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani bunun Türkçesi şu; üç saat orada bekledi. Bu ne demektir? Yoğunluk o derece yoğundu ki geçişlerde tatil gününden dolayı üç saat beklemek durumunda kaldı İngiliz üstlerinde çalışan bir arkadaşımız Kuzey Kıbrıs’a dönerken. Demek ki; biz bu üç saati kazanabiliriz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Nerede kazanabiliriz? Çarşıda kazanabiliriz. Demek ki biz o günlerde hizmet veren sivil hizmet görevlilerimizin sayısını artırabiliriz. İşte alın size kısa vadeli çözüm önerisi. Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak olan bir unsur. Mademki içinde bulunduğumuz koşullarda bunu önemsiyoruz, hepimiz söylüyoruz zaten bunu bir fiil de yaşıyoruz, ekonomiye gelen katkıyı da her gün için gözlemiyoruz. O zaman bu hamleyi yapalım en kısa vadede süratle sivil hizmet görevlilerinin sayısını artıralım, kontrol noktalarında hizmet veren pencerelerimizi araç gerecimizi artıralım, tatil günlerinde üç saat beklemesin insanlar. Çarşı üç saat kaybetmiş demektir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Özet ve net, ekonomi üç saatlik bir süreyi kaybetmiştir. Daha farklı rakamlar da hesaplayabilirim size getireyim burada işi parasal anlamda da ifade edeyim ama gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü zaman kaybıdır nettir üç saatlik yoğunluk üç saat çarşıda kayıp demektir.

 BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan, bir üç dakika daha.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün de söyledim Sayın Başbakana elektriğe bu kadar zam yapmayalım dedik daha zam ortada yoktu olabilir diye konuşuluyordu. Dedik ki; üç yıllık ortaya çıkan olumsuz tarifelerde yapılmamış olan düzenleme neticesinde veya işte pandemi döneminden dolayı bilinçli olarak yapılmamış düzenleme yokken ve fiyatlar aynı kalmışken üç yıllık sürenin sonunda geldik elektriğe zam yapılması gerekir noktasında dedik ki üç yıllık yaşanan bu sürecin tamamını hane halkının üstüne yüklemeyelim dedik. Ne dedik Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Üç kat arttırmayalım bu fiyatı, gelin bir kat artıralım insanlara da söyleyelim diyelim ki; arkadaşlar bunun neticesi budur, bunu arttırmamız gerekiyor ama şimdi bir kat artıyoruz, bir kat daha yılsonu artırıyoruz, bir kat daha önümüzdeki yıl artırıyoruz. Bir planlama yapalım, bir program yapalım. İşletmeler, hane halkı herkes bu konuda kendi programını da bu yeni duruma adapte edecek şekilde bir plan program yapsın. Çünkü diyoruz ya hani dünyada yaşanan sıkıntılar bizi etkilemektedir, ülkede yaşanan sıkıntılar zaten etkiletmektedir, zaten hepimizi etkilemektedir. O zaman insanlara bir fırsat vermek lazım ve şunu dememiz lazımdı. Şimdi biz bir kat yapıyoruz, ikinci katı yılsonu yapıyoruz, üçüncü katı önümüzdeki yıl yapıyoruz durum budur. Herkes ona göre programını çıkarsın. Ne oldu şimdi? İşletmeler baddoz oldu Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ve dün hepimiz gördük Sayın Başbakan burada çıktı Kürsüye ve çaresiz bir şekilde dedi ki buna çare bulmamız lazım dedi ve elektrik zammını geri alacağım dedi, insanlara ödemeyin dedi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yani insanlar ödemeye hazır olduğu normal tarifeyi de ödemeyecekler şimdi bekleyecekler Bakanlar Kurulu ne gibi bir aksiyon yapacak. Dolayısıyla kısa vadede hem insanları rahatlatabilmek için hem ülke ekonomisini nispeten belli noktalara taşıyabilmek için mutlaka bu adımların atılması şarttır Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Aksi takdirde yaşanan kaos, yaşanan sıkıntılar katlanarak ülkemizin üstüne üstüne gelecek. Hangi ortamda? Bu kritik ortamda. Dolayısıyla Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuda kısa vadede yapılabilecek işler bu ülkede vardır. Bunu söylüyoruz tekrar ediyorum Sayın Başbakan bir açıklamasında talep ettiği için bunlara değinmek istedim. Belediyelerle ilgili zaten yaşananlar yaşanıyor sabahtan beri konuşuluyor dolayısıyla onlarla ilgili de önümüzdeki hafta gerekirse yine gündem dışında görüşlerimizi tekrarlarız, zaten komitede görüşlerimizi söylüyoruz

Ancak şunu tekrarlayarak konuşmamı bitireyim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayat pahalılığı uygulamasını bu yıl için belli bir süreliğine üç ayda bire döndürürsek, çarşıda oluşan sıkıntının önemli ölçüde önüne geçmiş olacağız. Hâlihazırda üç ayda yüzde 27,73’lük bir kayıp yaşanmaktadır bu İstatistik Dairesinin resmi açıklamasıdır ama hissedilen enflasyon oranı hepimiz hissediyoruz, görüyoruz çarşıda çok daha yüksektir. Dolayısıyla yaşanmakta olan ekonomik sıkıntının önüne kısa vadede bu ülkede geçilmesinin en önemli adımlarından bir tanesi hayat pahalılığı uygulanmasının hâlihazırda güncellenerek, hane halkına çalışanlara askeri ücret vasıtasıyla da özel sektör çalışanlarına yansıtılmasıdır, bunu tekrarlamak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Teberrüken Uluçay.

Sayın Erhan Arıklı, buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

ERHAN ARIKLI (BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dejavu yaşıyoruz adeta Dörtlü Koalisyon Döneminde de ben burada oturuyordum, o zaman da gündem dışılarda denetim günlerinde bu tarafta hiçbir iktidar milletvekili yoktu bakan yoktu ve Ulusal Birlik Partisi ile biz burada otururken sürekli bundan şikâyet ederdik. Nerede bakanlar, nerede muhataplarımız derdik ve bir dün eski başbakan Tufan Erhürman çıktı dedi ki arkadaşlar gündem başlıklarını tutanaklarda vardır, gündem başlıklarını genel olarak koyarsanız hiç kimse burada olmaz. Spesifik olarak hangi bakanlığa yönelik konuşma yapıyorsanız bunu yazacaksınız ki, o bakan burada olsun.

 Şimdi genel konuşmalara hangi bakan burada olacak ve cevap verecek. Bugün önemli bir gün Bakanlar Kurulunun bugün yapılması gerekiyordu çünkü yarın yerel yönetimlerle ilgili önemli bir gün komite toplantısı orada bazı kararlar almamız gerekiyor. Arkadaşlarım hepsi orada dolayısıyla ben de birazdan ayrılmak durumundayım. Her zaman bu şekilde olacak diye bir kaide yok onun için bir defaya mahsus böyle bir olay olduğunda bu şekilde feveran etmek bana göre doğru değil CTP iktidarı döneminde de benzer şeyler fazlasıyla yaşanıyordu. Şimdi çıkan arkadaşlarımız ısrarla yerel yönetimlerle ilgili sadece sayısal değişiklik yapılıyor ve öze yönelik herhangi reforma yönelik herhangi bir icraat yok şeklinde birtakım şeyler söylüyor, bu doğru değil. Tekrar söylüyorum bu yasalar, geçmişte yapılan çalışmaların toplamıdır ve geçmişte bu çalışmaları yapan, katkı koyan başta Teberrüken Uluçay burada olmak üzere bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ettim. Ve ben gerçekten isterdim ki, Meclis komitelerinde CTP’nin tecrübelerinden de faydalanalım, onlar da parti içerisinde bir fikir birliğine varmış olsunlar ve gelsinler katkı koysunlar süreyi birlikte uzatalım ve bu yasanın daha mükemmel olması için birlikte çalışalım. Bunu çok isterdim ama kendileri niçin katkı koyamadıkları, niçin sürenin uzatılmasına onay vermediklerini daha iyi biliyorlar.

Şimdi değerli arkadaşlar; sadece sayısal değil özellikle belediyelerin gelirlerinin artırılmasına yönelik de çok ciddi adımlar atılıyor. Tam bir reform yani mesela sadece emlak vergilerinin belirlenmesini belediye meclislerine vermek bile başlı başına bir reform çünkü daha önce biliyorsunuz merkezi yönetim yani Hükümet belediye emlak vergilerinin miktarını ve ücretini belirliyordu. Oysa şimdi belediye Meclisleri kendileri karar verecek yani Lapta’nın deniz kenarında sayfiye yerinde havuzlu villasında oturan adamla Başpınar’daki garibanın oturduğu, garibanın verdiği emlak vergisi bir olmayacak ve belediyeler çok ciddi şekilde gelir elde edecekler. Yine aynı şekilde genel yerel gelirler bir havuzda toplanacak ve belli ölçülerde dağıtılacak. Oysa şimdi atıyorum havaalanının vergisi Değirmenlikte Mağusa Limanının vergisi, Mağusa Belediyesinde, Girne Limanının vergisi Girne Belediyesinde İskele’deki yakıtlarla ilgili vergiler İskele Belediyesine trafik vergisi o bölgenin belediyesine geliniyordu. Oysa şimdi bir havuzda toplanacak belli ölçülerde dağıtılacak o oranlar da konuşuluyor arkadaşlarımız tarafından ve en önemlisi de şimdiye kadar belediye başkan ve encümenlere herhangi bir sorumluluk yüklenmemişti, belediyeyi batıran anahtarı teslim edip gidiyordu. Oysa bundan sonra böyle olmayacak, belediyeler yaptıkları harcamalar kontrol altına alınacak ve belediye başkanlarıyla encümenler imza attıkları kararların sorumluluğunu taşıyacaklar, daha buna benzer birçok reformist maddeler var. Ne olur bu güzel çalışmayı politik argümanlarla çöpe atmayın, elinizin tersiyle itmeyin. Gelin daha iyisini daha güzelini daha mükemmelini birlikte yakalayalım ve batık belediyelere başkan seçme sevdasından vazgeçelim. Belki bu belediyelerin bir kısmını kazanabilirsiniz ama bu Purus zaferinden başka bir zafer olmaz, elinizde batık belediyeler olur ve ondan sonra merkezi hükümete belediyelere katkı için kapıları aşındırırsınız ve oradaki işçilerin vebalini de üstlenirsiniz dolayısıyla bu konularda lütfen daha fazla ısrar etmeyin gelin bu reforma destek verin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

BAŞKAN - Sayın Teberrüken Uluçay Buyurun.

Beş dakika süreniz Sayın Teberrüken Uluçay.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakana teşekkür ederim. Ben yerel yönetimlerle ilgili birkaç cümle söyleyecektim ama en azından yaptığı konuşmayla bana bir fırsat verdi. Kısaca özet söyleyeyim; ben İçişleri Bakanı olduğum dönem ekip olarak bir çalışma yaptık bu konuda. Yaptığımız çalışma arkadaşlar çok ana başlıklarını söyleyeyim çünkü detayına girmeyeyim geçen hafta biraz anlatmıştım buralardan.

Bizim farkımız şuydu. Biz bir geçiş dönemi öngördüydük ama bundan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarına göre seçmiş olduğumuz iki pilot bölgede sahada uygulama çalışması başlattık Avrupa Birliği uzmanları ve İngiltere’den gelen uzmanlarla birlikte. Ve bu çalışmalar neticesinde hizmetlerin birleştirilmesi, paylaşımlı hizmet modeliyle bu bölgede bu bölgelerde hizmet veren belediyelerimizin halen yaşamakta olduğu sıkıntıları da ortadan kaldıracak saha çalışmasını hayata geçirmeye çalıştık ve bunun neticesinde demokrasinin kuralı olarak da bir geçiş dönemi öngörüyorduk ama çalışmamızı tamamlayamadık. Bunu net olarak sizlerle paylaşmak isterim görev sürem buna yetmedi ama bizim başlangıcımız biz pilot bölgelerimizi seçtik çünkü burası KKTC’dir hepimiz biliyoruz gelişmiş bir ülke değiliz, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var, pratikte yaşanan sorunlar var, sahada yaşanan sorunlar var. Önce onlar üzerinde çalışma yaptık, hizmetlerin birleştirilmesi paylaşımlı hizmet modeliyle hâlihazırda var olan belediyelerimizin ortak hizmet verebilme noktasına taşımayı öngörüyorduk bir geçiş dönemi ile birlikte. Yeni oluşacak olan belediyelerin geçişini açıkçası öngörüyorduk ve demokrasinin kuralları gereği de bunu önümüzdeki dönem değil bir sonraki döneme halkla paylaşılarak, halkın da bilgisine getirilerek. Yani kısacası bu dönem seçimde sandığa giden oy verecek olan vatandaş, hizmeti alacak olan vatandaş, aday olacak olan kişi, seçilecek olan kişi bilecekti ki, bir sonraki dönem artık bu bölgede yeni bir oluşum var. Dolayısıyla halkımız da bu bilgiye sahip olarak tercihini yapacaktı aday olacak olanlar da seçilecek olan da o süreçte hizmetini verecekti. Bizim gerek Avrupa Birliğinde yapılan ve İngiltere’de yapılan çalışmalardan edindiğimiz bilgi ve tecrübeler ışığında öngördüğümüz çalışma model olarak buydu. Hangi sahasında bıraktık? Pilot bölgelerimizi seçtik, hizmetlerin birleştirilmesi çalışmalarına başladık birkaç kalemde o günkü belediye başkanlarıyla da birlikte çalışarak yaptık bunu asla onlardan kopuk yapmadık ama paylaşımlı hizmet modeliyle kendilerine sağlayacağımız bir geçiş dönemiyle bu geçişi demokratik bir şekilde hayata geçirmeyi öngörüyorduk. Yani 2014’de yapmıştım ben bu çalışmayı açıkçası fiilen hayata geçirmeyi öngördüğüm dönem 2022’ydi demokrasinin kuralları gereği ki halkımızla da yalın bir şekilde paylaşılarak. Detaya girmiyorum yani bugün yaşanan sıkıntılar personel nasıl bütünleştirilecek, çok ciddi sıkıntılar olacak onu zaten yine hep beraber yaşayacağız. Ayrı maaş, farklı maaş alan insanlar yeni oluşturulacak olan belediyelerde aynı işi yapıyor olacaklar. İşte Toplu İş Sözleşmesi gereği şu bu falan filan bir sürü detay vardır dolayısıyla bunları zaten seçimden sonra yaşayacağız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir de şunu eklemek istiyorum kalan kısa süremde şimdi belediyelerimizi eleştiriyoruz yerel yönetimleri söylüyoruz. İşte diyoruz ki durumları iyi değil mali açıdan daha önce yine söyledim kısa ve özet söyleyeyim 51/95 Sayılı Yasa ile ilgili bahsedilen müteakip defalar yapılan çalışmalar Mecliste hayat bulmadı, ben de yapmıştım bunun çalışmasını ama Mecliste geçiremedik. Dolayısıyla gelinen noktada belediyeleri değerlendirirken hep söylüyorum yerel yöneticileri eleştirirken, bunları yani merkezi hükümet olarak yani merkezi idare olarak ne yapıp yapmadığımıza da bakarak yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla kendim de dahil kendimi ayırmıyorum yanlış anlaşılmasın merkezi yönetimde bulunan bizler, yerel yönetimleri eleştirirken mutlaka buna bakmamız gerekiyor. Nere? Olması gereken yasalarındaki sıkışıklığı aşmak için çalışma yapmış olmamıza rağmen müteakip defalar Sayın Erhan Arıklı’nın da bahsettiği gibi yedi-sekiz bakan arkadaş ben de dahil görev almış olmamıza rağmen buradan geçirip, hayata geçiremedik. Onun dışında son yaşananı söyleyeyim son yaşananı Sayın Erhan Arıklı’ da kabine üyesi olarak Bakanlar Kurulundadır şu an, belediyelerimiz 2021 yılının katkı payını almaktadırlar Sayın Başkan değerli milletvekilleri ve 2022’nin katkı payını almaları lazımdı ama şu an 2022’nin katkı paylarını almıyorlar. Maliyemiz 2021’in katkı payını ödemeye devam ediyor. Artı yüzde 37 yapılan hayat pahalılığı uygulamasını Başbakan söz vermiş olmasına rağmen belediyelerimize kaynak aktarımıyla ilgili herhangi bir çalışma yapmamıştır. Artı 2022 yılı için Kasımda yapmış olduğumuz 2022 tahmini bütçe zaten yetersiz kaldı biliyorsunuz , ek bütçe yapılması farzdır. Bunu daha önce de konuştuk buralardan yüzde 60 ek bütçe farzdır Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2022’yi devlet olarak çıkarabilmemiz için. Bu da yapılması halinde belediyelerimize akacak olan kaynağı, devlet katkı payı adı altında siz tahmin edebilirsiniz. Eğer bunlar yapılmış olsa bugün sıkıntı yaşayan belediyelerimizin önemli bir kısmı bunu giderebilir. Çok net söylüyorum bu kaynak akışını ve maalesef pandemi döneminde belediyelerimizin bu ülkeye ne kadar hizmet verdiğini hepimiz biliyoruz. Belediye çalışanlarının, özellikle kapalı olduğumuz dönemde, hepimiz evde otururken bu insanların yolda, sokakta hizmet verdiğini biliyoruz ve şunu da biliyoruz, merkezi idare olarak biz burada bütçe görüşürken Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; o günün hükümeti belediyelere 50 Milyon pandemi katkısı yapacağını söylemişti. Hepsini bir defada değil yanlış anlaşılmasın, 12 ayda taksit taksit ama toplamda 50 Milyon. O rakam da fiilen hayata geçmemiştir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu kaynak, olası kaynak akışını ve içinde bulunduğumuz durumu neden tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Yani yerel yönetimlerimizi değerlendirirken lütfen merkezi idare katında oturuyoruz çünkü bizler. Merkezi idare olarak da neler yapabildiğimizi, ya da yapamadığımızı da göz önünde bulunduralım ve ona göre eleştirelim diye söylüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Teberrüken Uluçay.

 HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Çok kısa bir şey…

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun.

 HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Yok halkımızın bilgilendirilmesi açısından.

Şimdi devlette devamlılık esastır diye biliyorum Sayın Vekilim, yani o dönemde yaptığınız çalışmalar aslında hiç boşa gitmedi, çok önemli uluslararası kaynaklara geçti, ki bu rapor bizim 2019 Dünya Bankasının en güncel raporudur. Atıfta da bulunuyor, evet doğrudur sizin döneminizde böyle bir çalışma yapıldı. Oradaki bulgular aslında reformu bugün bu Yasa geçti, yarın başlayacak diye yorumlanıyor kamuoyu. Halbuki reformlar bir süreçtir ve bu süreci planlarkendir aslında şu an en çok tartıştığımız.

 Şimdi tahminler dediniz, bugün borçlarla alakalı ne kadar olur, yani 2021 kaynağı aktarılsa 2022 ne olur? Ben size tahmin değil rehabiteyi söyleyeyim ki gerçekli rakamlar üzerinden gidiyoruz. 600 Milyon TL’ye yakın bütün belediyelerin borç yükü vardır. Bu değil, bu raporlara da geçmiştir. Gelir gider tablolarının ve yüzdeliklere baktığımızda 2019’dan bugüne çok bir şey değişmediğini, ancak belediyelerin her yıl çarpan etkisiyle, enflasyon muhasebeyi de dikkate aldığımızda her yıl yüzde 8 ile 10 arasında borç faiz ve faiz yüküyle de yüklendiğini görebiliyoruz. Bunun en önemli sonucu dış kaynak erişiminde de sıkıntı olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz, yani batık bir belediye bugün ne Avrupa Birliği, ne de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti dış kaynaklarıyla projelere destek verilmediğini veya kısıtlı verildiğini biliyoruz.

Hal böyle iken ifade ettiniz, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet, devlette devamlılık vardır, bu ilke üzerinde sizlerin yaptığı bu pilot çalışmaları da bizler dikkate alıyoruz. Aslında şudur; 2015’ten bugüne olgunlaşan bu çalışmanın ürününde sizin de payınız var olumlu anlamda, lütfen olumsuz anlamda yorumlamayın. Çünkü değer veriyorum çalışmalarınıza. O yüzden söz aldım, bu bağlamda bu reform eğer kalkınma ve refah ise en önemli ölçütte şudur; kişi başına düşen gelirin artması, kişi başına düşen borcu azaltmaktır ama şu an bu terstedir ve Sayın Emrah Yeşilırmak arkadaşım da bütün analizlerle her platformda ortaya koyuyoruz, yani bizim çırpınışımız sadece yıldızlı belediyeler olarak değil, ben belediyeleri bir futbol takımına benzetiyorum. Eğer bir takımda siz üç tane yıldız futbolcu olur ama takım ligden düşüyorsa, ben o takımı bu ligden düşürmemek için ama iki ay sonra da bu Meclis önündeki insanlar maaş alamadığında tekrar buraya gelmemesi için çırpınışımdayız, siz de aynı noktadasınız. Aslında hepimizin amacı budur. Farklı pencerelerden baksak da sorum şudur; şu anki tabloda 19 belediye devlet katkısını almadan 2021-2022’yi de biz tablolara koyduğumuzda, üç ay sonra maaş alamadığında yine bu eylemcilerin yanında o desteği verebileceksek ben kendi adıma bu reforma hayır diyeyim. Teşekkür ederim.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Teşekkür ederim, yani kısaca şunu söyleyeyim değer veriyorum çalışmalarınıza, görüşlerinize de.

 Kısaca şunu söyleyeyim; şimdi değerli arkadaşlar, biz bu çalışmaları yaptık ama bu süreç içerisinde yasaları bir bütün olarak ömrümüz yetmedi, hizmet ömrümüz yetmedi geçirelim ama bazı noktalarda belli adımları attık, yani bu Mecliste mesela borç yönetim kurulunu oluşturduk ve belediyelerin daha önce hesapsız bir şekilde borçlanma noktasını bir disiplin altına aldık örneğin.

Bugün biliyorsunuz belediyeler borçlanacaksa Borç Yönetim Kuruluna müracaat eder ve Borç Yönetim Kurulu onaylarsa borçlanabilir. Şimdi “X” koşulda onayladı, o ayrıntıya girmiyorum. Ben geneli söylüyorum. Kısacası merkezi idare bu konuda yerel yönetimlerin hem belli bir disiplin altında çalışması için, o uzun süreli takvimi yakalayamadı ama bazı hususlarda adım attı. Nerede attı? Örneğin personel sayısında attı. Yüzde 50-55’le gelirleri doğrultusunda, şehir belediyelerinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde diğer kırsalda yer alan belediyelerin de yüzde 55’ini geçmeyecek şekilde bir düzenlemeyi örneğin merkezi idare olarak biz öngördük, çalıştık. E, havuz sistemi yoktu, sıkıntılar vardı, o yüzden katkı payını artırma yönünde böyle bir adım attık, değişik iktidarlar döneminden bahsediyorum yanlış anlaşılmasın, bir bütünden bahsediyorum.

Dolayısıyla merkezi idare bu noktada bazı hususlarda gereken adımları attı ama merkezi idare bütünlüklü olarak gereken adımı atmadı. 51/95’i biz çoktan güncellememiz gerekirdi, bunu daha önce de söyledim, zaten şimdi uğraşıyoruz biliyorsunuz, beraber uğraşıyoruz komitede, bunun farz olduğu noktasında hem fikiriz. Bu olmazsa olmazıdır zaten bu işin. Ancak şunu da söyleyeyim; benim yaptığım çalışmada az önce söyledim belki tam anlaşılmadı. Benim mutlak surette bir geçiş dönemi öngörüm vardı çok açık ve net söylüyorum, farkımız buydu. Bir geçiş dönemi öngörüm vardı ve bu geçiş döneminde var olan belediyeleri çalışma prensipleriyle, var olan koşullarıyla bölgeye daha iyi hizmetin sağlanabilmesi için bir bütünleşme hedefini içeren bir geçiş dönemiydi bu. Bunun için zaten hizmetlerin birleştirilmesi, paylaşımlı hizmet modelini hayata geçirmeyi öngördüydük. Belediye başkanlarımızdan da çok olumlu katkılar aldıydık, ben şimdi de yani tekrar teşekkür ederim kendilerine, bazıları değişti de yani görevini seçimlerden sonra ama o dönem de görev yapan arkadaşlar gerçekten çok olumlu katkılar yaptılar, hep beraber yaptık, öngördük. Bir de bunu aslında hep unutuyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarında hep böyle birinci planda değil de ikinci, üçüncü planda tutuyoruz.

 Bir de benim ısrarcı olduğum bir durumdu bu. Demokrasinin gereği onu da açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum tekrar, benim öngörüm önümüzde bulunan seçim döneminde değil, bir sonraki dönem içindi bu çalışmaları tamamlamak. Nedeni de; Kıbrıs Türk Halkına hak ettiği demokratik değeri bizlerin vermesi farzdır Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Önceden bilme hakkı vardır insanların, yani demokrasi çok şey söylenilebilir demokrasi adına ama benim inancım, bu da en değerli değerlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Yani ben o bölgede yaşayan insanlara daha iyi bir hizmet alacaksanız diye yola çıktığım bir çalışma neticesinde bir geçiş dönemi, önce bir pilot uygulama, sonra bir geçiş dönemi, sonra da insanların içselleştirebileceği bir süre tanımalıyım diye düşünüyorum. Benim o dönemki ısrarım buydu. Bu Meclise gelmeden yasalar iki üç gün önce, sanırım iki üç gün önceydi, yanlış da olabilir. Daha önce de söyledim Kürsüden Sayın Ünal Üstel bizim eski İçişleri Bakanlarını çağırdı. Beni, Sayın Asım Akansoy’u, Sayın Ayşegül Baybars’ı buluştuk, konuştuk ve biliyorsunuz o gün de söyledim elbette Sayın Ünal Üstel çok değerli hizmetleri var bu ülkeye değişik bakanlıklarda ama İçişleri Bakanlığında ilk kez görev yapıyor. O gün kendisine de söyledim. Bu anlattığım yöntemin detaylarını da anlattım kendisine ve dedim ki, gelin bunu Mecliste bir komite oluşturalım şimdi, yani Haziran’da yapalım demedim, yapmayalım dedim, evet doğru yani. Şimdiki Haziran’a yapalım demedim onu söyleyeyim en başında. Zaten benim öngörüm bu. Burada belli. Ben 2014’te bu çalışmayı yaptım tamamlanmadıydı, sahadaki çalışma tamamlanmadıydı ama az önce de söyledim kafamdaki uygulama 2022’ydi. Çünkü insanlarla paylaşarak.

 Kısacası; belki 2016’ya ancak biterdi bu çalışma sahada. 2018 seçimlerini haberdar edecektik insanları ve 2022’de de sistem buna geçecekti. Benim öngörüm buydu.

 Kısacası; ben Sayın Ünal Üstel’e o gün de dedim. Gelin dedim bunu Haziran’ı düşünmeyelim Mecliste bir komite kuralım, ortak bütün partilerden, hep beraber çalışalım, bu işin yükü sadece iktidara, idareye, size kalmasın dedim açık, net, size kalmasın dedim hep beraber çalışalım. 2026’ya hazırlayalım ama hangi koşullarda, elbette mesela sizin biraz önce söylediğiniz çok değerli görüşler var. Ben 2014’te bu değerleri bir araya getirmeye çalıştım, geldik 2022’ye, farklılaşan durumlar var sahada, uygulamada, mali tablolarda, ekonomide, şunda, bunda katılıyorum. İşte o yeni durumları da içine katarak bu süreçte çalışalım ve hep beraber çalışalım. Yani bu önemlidir.

 BAŞKAN – Toparlayınız Sayın Teberrüken Uluçay.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. Bu önemli bir adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok net söylüyorum. Bu önemli adımı ileride farklı sorunlar yaratacak bir adım şeklinden uzak tutalım. Ağızlı yüzlü bir hamle yapalım bu ülkeye ve merkezi idare olarak da üstümüze düşen sorumluluğu Mecliste yerine getirmiş olalım önerisini de yapmıştım. Saygı duyarım tercih bu yöndedir ama yaşanacak sıkıntıları zaten hep beraber yaşayacağız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler.

 Sayın Emrah Yeşilırmak.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Birkaç sorum vardı Teberrüken Beye eğer izniniz varsa.

 BAŞKAN – E, buyurun, yani sizin güncel konuşmanız vardı, size güncel konuşmanızı yapın…

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Sayın Başkan acele ediyor onun için, yani bana soru sorduğunuz sürece ben konuşmaya devam ederim.

 BAŞKAN – Hayır güncel konuşmasını yapsın. Zaten yerel yönetimler üzerineydi.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Evet, buyurun Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun, sorun.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan güncel konuşmamı da geri çektim bu arada.

 Ben Teberrüken Beye Bakanlık yaptığı için birkaç soru sorma ihtiyacı hissettim, güncel konuşmayla alakalı değil yani. Şimdi paylaşımlı hizmet modelinden bahsettiniz. Paylaşımlı hizmet modelinde Bakanlık döneminizde öngördüğünüz kriterler neydi birinci sorum bu. Çünkü bu reformun 2014’ten, 2022 yılına yayılacağını ve altı yıl süre içerisinde gerekli görmeniz halinde halka da soracağınızı belirttiniz. Yani altı yıl içerisinde halka sorarak reformu yapmayacaktınız herhalde ama şeyi soracağım yani ben o kriterleriniz neydi paylaşımlı hizmet modelinde. Paylaşımlı hizmet modeli dünyanın birçok yerinde var ama ben bizim ülke şartlarında 28 belediye içerisinde bu kriterleri nasıl belirlediniz birinci sorum bu. Arka arkaya sorayım mı yoksa?

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Tabii.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – İkinci sorum; şu an 28 belediyenin bugün, hiç reform yapmasak, hiçbir şey yapmasak 26 Haziran’da 28 belediyeyle seçimlere gitsek ve o seçimlerde 28 belediyenin merkezden almış olduğu maddi kaynağı güncel nüfuslarına göre pay etsek, yasa çünkü 51/95’in içerisinde siz de çok iyi biliyorsunuz ki mahalli gelirlerin, yani yerel gelirlerin yüzde 9.25’i. Biz bunu güncel nüfusa göre dağıtırsak ki normalde olması gereken de odur ki yıllardır yapılmıyor, kaç belediyenin gelirlerinde, maddi devlet gelirlerinde azalma olacağını biliyor musunuz? Bizim yaptığımız çalışmalarda hemen hemen yüzde 80 belediyenin, yüzde 20 belediyenin katkılarında ciddi bir gerileme olacağını ve devlete, ya da diğer gelirlere daha fazla ihtiyaç duyacağını görüyoruz.

Üçüncü sorum da, yine öz kaynak gelirleri içerisinde şu an 28 belediyenin öz kaynak gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payını biliyor musunuz? Çünkü dünyanın kabul ettiği bir öz kaynak gelirleri var, toplam gelirler içerisindeki pay Yüzde 40’a 60. Yani toplam gelirler içerisindeki payın kabul edilebilir seviye olarak Yüzde 40 öngörüyor. Şu an bizim yaptığımız çalışmalarda biz Yüzde 40’ın altında birçok belediye görüyoruz. Siz bunu çalıştınız mı?

Dördüncü sorum da son soru, yine şu an 28 belediyenin kişi başına şu an mevcut yapısı 2008 yılında köylerin plansızca bir şekilde maalesef bağlanmasıyla birlikte kişi başına düşen gelirde farklı anlamda farklı durumlar ortaya çıktı ve kişi başına düşen gelirde dengesizlikler mevcut. Geçmiş dönemlerden gelen bu kişi başına düşen gelir dengesizliği ile ilgili bir çalışmanız var mı sizin parti olarak? Bunu soruyorum çünkü bizim yaptığımız çalışmalarda çok ciddi gelir farklılıkları var ve farklı refah seviyelerinde bulunan belediyeler arasında ciddi bir dengesizlik mevcut. Bunların cevaplarını merak ediyorum.

Teşekkür ederim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Teşekkürler. Yani şöyle cevaplayayım, sorularınız aslında birbirine bağlı. Şimdi biz belediyelerin daha etkin hizmet üretebilmesi için az önce anlattığım çalışmayı niçin başlattık? Daha etkin hizmeti sunabilmenin koşulu, belediyeler elde ettiği kaynağı daha iyi kullanabilmesi için daha fazla kaynak elde etmesi lazım. Dolayısıyla kendi gelirlerini de artırıcı yönde bir etki yaratmaya çalıştık doğal olarak. Devlet katkısını da artırmaya dönük bir etki yaratmaya çalıştık. Ayrıca paylaşımlı hizmet modeliyle o geçiş döneminde hala hazırda sıkıntı yaşayan bazı belediyelerimizi isim vermek istemiyorum pilot bölge isimlerini verebilirim de sıkıntı yaşayan belediyeler bahsettiniz ya siz, sıkıntı yaşayan bazı belediyelerimizin bir tasarruf sağlayacağı öngörüsünden hareket ettik. Dolayısıyla hizmetlerin birleştirilmesi opsiyonunu o kapsamda aldık ön plana ve paylaşımlı hizmet modeliyle o geçiş döneminde halihazırda sıkıntı yaşamakta olan mevcut belediyelerin ciddi anlamda bir tasarruf sağlayabileceği öngörüsüyle hareket ettik. Bununla ilgili anfirik bir çalışma yaptık.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Araya girebilir miyim sayın milletvekilim? Yani paylaşımlı hizmet modelinde hizmetlerin birleştirildiğinde bir kaynak tasarrufu yapılacağını öngördünüz yani?

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Hayır olabilme öngörüsünden hareket ederek.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Şu an bizim yapmış olduğumuz öngörüde sizin zamanınızda yapmış olduğunuz öngörü ayni.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Değil.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Yani hizmetlerin birleştirilmesiyle kaynak tasarrufu.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Değil arkadaşlar değil.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Değil?

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Değil.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Farkı ne?

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Söyleyeceğim.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Tamam.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Dört soruyu da bir bütün olarak cevaplamaya çalışıyorum söyleyeceğim. Sayın Başkan biraz sonra müdahale edecek çünkü karşılıklı olunca olmaz. Yani biz ayrıca da konuşuruz sıkıntım yok.

BAŞKAN – Hayır ama bir güncel konuşma tam bir saattir devam ediyor.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Evet haklı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Bir saat böyle olmaz. Yani güncel konuşmacıya soru sorulması doğru değildir.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Evet ben devam edeyim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ama tabii ki konu da çok önemli olduğu için yine de buyurun sorun dedik.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ama tabii ki bir güncel konuşmacı bir saat konuşursa 20 kişi yazılıyor güncel konuşmacı. Bir saat Kürsüyü tutuyorsa bir güncel konuşma yapacak olan bir kişi, biz o zaman yarın sabahtan buradan çıkmamamız gerekirdi.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Evet devam edeyim.

Şimdi biz yola çıkarken bu çalışmayı yapalım diye yola çıkarken dünyada yapılan uygulamaları örnek almak için Avrupa Birliğinden uzmanlarla, İngiltere’den gelen uzmanlarla, onların finansmanıyla bir çalışma yaptık o dönem. Bu çalışmada öngörümüz, az önce anlattım ayni şeyleri tekrarlamak istemiyorum Sayın Başkan da uyardı uzamasın diye ama biz bir geçiş dönemi ile bu sürecin tamamlanması gerektiği üzerinde mutabık kaldık, onların da bize tavsiyesi buydu ve nihai tahlilde demokrasinin en önemli değeri olarak az önce anlattım benim de tercihim, bir sonraki döneme bırakmaktı. Çalışmaları o döneme kadar uzatmayacaktık. Çalışmaları bitirecektik öngördüğümüz zamanda, bitirdiğimiz noktada da halkımızla paylaşacaktık, kamuoyuna duyuracaktık tabii ki halkımızla paylaşacaktık dediğimde siyasi partilerle de tabii ki ayrıntılı bir şekilde paylaşacaktık, o kısmını yani ayrıca söylememe gerek yok ama halkımızla da paylaşacaktık ve bir sonraki dönem uygulamaya girecek diye paylaşacaktık. O demokrasinin en olmazsa olmazıdır diye düşünüyorum. Çünkü halkın önceden bilme hakkı vardır. Yani bir ülkede bir şey yapacaksanız tamamam elzem bir şey olur o kaçınılmaz olur, o ayrı bir konu, yani işte bir pandemi yaşandı ansızın bir kapanma dönemine girdik şu, bu falan filan onlar farklı ama öyle bir ortam yoksa bence halkın bilme hakkı vardır, fark budur. Dolayısıyla bu öngörüyle hareket ettik, sahaya indik pilot bölge seçtik, bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde yapmadık çalışmayı onu da söyleyeyim, genele şamil değil yani. İki pilot bölge seçtik, seçerken de coğrafya olarak uygun olmayan ve bir geniş alanda daha çok kırsal düzeyde hizmet vermeye çalışan belediyelerimiz ki Avrupa Birliğindeki uygulama da buydu, İngiltere’deki uygulama da buydu. Yani bu çalışmanın amacı, o bölgede hizmet standardını yükseltmek ya, en kaba olarak baktığınızda işte şehirlerin bir çıkış noktası var, şehir şehirdir, şehir gelişirse ekonomik olarak da potansiyelini geliştirirseniz belediyelerin dışında merkezi hükümet olarak, merkezi idare olarak şehirde farklı gelir kaynakları yaratabilirsiniz ama kırsalda sizin dokunmanız gerekiyor. Dokunmadan olmuyor bazı şeyler. Dolayısıyla o dokunma sürecinde sahaya indik, çalıştık, iki pilot bölge seçtik. Biri, Güney Mesarya’da, biri Kuzey Mesarya’da. Beş belediye, üç belediye. Üç belediye başkanıyla, beş belediye başkanıyla defalarca toplantılarda bulunduk, toplantı yaptık sağolsunlar çok katkı yaptılar uzmanlar eşliğinde yani onlarla da birlikte hep beraber ve hizmetlerin birleştirilmesi, paylaşımlı hizmet modelinde mesela çöp toplama kalemiyle sadece bunu söyleyebilirim çünkü diğerlerine geçemedik. Çünkü öncelikli olarak hizmet kalitesinde yükselmeyi hedefliyoruz ama hepimizin en önceliği, siz zaten başkanlık da yaptınız biliyorsunuz halkın çöpünün toplanmasıdır doğal olarak. Kırsalda bu daha da büyük sorundur, siz zaten bunu bilfiil yaşadınız, size anlatmama gerek yok. Dolayısıyla burada dedik ki, önce bu kalemi alalım, aldık uzmanlar yaptı bu çalışmayı, anfirik çalışmada da ciddi anlamada bir tasarruf oranıyla karşımıza geldiler. Neydi bu arkadaşlar? Söyleyeyim yani bu saklanacak bir şey değil. Üç belediye ve beş belediye kendi arasında çöp toplama hizmetlerini koordineli bir şekilde sürdüreceklerdi o coğrafyada ve bunun neticesinde biz bir tasarruf sağlamış olacaktık. Peki bu tasarruf bize neyi getirecekti? Bakın, var olan araçlarla bunu sürdürmek mümkün değildi, onu bir yere kadar sürdürebilirdiniz araçların durumundan dolayı söylüyorum ama ne oldu? Dedik ki, bunun neticesinde uygulamada yeni araçlara ihtiyaç duyulacak. Ve ne oldu? Biz onu da planladık. Nitekim benim görevim bittikten sonra Avrupa Birliğinden hibe geldi bize bir kısmı, biliyorsunuz onu. Kısacası böyle bir çalışma öngörümüz vardı, nihaileştiremedik ama nihaileştirmiş olsaydık buralara şu şekilde çıkacaktık, sahada biz bunun uygulamasını yaptık, bunu gördük, bunu gördük, bunu gördük diye. Şimdi belediyelerin devlet katkısını önemsiyorum çünkü ülkenin ekonomik koşullarını hepimiz biliyoruz yani bu ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla yadsınamaz bir gerçek. Yıllarca Bütçe Komitesinde görev yaptım Maliye açısından bakıldığında farklıdır pencere ama karşı tarafta olduğunuzda farklıdır pencere bunu biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tüm tarafları dengelemek zorundayız, kaçınılmazdır yani bu bizim koşulumuz, başkasının koşulu değil. Dolayısıyla biz bunu eğer nihai tahlille hizmet standardını yükselteceksek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarından hareket etmeliyiz diye söylüyorum ve belediyelerin kendi gelirlerini de artırıcı yönde etki yaratacak açılımlar ister, var olanları düşünün ister, birleştirilmiş halini düşünün. Fark etmiyor diye düşünüyorum. Yani iki tane sorunlu belediyeyi bir araya getirdiğimizde sorunsuz belediye yapmayacağız, bunu hepimiz biliyoruz. Fakat hedefimiz ne? Hizmet standardını yükseltmek. O zaman belediyenin kendi gelirlerini artırmak, devlet katkısını daha doğru kullanabilmesini sağlamak, onun detayına girmiyorum denetimli olması, az önce söyledim zaten Borç Komitesini de biz buralardan yaptık Mecliste oybirliğiyle yaptık falan. Kısacası, devlet katkısını da belediyelerin doğru yönde kullanmasını sağlamak ve bir de buralarda hizmeti sunacak olan personelin memnun bir vaziyette hizmeti sunmasını sağlamak. Bana göre bu çalışma açısından farzdır. O yüzden önümüzdeki süreçte eğer biz devlet katkısını az önce söylediğim belediyelere daha önce aktarmış olsaydık bugün sizin yaptığınız hesaplarda çıkan tablo biraz daha farklı çıkacaktı. Peki her arkadaş söylüyor, yönetim önemli mi? Elbette yönetim önemlidir. Yani belediyeyi yöneten kişiler önemlidir ama ben belediyeyi “X” yönetir “Y” yönetir ona özgü bir değerlendirme yapmak istemiyorum, çünkü eğer bir çalışma yapacaksanız belediyeyi Teberrüken mi yönetir, yoksa Teberrüken yönetmez mi, kendi ismimi kullandım yanlış anlaşılmasın diye, ondan bağımsız hem belediyenin yapısını, hem o coğrafyanın özelliğini, hem de hizmeti alacak olan insanın hizmet kalitesini yükseltip yükseltmeyeceğimizi, hem de hizmeti verecek olan personelin hizmeti veriyorken memnun olmasını mutlak surette yaratmalıyız diye düşünüyorum, biz Mecliste görev yapan arkadaşlar.

Teşekkür ederim, sağolun.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sırada Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Küresel Kalkınma Amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kabulü” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, okuyunuz lütfen.

KATİP –

 Tarih: 28 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Küresel Kalkınma Amaçlarının KKTC’de Kabulü” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Serhat AKPINAR

 DP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Sayın Serhat Akpınar, buyurun Yüce Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize.

SERHAT AKPINAR (Girne) – Sayın Başkanım, Sayın Meclis Başkanı, değerli milletvekilleri; öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum, ben Yüce Meclisimizin ilk kez huzurunda ve Kürsüden değerli milletvekillerimize ve halkımıza sesleniyorum. Böylesi bir onur anını sizlerle paylaşmış olmaktan da nedenli mutlu olduğumu sizlere anlatamam.

İçinde bulunduğumuz gerçeklikte stres yönetiminde sanırım biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem hükümet, hem de muhalefet vekillerimize içtenlikle içinde bulunduğumuz bu gerçeklikte daha doğru uzlaşı diliyle ve saygı çerçevesinde birbirimize karşı hareketin burada olduğu gibi, dışarıda olduğu gibi içte de olması gerektiğini içtenlikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm vekillerimizi tüm gündem konuşmalarında büyük bir saygıyla, içtenlikle ve dikkatle dinlemek suretiyle sizlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Tüm temennim, buradan halkımız için, geleceğimiz için ortaya koymak istediğimiz doğru adım atma noktasındaki süreçleri doğru bir şekilde halkımıza yansıtabilelim.

Ben sizleri bugün içinde bulunduğumuz gerçeklikte ele almış olduğumuz konu başlıklarının biraz dışına atmış olacağım. Çünkü çok yerinde bütünsel bir hareketi benimsememizin daha doğru olacağını düşünüyorum.

 Sayın Meclis Başkanım ve değerli milletvekilleri; hepimizi yakınen ilgilendiren, fakat hakkında çok az konuştuğumuz sürdürülebilir kalkınma amaçlarını siz milletvekili arkadaşlarımın dikkatine getirmek, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için tüm paydaşlara beraber çalışma çağrısı yapmak için Başkanımızdan bugün söz hakkı rica ettim. “Sustainable development goals,” Türkçe ismiyle sürdürülebilir kalkınma amaçları veya küresel amaçlar 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oybirliğiyle tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından kabul edilmiştir. A res 70-1 bire bir Genel Kurulun kabul ettiği bu karar, dünyamızı dönüştürmek, sürdürülebilir kalkınma için 2030 ajandası olarak tüm üye ülkelerin 2030 yılına kadar 17 ana kalkınma amacına yönelik 169 alt hedefe tüm insanlığın, ülkelerin ve dünyamızın ulaşmasını hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler bu kararı alırken bu hedeflerin benimsenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için sadece dünya devletlerinin çalışmasının yeterli olmayacağının bilincinde olarak küresel amaçların hayata geçmesi için ortaklık ve birliktelik esasıyla insanlığın ve gezegenimizin ihtiyacı olan refah, barış ve ilerlemeyi dünya devletleri haricinde sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kurumlar ve şirketlerle birlikte üstlenme yoluna gitmiştir. Bu hedeflerin sadece devletlerin uhdesinde olmadığı ve olmayacağı her türlü raporunda Birleşmiş Milletler ayrıca dile getirmektedir. 17 küresel amaçlar arasında hepimizin sıkça duyduğu iklim değişikliği, iklim değişikliğine karşı iklim eylemi 13’üncü amaç yanında diğer amaçları belirtmek gerekirse bir ve ikinci amaçlar yoksulluk ve açlığa son. Üçüncü amaç; sağlık ve kaliteli yaşam. 4’üncü amaç; nitelikli eğitim. 5’inci amaç; toplumsal cinsiyet eşitliği. 6’ncı amaç; temiz su ve sanitasyon. 7’nci amaç; erişilebilir ve temiz enerji. 8’inci amaç; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. 9’uncu amaç; sanayi, yenilikçilik ve altyapı. 10’uncu amaç; eşitsizliklerin azaltılması. 11’inci amaç; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. 12’nci amaç; sorumlu üretim ve tüketim. 14’üncü amaç; sudaki yaşam. 15’inci amaç; karasal yaşam. 16’ncı amaç; barış, adalet ve güçlü kurumlar. Ve 17’nci amaç; amaçlar için ortaklıklar kurmak. Bu amaçlar sağlık ve kaliteli bir yaşamdan temiz bir çevreye, karasal yaşamdan sudaki yaşama, temiz su ve sanitasyondan sorumlu üretim ve tüketime kadar sürdürülebilir şehirlerden inovasyon ve ekonomik büyümeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Aslında bir nevi tüm bu amaçlardaki hedefleri yerine getirmiş ülkeler 2030 yılında artık kalkınmış kabul edilecek. Bu küresel amaçlarda geri kalan ülkeler ise geride kalmış kabul edileceklerdir. Geçmişte sadece ekonomik indikatörlerle ve onlara bakarak, yani kişi başına düşen gelir milli gelir gibi gelişir olmaktan bahsedilirken artık sosyokültürel, sağlık, çevre boyutlarıyla bir bütün gelişmiş olma tanımı yaratılmıştır. 2030 yılında bu küresel amaçları yok sayarak var olmak mümkün olmayacaktır. Dünya küresel amaçları kabul ederek bu yönde adım atmış, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler ile geride kalmış ülkeler olarak iki kategoriye bölünecektir. Tarihi ve geleceğin ne yöne gittiğini doğru okumak zorundayız. Yani işin aslı küresel amaçlar ile hedeflenen tam bir yaşam şeklinin yeniden yapılandırılmasıdır. İnsanlığın ve gezegenimizin refahı için eski dünyanın yaşam şeklinin 2030 itibarıyla son kullanım süresinin dolacağıdır. Kullanım süresinin dolacağı, ki bu süre arasında sekiz yıl var bugün itibaren. Gündelik ve bugünkü sorularımızın ağır bastığı bir dönemden geçmekte olduğunu biliyor olduğumuz bizlerin ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmıyor oluşuna bağlı bir sürü engelle her gün her kesimimiz, kısıtlamalar, sorunlar ve maddi manevi fırsat kayıpları yaşamaktayız. Maalesef bunların her birinin günlük hayatımıza yansımaları da olmaktadır. Tabii ki bugün yaşadığımız tüm sorunlarımız gerçek sorunlardır, acil sorunlardır. Bunların hepsine sizler gibi ben de katılıyorum. Hepsinin çözümü için süreklilik arz eden bir mesai harcanmalıdır ve birlikte harcamalıyız. Ancak milletin vekilleri olarak mesaimizin bir kısmı da ilerisini düşünmek olmalıdır. Tüm enerjimizi, vaktimizi bugünü kurtarmak adına gelecekten ve gelecek nesillerden çalarak kullanmamalıyız. Şu an dünyadaki tüm ülkeler Birleşmiş Milletlerin küresel amaçlarını 2030 yılına kadar makul miktarda yerine getirme çabası içindedir. Tüm ülkeler mesaisini 2030 yılına kadar dünya düzenine hazırlık sürecinde kademe atlamaya çalışmaktadır. Herkes kendisine 2030’da nasıl bir dünya yaşamak istediğini sorarken, bizlerin bu soruyu sormaması kendi insanımızın önüne bir set çekmek olacaktır. Halkımızı bugünle oyalamak olacaktır. Dahası kendi insanımızı geçmişe esir etmek olacaktır. Avrupa Birliği 11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı European Green Deal ile 2050’de iklim nötr ilk kıta olma hedefini yine Birleşmiş Milletler Küresel Amaçları kapsamında ele almıştır. Küresel amaçların AB İstatistik Ofisi tarafından takip edilip ölçülebilmesi için gerekli indikatör güncellemeler yapılarak periyodik olarak bu 17 hedefte ne gibi incelemeler yapıldığı, ne gibi ilerlemeler yapıldığı ölçümlenmektedir. AB Yeşil Müktesebatı aynı zamanda Paris İklim Anlaşması ile örtüşmekte ama onu daha da ileriye götürmektedir. Avrupa Yeşil Müktesebatını koyarken, aynı zamanda sanayisinin dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde düzenleyeceğini de ayrıca göstermektedir. Bu hedeflerin tümü Birleşmiş Milletler Küresel Amaçlarıyla bire bir uyum içerisindedir. Türkiye’ye bakacak olursak, Paris Anlaşmasını yürürlüğe koyan 192 ülkeden biri olarak 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ekonomisine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu uluslararası anlaşma 2030’a kadar karbon emisyonunu düşürerek 2050’de ise tamamen sıfırlayacak iddialı bir strateji oluşturmuştur. Ben bu yüzden çalışmaya Paris İklim Anlaşmasını onaylayarak başlamamız gerektiği düşüncesindeyim ve tüm vekil arkadaşlarıma bu yönde çalışmak için çağrı yapmak istiyorum. Paris İklim Anlaşmasını onaylamamız bizim küresel amaçlar yönünde atacağımız ilk somut adımımız olacaktır. 2030’a yönelik küresel amaçların doğru yasal düzenlemelerle hayata geçmesinde doğru bir yasal zemin ve çerçeveye oturtulmasına tüm dünyada Meclisler, Parlamentolar öncülük etmektedir. Nitekim 17 adet olan küresel amaçların 16’ncısı kamu, kurum ve kuruluşların güçlendirilmesini ve aktivasyonunu ihtiva etmektedir ve Meclisler bu kurumların başını çekmektedirler. Tüm dünyadaki Meclislerin küresel amaçları hayata geçirilmesine ve bu hedeflerin uygulanışını denetlemekte görevleri vardır. Evet biz 25 Eylül 2015 tarihinde o Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki koltuklardan birinde oturmuyoruz. Küresel amaçlar kararına ülke olarak oy verip geçmesine önayak olmadık. Fakat bu bizlerin de vatandaşlarımız için, ülkemiz için ve gezegenimiz için aynı duygular ve düşünceleri benimsemediğimiz anlamına gelmez. Baktığınızda ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamamış, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesini de imzalamamış olmasına rağmen bugüne kadar bu çatı altında mesai harcamış pek değerli eski milletvekillerimiz bulundukları noktadan geleceğe ortak bir pencereden bakabilmiş ve bunlar gibi birçok uluslararası anlaşmayı kendi iç hukukumuza dahil etmeyi başarmışlardır.

 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri Anayasamızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına verdiği temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından da önem arz etmektedir. Mevcut yasalarımız birçok sürdürülebilir kalkınma amacıyla örtüşmekte, fakat birçok yasamız 2030 hedefleri kapsamında güncellenme gereksinimi duymaktadır. Somut tedbirler ve önlemler alınmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde nitelikli çağın gereksinimlerine karşılık verebilecek eğitim için tüm vatandaşlarımızın refahı ve daha temiz bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çağrı yapıyorum, gelin beraber çalışalım ve bu süreci birlikte olgunlaştıralım. Tüm insanlık için sürdürülebilir güvenli ve refah bir gezegenin oluşturulmasına, ayrıca daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hepimizin desteği ve katılımı şart. Çünkü karşılaştığımız tüm büyük sorunların özünde küresel sorunlar olduğu gerçeğini hatırlamalıyız. Bizler Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarını iyi değerlendirmeli, dünya ile aynı dili konuşabilmenin yollarını aramaya başlamalıyız.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz 2030 ajandasının uyum yolunda daha çok başındadır. Aramızda benim gibi belki yeni torun sahibi olan, belki de yeni anne-baba olmuş olanlarınız vardır. Dünyanın gidişatını, ülkemizin eksikliklerini bir de bu gözle ve farklı bir duyarlılıkla gözlemleme fırsatımız çoğumuzun olduğuna inanıyorum. Bu dünyayı atalarımızdan miras aldığınızı düşünme zamanı artık bitmiştir. Biz bugünü çocuklarımızdan ödünç aldık. Geleceği ipotek altına koymamalıyız. Bunun artık farkına varmalıyız. Birçoğunun yürümesi için nasıl ki önce bir çocuğun yürümesi için nasıl ki önce emeklemeyi öğrenmesi gerekiyorsa, milletvekili olarak bu küresel amaçları önce kendimizin, sonra Meclis çalışanlarının öğrenmesi ve tüm bakanlıklarımız, iş dünyamız, okullarımız estüeler ile tüm paydaşların dahil olacağı bir yaşam alışkanlıkları değişikliği ve yasal düzenleme sürecinden geçmemiz gerekiyor.

Burada şöyle bir şeyden de bahsetmek isterim. Küresel amaçları ülkemizde benimseyerek çalışmalar yürüten kesimlere buradan da teşekkürlerimi sunmak ve çalışmalarının devamını dilemek istiyorum. 2017’den itibaren Birleşmiş Milletler toplantılarında her yıl aktif olarak küresel amaçlarla ilgili toplantı ve konferanslarda yer almış bir Kıbrıslı Türk olarak Birleşmiş Milletler İnovasyon Komitesi gibi benzeri komitelerde, çalıştaylarda görev alan bir birey olarak dünya ülkelerinin büyük önem verdikleri süreçlerden Birleşmiş Milletlerin açık daveti son yıllarda özellikle kadın sivil toplum örgütleri ve son olarak çocuk kuruluşlarına özellikle 2030 küresel amaçlarına aktif katılım için çağrı yapılmaktadır ve hatta Birleşmiş Milletler Küresel Liderler toplantısında dünya çocuklarına Kürsüde en uzun hitap, sesleniş süresi sağlamıştır. Ülkemizden bir üniversitemiz ve bazı estüeler global compac’ta imza atarak bu süreci kendi bünyelerinde çalışanlarıyla, öğrenci ve eğitmen kadrolarıyla ve yine kendi operasyonları bünyesinde dünya ile eşgüdümlü ilerlemeye çalıştıklarını bildirmek isterim. Meclis olarak biz de bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıyız. Şüphesiz ki ülkemizin uluslararası tanınması noktasında sivil toplum örgütlerinin katılımlarının artırılabileceği nice fırsatlar birlikte yaratabileceğiz. Bugün ben de tüm milletvekili arkadaşlarımıza, estüelerimize, vatandaşlarımıza ve tüm paydaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin bugün bulunduğumuz bu noktadan geleceğe bizden önceki değerli insanlarımızın yaptığı gibi ortak bir pencere açalım. Tüm paydaşlarla her türlü çalışmaya hazır olduğumu halkımızın bilgisine getirir, sizlere sonsuz saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.

 SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim?

 SERHAT AKPINAR (Devamla) – Buyurun.

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Salahi Şahiner.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Teşekkürler. Sayın Akpınar tabii ki Avrupa Birliği yeşil mutabakatından european green deal’dan bahsettiniz. Özellikle Güney Kıbrıs’ın buraya entegre olması ve faydalanmış olduğu Avrupa Birliği fonlarının farkındayız. Çünkü karbon ayak izinin azaltılması için belli başlı projelere destek verdiğini biliyoruz. E, hükümetle herhangi bir temasınız oldu mu? Hükümet yetkililerinden Avrupa Birliği yeşil mutabakatına dahil olmamız için bir girişim başlatıldı mı? Veya hükümete hükümetle ilgili hükümetinizle ilgili herhangi bir görüşme yaptınız mı?

 SERHAT AKPINAR (Devamla) - Şu anda bu konuda şahsen iki milletvekiline verilen yasal haklar çerçevesinde iki tane yasa önerisi hazırlamış durumdayım. Başkanımızın onayı sonrası Yüce Meclisimize sunmuş olacağım.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Nedir efendim?

 SERHAT AKPINAR (Devamla) – Paris Anlaşması. Paris Anlaşmasının Yüce Meclisimize onayı alındıktan sonra hayata geçirmek için tabii ki bu süreci hükümetimiz nezdinde de dolayısıyla hayat bulmuş olacak.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Serhat Akpınar.

 SERHAT AKPINAR (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Sırada Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Yerel Yönetimler Reform Süreci ve Sonuçları” konulu güncel konuşma istemi vardır. İstemi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

28 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’inci Birleşiminde, “Yerel Yönetimler Reform Süreci ve Sonuçları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Hasan Küçük

 UBP Girne Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Yüce Kürsüye Sayın Hasan Küçük.

 HASAN KÜÇÜK (Girne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; üç hafta oluyor özellikle Belediyeler Reformu üzerinde çeşitli konuşmalar oluyor. Tabii ki bunun 15 yıllık geçmişine de kulak vermemiz gerekir. Bu alanda literatür taraması yapıp doktora düzeyinde bir araştırma yapan bir araştırmacı ve bu bulgular ışığında iki haftadır konuşuyorum. Özellikle İdari, Kamu, Sağlık Komitesinde iki tam gün boyunca tüm konuşmaları dinledik. Bıkmadan usanmadan not aldık, değerlendirdik burdaki konuşmaları. Tabii ki halkımızın temsilcileriyiz hepimiz ve birçok konunun da aslında çok boyutlu konuşulması gerektiği için de bugün söz aldım. Reformun bir süreç olduğunu her zaman dile getiriliyor. Evet biz bunu 18 Nisan’da Yüce Meclis’ten bu Yasa Tasarılarını geçirdiğimiz zaman reform süreci başlayacaktır. Öncelikle bunun altını çizmemiz gerekir. Bunun Belediyeler Yasası iç düzeninde de 74’üncü maddede de, 25’inci maddede de strateji planının hazırlanması, o sürece kadar ilgili yasaları, Sivil Toplum Örgütleri ve sosyal paydaşlarla birlikte hazırlanması gerektiğini, bunun da yine Avrupa Birliği Belediyeler Projesi kapsamında da 33 ülkenin bu alanda yapmış olduğu çalışmalar ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de 1992 yılından itibaren başlattığı reform süreci ele alındığı zaman üçüncü aşama olarak da bilişim alanında entegrasyondan bahsediliyor. Tabii bu E-devlet Yasasının önemini dile getirmemiz burda, E-Belediyecilik akıllı belediyeleri konuşmamız gerek. Bu işin Franko modelidir. Birden çok farklı modeller olduğunu dile getirmek isterim. Argoro modelleri var, Franko modelleri var, bizim burda yapmamız gerektiği kendi ülke gerçeklerimize göre gerek idari yönetim yapısı, gerek mali yapısı, gerekse sosyal devlet anlayışı bağlamında kaynak paylaşımına atıfta bulunuyor bu modellemeler. Bunun dışında mali durumu iyi olup da reform yapan ülkeler de vardır. Mesela geçen haftalarda ifade ettiğiniz gibi İzlanda örneği. Ama onu düzeltmem gerekir. Evet 42 kişilik bir Adada belediye vardır. Çünkü Kuzey kutbuna yakın ışıkların olduğu bölge tarihsel doku olarak ve dünya mirasının korunması açısından da önemlidir. Evet ülkemizde de tarihsel dokusu 100 yıllık, 114 yıllık belediyelerimiz vardır. Bunları da dikkate almamız gerekir. Kriterlerle alakalı farklı görüşler olabilir. Bu ülkenizin gerçeklerine göre bunu dikkate almanız gerekir. Ama şuna bakmamız gerekir. İsterseniz şöyle bakalım. Biz geçmişte doktora gittiğimiz zaman başımız ağrıdığında genelde bir panadol verirdi veya bir aspirincik verilip eve gönderilirdi. Ama artık günümüzde ilk gittiğimiz zaman sizin nerenizin ağrımasından önce, ilk önce yapılan aslında genel bir çekaptır. Çünkü bugün kalbinizin ağrımaması, tansiyon hastası olmanız demek, kolesterolünüzün de olmayacağı anlamında değil. Aslında belediyeleri buna benzetmemiz gerekir. Yani bugün karşılaştığımız sorunların ülkedeki ve dünyadaki evrensel, siyasi ve iktisadi gelişmelere göre nere everileceğini kimse net bir şekilde dile getiremez. Ama şu bir gerçek vardır. Gelin belediyeleri bir futbol takımına benzetelim. Her belediyeyi bir futbol oyuncusu yapalım, tabii ki her futbol takımında yıldız oyuncular var. Artsın da, artırmak da isteriz. Ama o futbol takımının en iyi ligte oynayıp o ligte kalmasını isteriz. Ben bu futbol takımının bu ligten düşürmek istemiyorum. Dolayısıyla şunları sormak isterim. Örneğin elimizde sihirli değnek olsun ve şapkadan tavşan çıkaralım. Ve yarın uyandık karar aldık hep birlikte sürpriz oldu bu kamu reformu veya belediyelerin yeniden yapılanma sürecini hayata geçirme kararını ortadan kaldıralım. Peki ne olacak sorusuna burada bir bakmamız gerekir, biraz da buna değinmek isterim. Ayni zamanda hep dile getiriyoruz kaynak yönetimleri vesaire gibi konuları. Ama şunu da veri olarak ortaya koyalım. Evet çok ciddi bir hummalı çalışmalar oldu. Bunları görmek istediğiniz kadar görürsünüz, size komitede de sunulan raporları da doğru okumak gerekir, doğru hesap kitabı yaparken doğru pencereden baktığımız sürece anlaşırız. Şimdi bilimden bahsediliyor. Ama bilim de size şunu söylüyor. Eğer ki yasal anlamda veya hukuk anlamında hangi açıdan bakarsanız bakın mevcut yasa yerine yeni yasa yapılmadıktan sonra mevcut yasa geçerliliğini korur. Biz de şunu söylüyoruz. Evet biz bir çalışma yaptık, bunu komiteye sunduk. O zaman bu çalışmanın rakamsal olarak değişkenleriyle birlikte siz de bir çalışma yapana kadar mevcut çalışma o zaman doğru kabul edilmesi gerekir. Bunu ben söylemiyorum bilim söylüyor. Başka tabii ki kim ne söylüyor ona bakalım. Çok uzaklara gitmeyelim. 2005-2006 raporlarını açmayacağım. Ama en güncel rapor ki 2019 yılında sunulan rapordur. Yeni Düzen Gazetesi de buna yer aldı ve 2019’dan bugüne aslında tablonun daha da kötüleştiğini düşünerekten şöyle bakmamız gerekir. Tek bir cümle! Dünya Bankasının Kıbrıs Türk Toplumu Yerel Yönetimlerin Raporunda bir personelin azaltılması ve bu personelin azaltılırken işten çıkarma anlamında değil yapılandırılmasından bahseder. Zamanım yettikçe çok kısa nasıl değerlendirileceğini ben basın yoluyla da öneriler sundum. Bu Raporu konuşmamın özet raporunda Komite Başkanımıza bugün sundum. İki, küçük küçük belediyelerin birleştirilerek büyük belediyeler şeklinde hizmet çeşitliliğini artırmamızdan bahseder. Gecikmiş borç stokları artıyor. Evet tabii biraz önce ifade ettim size. Her yıl yüzde 8 ve 10’la katlanarak şu an 600 Milyon TL’ye yaklaşan belediyelerin borçlarını isterseniz zamanınız varsa emeğimi acımam, kalem kalem laptopumuz da hazırdır. Bunu kurumlardan aldık güncel raporlardır. Bunlara da bakma şansınız vardır, komitede de bunlar sunulmuştur. Peki bu konuyu çoktan ziyade aslında Meclisimize sunulan bazı mektuplar vardır. Ben bugün bunu paylaşmak isterim sizlerle. Çünkü reform olmazsa diye ne olacak ve merak edilen sorular var. Evet, doğrudur bugün Cumhuriyet Meclisinde olan bu emektarda benim ailem de var, dostlarım da var, arkadaşlarım da. Bugünkü tablodan hiç kimse memnun değil, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ama ben üç ay sonra insanların maaş alamadığı noktada yine Cumhuriyet Meclisinin önünde olmasına karşıyım. O yüzden burdayım, o yüzden bu çalışmada bilfiil sorumluluk alıp katkı sağlıyoruz. Peki, gelin bakalım bir bakalım. Halkın her kesiminde sokakta, komitede, Kürsüden belediyelerle alakalı konuşulan her konuda gerek mali, gerekse idari yapıyı merak edilip bazı sorular. Yaşlı Meryem nine diyor ki; benim de hakkım yok mu ay oğlum diyor. Ömrümün geri kalanını daha sosyal ortamda huzurlu zaman geçirmek için sosyal tesis neden benim de belediyemde yok. İlaç almak için hastaneye giderken yolda can kaybı riskini yaşamak istemiyorum. Torunumla huzurlu zaman geçirebileceğim güvenli yürüyüş yolları bizim de hakkımız değil mi? Biz erken yatırız. Aşırı müzikten uykusuz kalmak istemiyorum. Bu feryada duyar mısınız? Bunun için denk ve yatırım bütçesine ihtiyaç vardır. Bugün toplam gelir öz kaynak ve devlet kaynaklarını bir araya koyduğumuzda bir ay sonraki maaş ödemesinden sonra belediyelerimizin kaynak yönetimi anlamında yine borçlanmaya gidecek. Yani borcu borçla ödeyecek duruma geleceğiz. Genç Kemal diyor ki, merkezdeki şehirlerde yaşayan arkadaş, sınıf arkadaşlarımız gibi biz de bölgemize spor alanları, kültürel ve sosyal alanlar istiyoruz. Geç saatte dışarda yürürken kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Bölgede ticari yatırımlar olursa biz de gençler olarak bu alanlarda girişimcilik yapıp kooperatifçiliği geçirmek istiyoruz. Gelin 18 Nisan’dan sonraki süreçte kooperatifçilik yasasını tüzüğünü pardon ele alalım hep birlikte. Bunlara da ihtiyaç olacaktır. Yine genç Ayşe diyor ki huzurlu ve rahat oturup sohbet edeceğimiz bisiklet süreceğimiz bisiklet yollarına bizim de ihtiyacımız var. Mehmet arkadaşımız hayvan yetiştiricidir. Benim de belediyemde hayvan barınağı olsun. Benim de hayvanlarıma kontrolsüz kayıplar yaşamayayım. Müteahhit usta iş yaptım faturalarımı bir yıl sonra ödemesini aldım. Ben de bu konuda bölgemde rahat işimi hizmet olarak belediyeye sunmak isterim. Ekonomist Vedat Bey de diyor ki, borç yükü artan ve toplam borçların yıllık devlet katkısına denk ve öz gelirlerine maaş ödeyemeyecek durumda olan ve borç stok yükünün her yıl yüzde 8-10 artması karşısında sürdürülebilir bir yapı olmadığını hepimiz biliyoruz. Aslında hepimiz ayni şeyi söylüyoruz. Yani belediyelerin sürdürülemez olduğunu herkes farklı kaynaklardan söylüyor. Ortak ses şudur üzerinde durduğum. Aslında küçük olsun benim olsun yerine birlikte büyütelim ve birlikte yönetirim anlayışıdır. Bununla birlikte de aslında ben değil, biz olma zamanının altını çizmemiz gerekir. Şimdi personelle alakalı yapmış olduğumuz bir çalışma vardır. Bunu paylaşmak isterim, komiteye de raporumuzu da sunduk. Şimdi 3552 personelimizin olduğu kabul ediyoruz. Veriler o şekilde.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Tüm belediyeler?

 HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Evet.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – 3552.

 HASAN KÜÇÜK (Devamla) – 52. Şu anki mevcut durumda 28 belediye üzerinden şu anki nüfusa göre baktığımızda bir personel 81 vatandaşa hizmet eder görünür. Birleştirilmiş şekliyle projeksiyon nüfusu üzerinden gittiğimizde bir personel 108 kişiye hizmet verecek görünür. Yani yüzde 25-30 oranında personel fazlalığı çıkıyor. Bunu bir yere çıkarıyoruz ve işten atıyoruz diye değil. Dünya raporu da şunu söylüyor yerel yönetimlerle ülkemizde. Biz hizmet çeşitliliğini artırıp bu anlamda biraz önce sıraladığım ve Meclise mektup gönderilen özellikle polis raporuna da atıfta bulunacağım şekli ile özellikle madde 74 ef bandında Belediyeler Yasasında kolluk gücünü artırabiliriz. Bu iş de bize toplamda toplam 850 olarak kabul ediyorum, emekliye ayrılacak olanlar veya farklı görevde olanlar vardır. Brüt maaş üzerinde de bizim yıllık 75 Milyon TL’lik hizmet fazlalığı verimliliği ortaya çıkıyor. Bu işte bir reform için aslında dünya bankasının da öne koyduğu ilk önemli maddelerden biridir. Peki usanmadım. Burdan da Polis Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. 1 Nisan 2012 Raporunu arkadaşlar paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle ki; 2016 burdan tam bir rapordan okuyayım. 2016-2022 tarihlerinde 12-30 yaş arası toplam 10306 suç işlenmiş ve usanmadım bu suçları inceledim.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ada geneli?

 HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Ada geneli. İşlenen suçun nevine ve karakoluna göre analiz edilmiştir. Rahatsızlık, yaralama, darp, sirkat, mülke tecavüz, cinsel tecavüz gibi suçlar toplamı tüm suçların yüzde 62’sini oluşturmaktadır ve en çok suç unsuru gerçekleşen merkez ilçe Lefkoşa 2 bin 586, Gazimağusa 2 bin 218, Girne 2 bin 161’dir. Ve ilginçtir kırsal karakollar olarak Dörtyol, Demirhan, Ziyamet, Boğaz gibi bölgelerde yukardaki suçlarda artış gösterilmektedir.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilgili konu hakkında bir adım daha attım literatür taramasına gittim ve sosyal Devlette kolluk güçlerinin artması yukarda sıraladığım bu suç unsurlarının ne şekilde önleyebileceğimiz üzerinde yedi tane bilimsel makale inceledim ve burada şu söyleniyor bu suçların özellikle mahalle, şehir devriyeleriyle birlikte yüzde 50 azalma olasılığının tespit edildiğini, çünkü bunlar sosyal araştırmaya gidiyor. Bu alanda ülkemizde böyle bir araştırma olmaması da zafiyetimizdir. Belki burdan Eğitim Bakanımız duyar üniversitelerin özellikle psikoloji alanlarında bu anlamda araştırmalar yaparlar ve bu bizim büyük bir eksikliğimizdir. Bunu da yeri gelmişken ifade etmek isterim. Ve benim önerim Komiteye de sundum, 51/95 nolu Belediyeler Yasası iç düzeni 74’ncü maddenin f bendinde belediye kolluğunun görevleri açıkça ifade etmektir ve burada ortaya çıkan bu personel kaynağını da bu şekilde kullanır. Maalesef bizim merkezde yaşayan nüfus yüzde 52, kırsalda yaşayan yüzde 48 ve son beş yılda bilmiyorum Ayşegül Hanım o dönemde böyle bir veri varsaydı yüzde 40 şehirlere bir göç oluyor ama merkezi şehirler değil yeni bölgelerle alakalı. Bu da önümüzdeki yeni dönemde yeni projeksiyonlara ihtiyacımız olacaktır. O yüzden şu an bu projeksiyon nüfusun üzerinde çalışma yapıldı.

Bir toparlamak gerekirse son sözler olarak şudur, sosyal sorunların da engellenmesi, hepimizin şikayet ettiği konuda da sanırım bu kamu reformu da sadece bu açıdan bile baktığımızda anlamlıdır. Gelecek hafta da tamamen rakamlar üzerinden ve bir finans reasue analizler üzerinden de bu konuda yorumumu ve sunumu yapmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hasan Küçük.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Soru var.

BAŞKAN - Buyurun.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bir soru sorayım. Teşekkür ederiz Hasan Bey aslında aydınlatıcıydı ve ben de Belediyeler Reformunun kaynak yönetimi ve ekonomik verimlilik ve ölçek ekonomisi temelinde olması gerektiğini savunanlardanım. Yalnız bizim itirazımız şu noktadadır ve şu sıkıntıyı görüyoruz diye soruyorum size sonuçta Komitede iktidarın bir vekilisiniz. Şimdi az önce dediniz ki işte Kooperatifçilik, spor alanları, kültürel park olması gerekir. Ticari yatırım kapasitesinin gelişmesi gerekir. Elbette ki bunlar gerekir ve Merkezi Hükümet bunları çok fazla yerine getirmiyor. Dolayısıyla yerele verilmesi lazım belli başlı görevlerin. Bu Belediyeler Reformuyla bu saymış olduğunuz Ayşe ablaların, Kemal abilerin taleplerinin Belediyeler Yasasında herhangi bir değişikliğe uğramış yetki, görev, sorumlulukları belediyeye bırakan bir yapı yok. Yani bu reformla bu söylediklerinizin gerçekleştirilmesine imkan yok. Çünkü bu Reform Yasası diye nitelendirilen yasaların içerisinde belediyelerin bu faaliyetleri yapabilmesi için hizmet, yetki, görev ve sorumlulukları onlara tanınmadığı gibi örneğin mesela bir kent parkı inşa etmesinde belediyelerin kamulaştırmada merkezi Hükümete bağımlılığı. Belediyelerin kendine ait mülkünün olmaması. Belediyelerin bu anlamda görev ve sorumluluklarını yerine getirecek kapasiteleri ve finansmanları olmaması sorununu bu yasa çözmüyor. Dolayısıyla böyle bir yasa, yani Tasarıda böyle bir madde var mı ve biz mi kaçırıyoruz? Yoksa bununla ilgili bir öneri sunacak mısınız? Çünkü biz bu konuyu Komitede gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Bir diğeri de aslında asayişin korunmasından bahsettiniz ama ülkede bu saymış olduğunuz suçlarla mücadele polisin yetkisinde olan bir mücadeledir. Polis zaten İçişleri Bakanlığına bile bağlı değilken asayişin sağlanması, kolluk güçleri diye nitelendirilen 74’ncü maddedeki anlam aslında zabıtayı ve zabıtanın da yapabileceği belli görevleri ifade ediyor. Yani trafik hizmetleri gibi. Dolayısıyla bu saydıklarınızın evet olması gerekir ama reform içeriğinde böyle bir şey olmadığı gibi bu yetki ve sorumlulukları belediyeye devretmekte en azından polisiye hizmetlerde mümkün de değil.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Evet teşekkür ederim. Sondan başlayayım madde 74 (f) bendi dün akşam…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Değişiklik Yasasından bahsediyorsunuz?

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Evet şu an yeni. “Polis teşkilat ekibiyle kolluk güçleri koordineli olarak çalışır” ifadesi var nettir bu. İsterseniz onu bir bakarsınız.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yok çalışır da Polis Yasasında yani tutuklama, suçüstü suçları önlemede kolluk hangi kolluk birimlerinin görev yapacağı bellidir. Yani polisin yetkilerinin devri olacaksa kolluk güçlerine o koordinasyonla sağlanmak tamam değil yani zabıta görevleri verilir trafikle ilgili adli suçlarla ilgili belediye personelinin polisten ayrı bir yetkiye sahip olması bu cümle ile yeterli olmayacaktır.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Dinlemek istedim sizi anlamaya ama şöyle bir bakın benim ifade ettiğim burda polisin yerine geçecek değildir. Devriye kelimesini kullandım bu devriyeler bölgedeki kontrollerin olduğunu anlatır. Tabii ki yasa ile tanımlanmış ifadeler görevlerin yerine geçmiyor. Evet, gerekirse de bu günü geldiğinde evet yapılır. Buna da siyasi irade gerekir. Bu siyasi iradeyi de göstermeye hazırdır. Benim bütün amacım o bölgedeki vatandaşın sosyal hizmet kalitesini artırmaktır. İlk sorunuza dönmek gerekirse…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 73’ncü madde dediniz?

HASAN KÜÇÜK (Devamla) - Bir müsaade ederseniz Sayın Vekilim bitireyim ifade ettiğiniz ilk sorudaki cevabım şu olur, tüm bu mektupların aslında sonucu insanların yaşam kalitesini artırmak istememizdir. Yaşam kalitesi nasıl artar? Siz de İçişleri Bakanlığı yaptınız çok güzel projelere imza koydunuz. Çalıştayınızda da vardım ben yerel yönetimlerle alakalı gün gibi hatırlarım. Çünkü notlarımdan aldım ve geldim. Şudur, iç ve dış kaynaklı projelerle yerel yönetimler bölgesel gelişimi sağlayabilir. Şimdi düşünün öz kaynak ve Devlet kaynak gelirleri borçlarının altında olan bir belediye dış kaynak gelirleri borçlarının altında olan bir belediyeye dış kaynak proje finansmanı verebilir mi? Böyle bir kaynak varsa ben bir iş insanı olarak bugüne kadar bunu görmedim. Göremem de. Ancak biz şunun üzerinde duruyoruz. Bu projelerin geliştirilmesi ve projelerdeki örnek vereyim size Girne’yi düşünün çok uzağa gitmeyelim. Bugün Esentepe’nin kapalı spor salonu yoktur ama Girne’nin kapalı spor salonu var. Bugün Çatalköy’deki çocukların Girne’deki o spor salonundan tenis kortlarından yararlanma adına ikinci duruma düştüğünü bilir misiniz? İşte bizim söylediğimiz…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bu reformla ne olacak da Esentepe’nin de spor salonu olacak?

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Esentepe değil Çatalköy söyledim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Veya Çatalköy’ün.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Bu kaynakların, yani bir örnektir bu. Yani buraya takılmanızı istemiyorum. Ama bu kaynaklar yaratılırsa ve mali yapılar güçlendirildiğinde işte yeni yatırım ve yeni projelerle biraz önce ifade ettiğiniz Ayşe teyzenin ve çocuklarımızın ihtiyacı olan bu sosyal yaşam kalite alan ve mekanları geliştirilir diye düşünüyorum.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yok yani katılırım ama son bir ek yapayım. Bu dediklerinizin evet yerinden…

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Bu yönetsel ve idari yapıdaki verilecek yetki sorumluluktur ki siz de o gün Komitede söylediniz yine böyle göz gözeydik idari yetki ve kamu açısından bu özerklik zaten dünya bankasında da var. Bizce belediyelere…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bunu sağlayacak maddelerin de tasarıya girmesi lazım o yok. Yani tasarıda bunlar eksik.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Tamam bunu bu konuda öneriler sundunuz mu?

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Tamam sunacağız işte.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Tamam teşekkür ederim yarın birlikteyiz zaten yine çalışacağız. Buyur.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 73’ncü maddeden mi bahsettiniz?

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – 74.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Tamam geri çektim sorumu.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; güncel konuşma yapan kişilere sorulan sorularda süreler çok aşıyor. Yani yirmi dakikanın çok çok üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bence güncel bence değil yani böyle bir kural da yok güncel konuşmacılar soru sormak ve cevaplanmasını istemek.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Tabii denetim gününde de iktidar vekillerini sorgulamak artık denetlemeyi bu şekilde yapıyorsak ve denetleme günü iktidar vekillerine ait olursa biz de bu yönden denetliyoruz.

BAŞKAN - Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Sözde Belediye Reformu” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

28 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde “Sözde Belediye Reformu” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’nci maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
| Salahi ŞAHİNER  |
| CTP Lefke Milletvekili |

BAŞKAN - Buyurun yüce Kürsüye Sayın Salahi Şahiner. Hitap edin yüce Meclise.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli vekiller; tabii ki sevgili Hasan Küçük çok güzel konuştu Belediye Reformu için yapılması gerekenleri çok güzel özetledi, beklentileri çok güzel açıkladı. Fakat maalesef Hükümetinin partisinin gündeme getirmiş olduğu ivediliği alan ve bugün komitenin gündeminde olan Belediye (Değişiklik) Yasası…

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Cevap hakkı verme bana sabaha kadar gideriz.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Maalesef cevap vermiyor. Çok üzgünüm ama herkes reform istiyor lakin karşılığı bu Belediye (Değişiklik) Yasasında değil keşke olsaydı.

Sayın Başkan, değerli vekiller; sözde Belediye Reformu diyorum. Çünkü gerçekten uzun saatler harcadık ve Belediye Reformu esas Yasayla aldık (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile kıyaslayarak üzerinden gitmeye çalıştık. Fakat maalesef reform mahiyetinde burda pek fazla bir şey yoktur. Taslak olarak bile üzerinde görüşülecek bir taslak olarak bile maalesef kabul edilemez. Dolayısıyla baştan sil baştan bunu bir değerlendirmek gerekecek. Öncelikle reform nedir buna bir bakmak gerekiyor. Re formuna geliyor, tekrardan yeniden bunu şekillendirmek. Tabii ki belediyecilik yönetiminde yerel yönetimlerde ne anlam ifade ettiğinin bir altını çizmek gerekiyor. Öncelikle şu anda sunmuş olduğu zar zor sunmuş olduğu hizmetlerde bir kalite farkı bekleniyor bu saatten sonra yapılacak olan hizmetlerde. Yerel yönetimlerin çağdaş belediyecilik anlayışı gözetilerek hak ettiği hizmeti sunabilmesi beklenir. Ülke şartlarında ise gelir kalemlerinin artmasının aslında tahsilatın artması anlamına gelmeyeceği, önemli olan tahsilatın artması ve bununla birlikte mali yapılarının toparlanması.

Belediyelere hata yaptırmayacak evet denetimle ilgili belli başlı açılımları vardır fakat ben açıkçası yeterli görmüyorum. Belediye Başkanlarına yönetimine, kadrosuna hata yaptırtmayacak bir düzenleme. Bununla birlikte evet bahsettiğiniz belli başlı beklentiler vardı halkın. Fakat bir belediye parasının hangi kısmını nereye harcayacağının belki de yasa ile belirlenmesi gerekiyordu ki her bölgede, her beldede aynı hizmeti sosyokültürel etkinliklerden tutun da spor faaliyetlerine kadar bütün hizmetlerde belediyelerin takriben aynı hizmeti sunabilmesi. Fakat bunlar bu yapıyla hayata geçirilecek gibi durmuyor. Şimdi belediye sayısının düşürülmesinin ön plana alınmasının hiçbir mantığı olmadığını düşünüyorum. 28’den 12’ye belediyeler düşürülürken Komitede özellikle gündemde durdu. Kriterler nedir? Gerekçeleri nedir? Neden 28’den 12’ye düşürüldü? Bu bize kaostan başka yani 26 Haziran’da eğer yapılacaksa Anayasa delinmeden 26 Haziran’dan sonra 12 belediye ile gireceksek eğer bize kaostan başka ne getirecek bunun altının çizilmesi gerekiyor. Gerekçeler maalesef bir türlü Komite ile milletvekilleriyle paylaşılamadı.

Bununla birlikte sorunlu yapılar vardır bugün belediyelerde. Bu sorunlu yapılar bugün itibarıyla ufak sorunlardır. Bugün çözülebilecek sorunlardır. Fakat bunlar birleştiği zaman maalesef büyük büyük mega sorunlar haline gelecek ve belediyeler bu şekliyle hayata geçerse eğer işleyişine devam etmeye çalışırsa maalesef yani 12 belediye ile birlikte çok daha büyük mega sorunlu belediyeler haline dönüşme riski vardır. Bunları bertaraf edecek bir noktada olmamız gerekiyor. Fakat maalesef bu şekilde olmuyor. Yani Ulusal Birlik Partisinin içerisinden üç dört kişinin toplanıp da şu belediyeyi şuna ekleyelim işte şurda bizim oyumuz iyidir kazanmak için şununla birleştirelim gibi bir mantıkla bu işler gitmez. O yüzden burda bölgesel kriterleri, coğrafi yapıları işte ordaki işgücünün ne olduğunu sektörel yelpazenin ne olduğunu bunların göz önünde bulundurulup da burda bir planlama yapılması gerekiyordu. Fakat öncelik tabii ki belediyelerin birleştirilmesinde değil 51/95’in belediyelerin çağdaş belediyecilik sunabileceği bir yapıya reform ettirilmesiyle olması gerekmekteydi. Tabii ki birleştiği zaman bu borçlar maalesef büyüyecek. En kötüsü de belediyeler 12 belediyeyle birlikte iş yapamaz bir noktaya taşınacak, evrilecek. Neden, çünkü toplu iş sözleşmelerinde tabii ki yapılan eylemlerle birlikte geri adım atıldı ve toplu iş sözleşmelerine dokunulmayacak, yeni toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar eski iş sözleşmesi devam edecek. Dolayısıyla burada aynı pozisyonda çalışan arkadaşların maalesef farklı toplu iş sözleşmeleriyle hareket etmek zorunluluğu ortaya çıkacak ve bu moral, motivasyon yönünden de bir sıkıntı yaratacak, belediyeler bugün en basit işlemleri yani bir çöp toplamayı bile yapamaz bir duruma götürebilir bizi. Yeni toplu iş sözleşmelerinin imzalanması da daha zor olacak bu saatten sonra. Çünkü feragat etmek istemeyecek, daha avantajlı pozisyonda olan belediye çalışanları. Tabii ki bunun yanında en büyük risklerden bir tanesini de ne olarak değerlendiriyorum, yerelden belediyelerin, belediye başkalarının yerel yönetimde belki de görev yetki ve sorumluluk alanlarında çok fazla gözükmeyen fakat insanlara dokunan belli başlı görevleri vardır, belli başlı hizmet, sunmuş olduğu hizmetler vardır ve maalesef bunlar belediyeler daha büyük yapılar içerisinde buralara dokunmakta sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Evet, 51/95 sayılı Yasadaki değişiklik önerisinde neler içeriyor bunları oturup detaylı madde madde bir göz attık. İşin özeti, belediyelere burada ek görev yetkiler veriliyor, denetim için de veriliyor. Tabii ki bu, bunları planlayabilmek için, hayata geçirebilmek için düzgün bir plan, program dahilinde olması gerekiyor. Fakat daha ileriye gitmek gerekiyor, siz bu görev ve yetkileri belediyelere vermiş olduğu zaman bu görev ve yetkiler kiminle yapılacak, yeni ek personele ihtiyaç olacak mı, olmayacak mı? Bunların masaya yatırılması gerekiyor. Buradaki çalışmalar Komiteyle paylaşıldı mı, paylaşılmadı mı, bu maddelere geldiğimiz zaman gelebilirsek eğer bunları sorgulayacağız tabii ki fakat ekstra bir personele, ekstra bir kaynağa ihtiyaç olacaktır ve belki de bu yapıyla birlikte çok daha sıkıntılı pozisyonlara çekecektir bizi. O yüzden 51/95 sayılı yasada yapılan değişikliklerle birlikte bu sorunların çözülebileceği maalesef gerçekle bağdaşmıyor ve bunun aslında az önce bahsettim, yani gelir kalemlerinde bir artış yapabiliyorsunuz fakat bunların tahsisata yansıma oranını ne olacağıdır önemli olan. Tabii ki ne olması gerekiyordu, şunları görmek istiyorduk açıkçası, yani ülkemizdeki insanlarımızın sağlıklı, temiz, güvenli, huzurlu, modern kentlerde yaşayabilmesi için, yaşam alanlarının oluşabilmesi için bu hizmetlerin verilmesi önemliydi. Fakat dediğim gibi burada tahsilatın arttırılması önemliydi. Örneğin tahsilatın arttırılmasında belediyelerin işlem yaparken, daha doğrusu vatandaş işlem yaparken burada belediyelerden borcu yoktur yazısının kapsamının genişletilerek, örneğin bir emeklilikte, sonunda izin olan her şeyden, yani ithal izninden, kur izninden, inşaat izinlerinden, iş yeri açma iznine kadar her yerde bir şahsın veya bir tüzel kişiliğin belediyelerden, belediyelerin hepsinden birden borcu yoktur yazısı evet belediyelerin tahsilat oranlarını büyük ölçüde arttırırdı. Fakat bunlar sadece 51/95 yapılacak yasalarla değil, bağlı bulunduğu yasalarda yapılacak olan değişikliklerle birlikte ilerlemesi gerekir. Fakat bu Yasayla birlikte, yani sunmuş olduğunuz yasayla birlikte bu bir Değişiklik Yasasıdır ve sadece değişiklik öngörmüş olduğumuz yasalarda değişiklik yapılabilir, farklı yasalarda değişiklik yapılamaz, ek değişiklik önergesi sunulmak zorunlu olur ve bu işi karmaşıklaştırıyor. O yüzden bu Yasayı geri çekin, derli, toplu bir belediye reformu, devrim mahiyetinde bir belediye reformu yapalım dedik. Tabii ki bunun yanında örneğin bütün sayaçların prepait olması, yani kartlı sayaçların olması, buradaki hane halkının bilgilerinin de buraya eklenmesi ve sosyal adaletin aslında insanların gelir durumuna göre de belki de bir tarifelendirme yapılabileceği bir sistem olabilir. Ama prepait olması ve ön ödemeli olması su saçlarının ve bununla birlikte belediyeden öncelikli olarak önceden bir borcu varsa önce onun kesilip ondan sonra kalan rakamın yansıtılması sayaçlara, belediye gelirleri neredeyse yüzde 100 oranında arttırabilecek bir çözüm önerisiydi. Evet, bu olabilirdi, bu belediyelerin tahsilat oranlarını arttırırdı ve mali sürdürülebilir yapısını salardı. Fakat bu da maalesef Belediye (Değişiklik) Yasasında konuşulmadı, üzerinde düşünülmedi belli ki. Bununla birlikte belli başlı işlerin bu yapıyla birlikte ne 28 belediyeyle, ne de 12 belediyeyle altından kalkılamaz bir mali yük getirdiği ortadadır. Örneğin bir kanalizasyon, bir atık su. Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar, Güzelyalı’dan Tatlısu’ya kadar tam teşekküllü bir tek damla kirli suyun topraklarımıza, yeraltı suyumuza Girne’de olduğu gibi çok üzgünüm ama denize karıştırılmayacağı bir kanalizasyon alt yapısının mevcut sistemle kurulabilmesi bir imkânı var mı? Yoktur. 28 belediyeyle de yoktu, 12 belediye olsa yine olmayacak. Dolayısıyla burada daha farklı bir yöntem, sesli düşünüyorum, belki de belediyelerin ortak kooperatifiyle, belediyelerin hakkına halel gelmeksizin ayrı bir fondan beslenecek olan bir yapıya kanalize edilmesi, neyin, örneğin, kanalizasyonun, toplu taşımanın, belki park bahçenin, belki de sularla ilgili işlerin, belki de Karayollarının ortak kullanım söz konusu olabilirdi. Bunlar Belediyeler Reform Yasası denilen yasa mutlaka olması gerekirdi. Bugün bakıyorsunuz asfaltın tonu bin TL. Bugün hiçbir belediye ama hiçbir belediye gerekli yol, bakım onarım çalışmalarını yapamaz, yamaları bile kapatamaz. Örneğin belediyelerin ortak kooperatifinde ortak bir asfalt plenti kendi asfaltını kendisi üreten bir yapı olabilir miydi? Evet, bu belediye reformu içerisinde olması gerekirdi. Fakat bunlar da maalesef düşünülmemiş ve o yüzden diyoruz üzerinde görüşülebilecek bir Taslak zemin teşkil etmiyor. Tabii ki burada bunun esas amacı, yani Hükümetin buradaki esas amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Belediye reformu, belediyelerde reform devrim mahiyetinde adımların atılması gerçekten önemliydi. Fakat bu Taslakla olmuyor, bunun geri çekilip sil baştan gerçekten çağdaş belediyecilik hizmetlerinin sunulabileceği bir yapıya evrilmesi bizim emelimizdi. Fakat burada sadece Türkiye’den işte 500 milyon Türk Lirası kaynak gelecek diye alelacele bütün belediyelerin işleyişini riske atacak bir uygulamayla birlikte gerçekten halkın yerel yönetimlerden alacak olduğu hizmete büyük bir sekte vuracaksınız gibi duruyor. Tabii ki biz burada gerekli muhalefeti yapacağız. Fakat çok ciddi riskler barındırıyor. Gönül isterdi ki bu kadar alelacele olmasaydı. Bu iş yani Komitede tabii ki 70 maddede toplam 140 kusur madde olan belediye 51/95 sayılı Yasada takriben 70 maddede değişiklik öngörülüyor. Değerli arkadaşlar yani bu maddelere bakıldığı zaman her bir madde neredeyse bir Komite toplantısına tekabül edecek ve bu 70 maddenin çıkması 27 Kasımda bu seçimleri yapacak olsanız bile, Anayasayı delerek, buraya bile yetişmeyebilir. O yüzden bu yanlıştan Hükümetin biran önce dönmesini talep ediyoruz.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Salahi Şahiner.

 Son konuşmacımız Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın “Muhalefetin Yerel Yönetimler Reformu” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

 28 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5 Nisan 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde “Muhalefetin Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Emrah YEŞİLIRMAK

 UBP İskele Milletvekili

 BAŞKAN – Sayın Emrah Yeşilırmak buyurun Yüce Kürsüye.

 Hitap edin Yüce Meclisimize.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) - Teşekkür ederim Sayın Başkan

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Milletvekilimizi dinledik. Tabii ben kendisini dinlerken kendisiyle bile çeliştiğini görebiliyorum. Yapılan ve önerisi getirilen Yasa Tasarılarıyla ilgili Taslak bile olmadığını ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda da 51/95’le alakalı 70 maddede değişiklik öngörüldüğünü, bunun 27 Kasıma kadar da bitmeyeceğini söyledi. Mademki Kasıma kadar sürecek bir Yasa Tasarısı bu; Taslak bile kabul edilemez demesini anlam veremedik. Yine konuşmasının içerisinde yine gelir kalemlerindeki artışın aslında gelirlerdeki artış anlamına gelmediğini söylemesi, o da garibime gitti. Tahsilat noktasındaki söylediği noktaya katılıyorum ama gelir kalemlerindeki artış uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve belediye başkanlarının, belediyelerin gerçekten ihtiyacı olan bir artış, yani vergi cetvellerindeki güncelleme uzun yıllardır belediyelerin beklediği artışlar. Gerçekten çok komik rakamlar var içerisinde ve şu an biz Komite üyesi olarak çeşitli sivil toplum örgütleri ve diğer kesimlerle görüştüğümüzde yüzde 6 bine yakın artışlar da var bazı noktalarda. Yani 10 TL olan otel işletme izinlerinden tutun da farklı farklı vergi cetvelleri var. Dolayısıyla ciddi anlamda bir artış söz konusu. Bununla birlikte yine konuşmasının içerisinde paraların, yani tahsil edilecek paraların, elde edilecek gelirlerin nerelere harcanacağının belirlenmesi konusunda bunun merkezin, bizim belirlememiz gerektiği noktasında bir konuşması oldu. Bu da yine Avrupa Özerklik Şartına aykırı bir tutum, dolayısıyla burada da ben kendisine katılmıyorum. Toplu iş sözleşmeleriyle ilgili düzenleme evet getirildi, yani orada birleştirilen belediyeler altında, iki belediye bir çatı altında birleştirildiğinde toplu iş sözleşmesinden doğan bir kaybı olmayacak belediyelerin. Hatta son metinde, son güncellemelerde hangi toplu iş sözleşmesi daha iyiyse o toplu iş sözleşmesinden çalışanlar yararlanacak. Dolayısıyla orada sendikaların da bir endişesi, bir sıkıntısı yok. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok.

 SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) - Bütün çalışanların mı?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) - Evet, bütün çalışanların.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla)- Bütün çalışanların toplu iş sözleşmesi ile devam edecek?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) - Hayır, bütün çalışanlar yani birleştirilen belediyeye aktarılan bütün çalışanlar ilk başta kendi imzalamış oldukları TİS’le, yani toplu iş sözleşmesiyle o belediyeye aktarılacaklar. Ancak yeni metinde toplu iş sözleşmelerinde çalışanların lehine olan toplu iş sözleşmeleri yürürlüğe girecek ve seçilen belediye başkanları az önce siz söylediniz, altı ay içerisinde yeni toplu iş sözleşmesini imzalamak zorunda kalacak, yeni metinin içerisinde bu var. Bununla birlikte yine ek görev ve yetkiler verildiği söyleniyor, söylediniz siz yeni Yasanın içerisinde ve buna da ek personele ihtiyaç duyulduğunu söylediniz. Az önce sevgili Hasan Küçük personelle ilgili şu an mevcut 28 belediyede 3 bin 552 personelin olduğunu söyledi ve ciddi anlamda bir personel tasarrufunun olacağını, şu anki mevcut belediye personel sayısıyla kişi başına 10 bin nüfusuna hesapladığımızda personel başına düşen insan sayısı 81. Yeni düzenlemeyle birlikte personel başına düşen insan kaynağı 108. Bu rakam Avrupa’da 200-250-300 dolaylarında seyrediyor. Dolayısıyla yeni düzenlemeyle zaten insan kaynakları birleştirildiğinde personellerin aslında vatandaşlarımıza daha fazla hizmet sunacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla 51/95’in içerisindeki yeni ek görev ve yetkiler verildiğinde personel kaynakları, insan kaynakları birleştirildiğinde ya da ekipman kaynakları, makine kaynakları, insan gücü kaynakları birleştirildiğinde bu ek görev ve yetkiler bu Yasanın içerisinde bu yapılan yeni reformla birlikte yapılabilecek. Bununla birlikte 28 belediyeyi incelediğimizde sayın milletvekilleri şu anda güncel yani güncel nüfusla katkı paylarını ödemeye kalktığımızda 28 belediyenin 20’sinin katkı payında bir düşüş, yani kimisinde 2 milyon, kimisine 3 milyon, kimisinde 500 bin bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Şu haliyle bile belediyelerin sürdürülemez olduğunu düşündüğümüzde güncel nüfusla hiç reform yapmadan 26 Haziran’da 28 belediyeyle seçime gittiğimizde ve güncel nüfusla, güncel 2021 projeksiyon nüfusuna göre ödeme yaptığımızda 28 belediyenin 20’sinde ciddi anlamda bir düşüş olacağını gözlemliyoruz. Burada güncel nüfusta sekiz belediye ki bunlar merkezde olan belediyenin yani Lefkoşa, Gönyeli, Mağusa, İskele, merkezde olan yani nüfus değişken olduğu için, merkezlere kayma olduğu için bu noktalarda bir artış olacağını gözlemliyoruz. Bununla birlikte 28 belediyenin şu anda elde ettiği gelirlerle ve Devletten aldığı payla 28 belediyenin şu anda 12 belediyesi, 28 belediye 12 belediye kendi öz gelirleri yüzde 40 seviyesinin üstünde. Yüzde 40 ve üstünde. Avrupa’nın kabul ettiği, dünyanın kabul ettiği bu oran yani kabul edilebilir seviye yüzde 40. Yani öz gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payı yüzde 40 ve yüzde 60 olarak Avrupa’nın kabul ettiği seviye bu. Şu an 28 belediyede sadece 12 belediye bu öz gelirlerdeki payı karşılıyor. Geri kalanların hepsi yüzde 20, 27, 26, 23, 21 o seviyelerde seyrediyor. Dolayısıyla 12 belediyenin dışında da burada ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Tahsilat noktasında, tahsilatlarını yapma noktasında ya da bulunduğu pozisyon itibariyle ciddi sıkıntı. Bazı belediyeler konumu itibariyle vatandaşlarımızın ortak kullanım alanında havalimanı, limanlar işte yurtdışına giden, ithal edilen petrollerden ciddi gelirleri olduğu için bu noktalarda gelirleri bu alanda ciddi gelirleri var.

Dolayısıyla değerli arkadaşlar; 2008 yılında köylerin belediyeye bağlandığı zaman ciddi yanlışlar yapıldı. O dönem ciddi planlama hatası yapıldı ve mali anlamda belediyelerin sürdürülebilirliği noktasında bir planlama yapılmadan idari anlamda da bazı yaptırımlar getirilmediği için 2008 yılında başlayan köylerin belediyelere bağlanma sürecinde 28 belediyenin ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını ve sürecin bugünlere geldiğini görüyoruz. Tabii 51/95’in 1995 yılından kalan Yasanın revize edilmemesi de bir gerçek. Burada merkezi Hükümetlerin de ciddi anlamda maalesef belediyeleri ciddi sıkıntıya soktuğunu söyleyebiliriz ki bunu az önce Sayın Teberrüken Uluçay da söyledi. Yalnız ben yine bazı noktalarda, bazı bilgiler de vermek istiyorum size. 2008 yılında yapılan bu köylerin belediyelere birleştirilmesi noktasında farklı refah seviyelerinde bulunan belediyeler arasında kişi başına düşen gelirde ciddi adaletsizlikler olduğunu gözlemledik yapılan çalışmalarda. Örneğin bazı belediyelerde kişi başına düşen toplam gelir içerisinde kişi başına düşen gelirlerde 6-7 Bin, 8 Bin, 6 Bin, 5 Bin, 4 Bin dolaylarındayken özellikle Lefke Sevgili Salahi, Lefke, Güzelyurt, Mesarya, Karpaz, Mehmetçik, Büyükkonuk özellikle kırsal bölgelerde ciddi bir adaletsizlik olduğu ve kişi başına düşen gelirlerde 2 Bin ve altı ya da 2 Bin 500 aralarında yani kişi başına düşen gelirde ciddi bir adaletsizlik olduğunu görüyoruz. Dün Şehir Planlama Odası Şehir Plancıları Odası sanırım tam hatırlamıyorum şu anda bir rapor gönderdi ve o raporun içerisinde yani bir görüş raporu gönderdi bize. O raporun içerisinde yeni yapılacak reformla birlikte Devletten belediyelere aktarılan katkı payında düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ve nüfus kriterinin değiştirilerek alansal büyüklüğünün de dikkat alınması yani yüzölçüm kriterinin de dikkate alınması ve farklı kriterlerin de getirilmesinin önemine dikkat çekti ki bu bizim yeni yaptığımız çalışmanın içerisinde var. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde Komite çalışmalarında az önce Sevgili Hasan Küçük’ün söylemiş olduğu o sosyal belediyecilik noktasında kriter dengesini oturttuğumuzda yani kriter dengesini yüzölçüm kriterlerini dengelediğimizde ciddi anlamda kişi başına düşen gelirde ciddi bir denge sağlandığını görüyoruz. Bu kriterler artırılabilir mi? Artırılabilir. Bu kriterlere o bölgelerde yaşayan engelli vatandaşlarımız için ayrı bir kriter getirilebilir? Getirilebilir. Eğitim gören öğrenci sayısıyla alakalı bir kriter getirilebilir mi? Getirilebilir. Bununla birlikte yine o bölgelerdeki gelişmişlik endeksi dikkate alınabilir mi? Alınabilir. Bununla birlikte sosyoekonomik yapıya yani o bölgelerdeki sosyoekonomik yapıları da dikkate almamız gerekir. Dolayısıyla sadece alansal büyüklük, yüzölçüm kriteri değil. Yüzde 20’lik dilim içerisinde de diğer kriterlerin getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Komite çalışmalarına muhtemelen orada mutfakta Tasarı içerisinde bu maddeyi görüşeceğiz. 51/95’in içerisinde. Şu an yüzde 80 nüfus, yüzde 20 de nüfus kriteri var.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Yüzölçümü.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) - Bu kriter yüzölçüm kriteri var. Bu yüzölçüm kriteri açılabilir, aşağıya düşürülebilir ve kriter değiştirilebilir. Bu düzenlemeyle zaten Sevgili Salahi, kırsalla merkez arasındaki o dengesizliği yani farklı refah seviyelerinde bulunan belediyeler arasındaki hizmet dengesini de sağlamış olacağız. Dolayısıyla bu belediyeler reformunun içerisinde aslında hiçbir şey yok dediğinizde bakın siz de konuştunuz. Hasan Bey de konuştu. Teberrüken Abi de konuştu. Diğer vekil arkadaşlarımız da konuştu. Aslında çok şey var. Burada ortak akılla bu reformu hayata geçirmemiz gerekir. Çünkü uzun yıllardır konuşulan bir reformdan bahsediyoruz. Ben yine bir noktaya daha değinmek istiyorum. Az önce Sevgili Teberrüken Uluçay kendisi de burada çok güzel bir noktaya değindi. Ben kendisine teşekkür ederim buradan. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız, reformda söylemeye çalıştığımız ve ortaya koyduğumuz çalışmalarda arzuladığımız, hedeflediğimiz, amaçladığımız çalışmaların kendisinin Bakanlık döneminde yapmış olduğu Avrupa Birliği ile yapmış olduğu çalışmalarda aslında insan kaynaklarının birleştirildiğinde, makine kaynaklarının birleştirildiğinde faydalarının ve belediyelere ciddi anlamda tasarruf sağladığını ve hizmet çeşitliliğinin arttığında hizmet kalitesinin artacağını buradan söyledi. Ben paylaşımlı hizmet modelinde çalışılan bu Güney Mesarya’daki ve Kuzey Mesarya’daki mesela Kuzey Mesarya’da beş belediyeyi ele almışlar. Güney Mesarya’da da üç belediyeyi doğrudur değil mi?

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Kuzey Mesarya’da üç. Güney’de beş.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Güney’de beş. Kuzey’de üç. Yani şu anda bizim birleştirmeyi hedeflediğimiz Tasarıda da böyle ve siz sadece çöp hizmetlerini şu an vatandaşın en elzem olan çöp, su, sağlık. Siz sadece çöp hizmetlerini çalıştınız ve çöp hizmetlerini paylaşımlı hizmet modelinde birleştirildiğinde çok ciddi tasarrufların ortaya çıkacağını söylediniz. Bizim de yapmış olduğumuz çalışmalarda işte 20’nci yüzyıldan beridir gelen bütün Devletlerin uyguladığı çok parçalı kamu otoritelerinin yani ayni coğrafya içerisinde ki az önce konuşmasında var. Bu Güney Mesarya, Kuzey Mesarya ayni coğrafya içerisinde çok fazla kamu otoritesi var ve ayni hizmetleri, ayni benzer işleri yapıyorlar. Dolayısıyla çok ayni coğrafya içerisinde çok parçalı kamu hizmetlerini aslında bir çatı altında toplamak. Bu reformdaki esas temel hedef ve bu çatı altında toplandığında bizim de söylediğimiz ciddi anlamda bir insan kaynağı tasarrufu olacak. Hizmet çeşitliliğinde ciddi anlamda bir artış olacak. Hizmet kalitesinin artacağını, ciddi tasarruflar sağlanacağını 51/95’in içerisindeki vergi cetvellerinin ve yeni görevlerin hayata geçirildiğinde belediyelerin mali ve sürdürülebilir anlamda ciddi katkılar yapacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ben burada paylaşımlı hizmet modeli adı altındaki çalışmada yapılan, burada söylenen şeyin aslında bizim de ki uzun zamandır bu reform ortaya çıktığı günden itibaren aslında söylediğimiz şeyin altının doldurulması olarak muhalefet milletvekilinin bunu söylemesi bizim için önemliydi. Bunu da söylemek isterim. Bununla birlikte ortak parkla alakalı doğrudur önemlidir. Şu an Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği adı altında zaten belediyelerin bir çatısı var. Orada bir ortak makine parkı da var. Ancak dediği gibi Ayşegül Hanım’ın da öyle bir yetkisi yok. Dolayısıyla burada belediyeler kendi çatıları altında bir şirket oluşturup ki bu Türkiye’de de böyle. Avrupa’da da böyledir. Burada yeni reformla birlikte 13 belediye kendi çatıları altında bir şirket oluşturup burada işte asfalttan tutun da diğer alanlara varıncaya kadar birçok projeyi hayata geçirebilirler. Bunun için herhangi bir engel yok. Bugün de engel yoktur. Yarın da engel yok. Dolayısıyla bu ortak çatı…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Usule bağlanması gerekir ama onun Yasa ile…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Bunu Yasa ile bir usule bağlayamazsınız. Çünkü belediyelere böyle bir zorunluluk getiremezsiniz. Yani sonuçta almış oldukları maddi kaynak, Devletten almış oldukları maddi kaynağa kesinlikle Yasada biliyorsunuz sadece çalışanların Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, vergi ve kıdem tazminatlarının dışında herhangi bir yaptırım uygulayamıyor. Dolayısıyla bunu belediyelerin özellikle Belediyeler Birliği’nin buna öncülük etmesi çok önemli. Ben bu öneri, güzel bir öneri ama bunu tekrar söylüyorum. Belediyelerin kendilerinin yapması gerekiyor. Bununla birlikte yine Yasanın içerisinde 51/95’in içerisinde katı atıklar ve kanalizasyonla ilgili ciddi önemli maddeler var. Dediğim gibi bu Yasa bu toplum için çok önemli. Bu reform bu toplum için çok önemli. Bu yıllar öncesinde yapılması gereken bir çalışmaydı. Keşke 2014’de, 2010’da 2008’de 51/95 güncellenseydi de belki de biz bugün bunları konuşmuyorduk. Belki de farklı şeyler konuşuyorduk. Ancak yıllar içerisinde merkezi Hükümetin yapmış olduğu ihmaller bizleri bugünlere getirdi. Tekrar söylüyorum. Bizim belediyeleri mevcut yapılarını Devlete bağlı olan maddi bağımlılığını ortadan kaldırmamız gerekir. Bunu da belediyelerin 51/95’in içerisinde yapacağımız düzenlemelerle bunları belediyelere sağlamamız gerekiyor. Merkezi Hükümet olarak bize düşen görev bu. Bugün belediyeler reformu sadece sayılarının azaltılması olarak değerlendirilmesi doğru değildir diye düşünüyorum.

BAŞKAN – Tamam mı?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Tamamdır Sayın Başkan. Soru varsa alabilirim. Var mı?...

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Emrah Yeşilırmak teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri; şimdi 7’inci Kısma Sorular Kısmına geçiyorum.

Sayın milletvekilleri; Sözlü Sorusu olan var mı?... Yok.

Sayın milletvekilleri; bir hususu da ifade etmek istiyorum. Ben Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak burada yönetimi yönetirken Cumhuriyet Meclisini tabii ki Kürsüden konuşma yapan herkese cevap veremem. Ancak hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu Meclisine Cüce Meclis diyemez. Ben Yüce Meclis dedim diye bir milletvekili Kürsüden bu Meclise Cüce Meclis diyemez.Bu Meclis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etmiştir ve bugüne kadar gelmiş, geçmiş bütün milletvekillerine Cüce Meclis demekle ağır bir hakarettir.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Disipline verin.

BAŞKAN – Bu ağır hakareti iade ediyorum ve “Cüce Meclis” kelimesini de tutanaklardan çıkarttırıyorum.

Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 11 Nisan 2022, Pazartesi Günü Saat:10.00’da gerçekleşecektir. Gündem elektronik posta yoluyla E-Maillerinize gönderilecek. Ayrıca Web Sayfamızda da yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum.

Hepinize teşekkür ederim.

(Kapanış Saati:18.12)

DÖNEM:X YIL:1

CUMHURİYET MECLİSİ

12’nci Birleşim

5 Nisan 2022, Salı

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. |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR: |
|  |
| - Bu Kısımda Milletvekillerinin Güncel Konuşma istemlerine yer verilecektir. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.  |
|  |
| VII. SORULAR: |
|  |
| * Bu Bölümde Sözlü Sorusu olanlar Sorularını Kürsüden sorabileceklerdir.
 |

Kontrol:M.Ö