|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2022/2 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



12’nci Birleşim

8 Kasım 2022, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 3 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
|  | A) | GÜNCEL KONUŞMALAR |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşması.-Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | 4 |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Lefke Bölgesinin Sorunları” konulu güncel konuşması.-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı.-Sayın Salahi Şahiner’in açıklayıcı konuşması. | 12 |
|  |  |  |  |
|  |  | 3. | Halkın Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars “Hükümet Nedir, Ne değildir?” konulu güncel konuşması.-İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler’in Yanıtı. | 20 |
|  |  | 4. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Geleceği Hakkında Bakanlarımıza Sorular” konulu güncel konuşması. | 26 |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Yasaların Yası” konulu güncel konuşması.-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı.-Sayın Erkut Şahali’nin açıklayıcı konuşması. | 28 |
|  |  | 6. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşması.-Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı. | 38 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK  |
|  |
| RAPORLAR: |
|  |
| 1. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:49/1/2022) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:2.11.2022) |
|  |
| 2. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:50/1/2022) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:2.11.2022) |
|  |
| 3. Yayın Yüksek Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:51/1/2022) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:2.11.2022) |
|  |
| YAZILI SORULAR: |
|  |
| 4. Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın, Üniversitelere İlişkin Yükseköğretim Faaliyetleri ve Güney Kıbrıs’ta Karşılaştırmalı Rekabet Ortamına İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No:15/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:7.11.2022) (Başbakanlığa) |
|  |
| 5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Cumhurbaşkanlığındaki Danışmanlara İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No:16/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:7.11.2022) (Başbakanlığa) |
|  |
| TEZKERELER: |
|  |
| 6. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının (Y.T.No:49/1/2022) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:2.11.2022) |
|  |
| 7. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının (Y.T.No:50/1/2022) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:2.11.2022) |
|  |
| 8. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Yayın Yüksek Kurulu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının (Y.T.No:51/1/2022) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:2.11.2022) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 11.31)

 BAŞKAN : Başkan Vekili Fazilet ÖZDENEFE

 KATİP : Hasan KÜÇÜK

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

Buyurun Sayın Katip.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Katip.

Evet Sayın Katip Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi vardır. Okur musunuz lütfen.

 KATİP –

7.11.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 8 Kasım 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Fazilet ÖZDENEFE

 CTP Girne Milletvekili

(Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Özdemir Berova’ya devreder)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özdenefe.

FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) – Sayın Milletvekilleri; bazen bir film izleriz ve kahramanlardan biri kendini müthiş mahcup edici bir durum içine sokmak üzeredir ve böyle aman deriz gözümüzü kapatırız, görmek istemeyiz. Çünkü o karakterle ilgili kendimiz bir utanç duyarız. Aman deriz ne hale düşürdü kendini ve rahatsız oluruz bazen ara veririz o filmi izlemeye. Aman dersin film bile olsa kimse bu duruma düşmemeli. Şu anda bütün toplum Sayın Pilli biliyor musunuz böyle gözleri yarı kapalı, yarı açık bazen kah bir korku filmi izler gibi gerilerek, bazen kendini müthiş derecede utandırdığı için kendi utanarak gözlerini kapatarak Sayın Ersin Tatar’ı izlemekte. Müthiş bir endişe ve utanma duygusuyla hissediyoruz. Ama biz bu duyguları hissederken bu duyguları bizim yaşamamıza neden olan Sayın Tatar pozisyonuyla alakalı olarak ne bir endişe duyuyor, ne özgüveninde bir sarsılma oluyor, ne de toplumuma karşı mahcup olur muyum gailesi taşıyor. Sayın Eğitim Bakanım sizden isteyeceğim büyük ihtimalle soracağım soruların cevabını o yüzden dinlemenizi rica edeceğim. Elbette burda Sayın Tatar adına ifadede bulunmak isteyen hangi Bakanımız varsa onları da elbette ki dinlemeye hazırız. Neden mi bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. 2017 yılından beri bu ülkede iki toplumludaki öğrencilerin ve öğretmenlerin bir araya gelerek barış kültürünü oluşturmaya çalıştığı çok önemli bir proje yer almakta ülkemizde. İmagine Projesi bu proje ve bu proje Alman Büyükelçiliği sponsorluğunda, Eğitim Teknik Komitesinin ve koordinasyonunda ve Association for Historical Dialog and The Search ile Milli Eğitim Bakanlığımızın aslında koordinasyon çerçevesinde devam etmekte her iki Cumhurbaşkanının da bünyesinde oluşturan bir Eğitim Teknik Komitesinden bahsediyoruz biz ve bu projede yüzlerce gencimiz, yüzlerce öğrencimiz, onlarca öğretmenimiz bugüne kadar barış kültürüyle alakalı, birbirleriyle daha iyi iletişim, daha iyi diyalog kurabilmekle alakalı eğitim aldılar ve bu proje sadece iki toplumlu işte Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk çocuklarımıza değil, bu eğitimlerin verdiği okullarda oradaki şu an itibariyle ülkemizde sayıca aslında fazlaca kendini gösteren diğer ülkelerden, diğer etnik kökenlerden gelen çocuklarımıza da çokça fayda sağladı. Çünkü unutmamamız gerekiyor ki özellikle hep konuşuyoruz her hafta eğitimle ilgili konuşurken, Girne gibi, İskele gibi bölgelerimizde Rusya’dan, Gürcistan’dan, Pakistan’dan, Ukrayna’dan gelen birçok öğrencimiz var ve iletişim ve barış kültürü ötekileştirmeme, ırkçılığa asla taviz vermeme ve bunlarla ilgili kültürel altyapıyı oluşturmak, eğitim altyapısını oluşturmak hiçbir zaman olmadığı kadar da önemlidir belki de bu toplumda, en çok önemli olduğu dönemden geçiyoruz. Hem Kıbrıslı Türk ve Rumların ilişkileri açısından, hem de artık nüfusumuzun içerisinde bu topraklara ait olan, bu topraklarda yaşayan farklı kültürlerden gelen birçok gencimiz adına tam da bu projelerin sayısının arttırılmasına, gelişmesine ihtiyaç duyarken Sayın Bakan ne oldu geçen hafta? Milli Eğitim Bakanlığına Cumhurbaşkanlığından bir yazı geldi. O yüzden ben Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun düşüncesini bu konuda merak ediyorum. Bu ülkenin evet hükümetinin bu ülkenin Bakanının bu konudaki görüşlerini bu Kürsüden ifade etmesinin öğrencilerimiz adına, öğretmenlerimiz adına, bizler adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Okan Donangil yollamış bu yazıyı ve ne diyor bu yazıda, işte söylüyor 2017 yılından beridir olan bir “İmagine Projesi” var, bu projenin Milli Eğitim politikamıza uygunluğu Bakanlığınız, Kıbrıs Konusunda izlemekte olduğumuz siyasete uygunluğu ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bakınız, barış kültürü, ayrımcılığın ortadan kalkması, iletişimi bile Kıbrıs Konusundaki siyaset üzerinden bağlamayla alakalı ilk cümledir bu yazıda ama burada kalmıyor bu yazı, devam ediyor ve siyasi ön yargı, mesaj içermemesi gerekiyor diyor bu projenin ama bu çerçevede diyor, işte komitedeki temsilcilerimizden kontrol ettiğimizde siyasi unsur veya önyargı bulunmamasını denetledik, ilgilendik ve gördük ki diyor, Kıbrıs Adasında iki ayrı otorite devlet bulunduğu gerçeği ve izlemekte olduğumuz egemen eşitliğimiz ve bunun gereklerine dayalı siyaset açısından bazı sakıncalı hususlar içerdiği tespit edilmiştir. 2017 yılından beri gençlerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi barış kültürüne aslında hazırlayan, kendi aralarındaki iletişimi ön plana çıkaran bu projeyi bizim Sayın Müsteşarımız Bakanımıza bildirdiği bir yazıyla iki eşit egemen devlet noktasında izlenmekte olan projeye aykırı bulduğunu söylüyor. Yani doğru iletişim, empati kurmak, birbirini anlamak, insanların, toplumların sorunlarını bu şekilde aşmasının önünü açmayı şu andaki devlet Cumhurbaşkanlığı politikasıyla çelişkili buluyor. Sayın Bakan, soruyorum bunlar barış kültürü, ötekileştirmenin önüne geçilmesi karşı mıdır sizin yürüttüğünüz Milli Eğitim politikasıyla? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Nefret, kin, düşmanlık ve ırkçı duygulardan arınmış bir nesli Kıbrıs Sorununa çözümle ilgili hedefi ne olursa olsun tüm siyasiler istemez mi acaba bu ülkede? Bunu da gerçekten merak ediyorum. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Kıbrıs Sorununun evet iki ayrı eşit egemen yapısını söylüyor şu anda Cumhurbaşkanı ama bir evvelinden bir federal çözümle olabileceğini, uluslararası toplumda bir tek bunun kabul görebileceğini ama bu federal çözümün temelinde de elbette ki siyasal eşitliğin asli unsurlardan biri olduğunu söylüyoruz, iki toplumlu, iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı bir federasyondan bahsediyoruz biz. Evet bizimle hemfikir değilsiniz, Ulusal Birlik Partisi de bizimle hemfikir değil her ne kadar bu noktada çok zikzakları da olduysa tarihi boyunca Ulusal Birlik Partisinin söylemleriyle alakalı. Evet anladık o noktada hemfikir değilsiniz, bir an için Sayın Nazım Çavuşoğlu size soruyorum, sizin dediğiniz iki eşit egemen temelindeki yeni yol haritasında barış kültürü ne gibi bir zarar veriyor? Dünyayla iletişim bu toplumun daha fazla içine kapanmaması, bu toplumun gençlerinin dünyayla kucaklaşmasının ne gibi bir zararı var sizin politikanıza? Ben bunları merak ediyorum. Tabii ki elbette buradan Sayın Tatar’a da sesleniyorum ama kendisi anlayabildiğim kadar şu anda Londra’da nüfusumuzla ilgili, İngiltere’deki nüfusla ilgili, oradaki bazı toplantılarla ilgili ciddi bir mesai harcıyor. Bu mesailer harcanmasın da demiyorum. Bir Cumhurbaşkanı elbette Diaspora’da olan, yurt dışında olan yurttaşlarını da ziyaret etmeli ama bir Cumhurbaşkanı daha birçok şey yapmalı, onların yanında bunu yapmalı ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu profil maalesef kendi ortaya koyduğu iki eşit egemen devleti tanıtma iddiasından da çok uzak. Gittikçe bu toplumu, bu toplumun gençlerini küçücük, küçücük daraltıp bu coğrafyaya sıkıştırıp dünyadan bağlarını koparmaya yönelik ortaya konulan şu andaki siyaset ve günün sonunda nereye geliyoruz? Daha çok gencimiz bu topraklarda kendi geleceğini tahlil edemez noktaya geliyorlar. Birçok gencimiz yurt dışına eğitim almaya gittikten sonra dönmeme iradesini ve inancını ilk günden ortaya koyuyor ama geldiğimiz noktada Sayın Tatar bu siyasetin, bu hususların sakıncalı olduğunu ifade ediyor. Ben bu sakıncaları eğer sorduysanız ki Milli Eğitim Bakanı olarak sormuş olmanızı temenni ederim. Çünkü öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de bu politikadan bu İmagine Projesinden özür dilerim çok memnun olduğunu ben biliyorum. O yüzden onlar adına sormuş olduğunuzu temenni ediyorum ve cevabını vermenizi istiyorum. Çünkü ben biliyorum sınırlı sayıda açılan sınıflara yıllar içerisinde o kadar bir rağbet oldu ki bir sınıf yerine üç dört sınıf açılmasıyla ilgili talepler vardır birçok okullarımızda bu konuyla alakalı. Evet egemen eşitliğe dayalı politikamıza ters düşebilecek unsurları Sayın Eğitim Bakanı bize söylerse memnun olurum. Genç neslin bilgiyi eleştiriler biçimde yorumlayabilmesi ve bu yönde iletişim becerilerini geliştirmesi niye Sayın Tatar’ı rahatsız etti? Bunu anlayabilmek mümkün değildir. Acaba Sayın Tatar bu becerilere kendi sahip olmadığından mı rahatsız olmuştur? Bunu da düşünmemek elde değildir. Kendi ortaya koyduğu politikayı bile kendi ifade edebilecek bir noktada değildir şu anda Sayın Tatar. Geçtiğimiz hafta bir etkinliğe katıldık. Yine orda böyle gözlerimi kapatıp orda olmamayı istedim, Sayın Tatar’ı dinlerken. Güzel bir organizasyon vardı Cuma günü Sayın Tatar da ordaydı, Sayın Erhürman da ordaydı. Şimdi Sayın Erhürman onu dedi, Sayın Tatar bunu dediğinin üzerinden gitmek istemiyorum ama Sayın Tatar’ı dinleyenler eminim fark etmişlerdir. Değişimden, yeni nesil siyasetten, iletişimden bahsederken ve artık dünyada birçok şeyin değiştiğinden ve birçok unsurun yeniden keşfedilmesi gerektiğinden bahsederken Sayın Tatar çıktı Kürsüye kendinden kendine güvenen bir tavırla dedi ki, ben kitaplardan anlamam, kitap da okumam, ihtiyaç da yoktur. Ben samimiyetten anlarım dedi. Ben dedi günlük pratikten anlarım dedi. Bekledik olabilir. Yani o kadar bir dünyayı pratikte özümsedi, o kadar bir samimi ki belki ordan böyle damıtıp bir şeyler söyleyecek bize hayata dair. Belki kitaplardan alıntı yapmayacak ama kendi müthiş alıntısını bize söyleyecek, kendi o damıttığı bilgileri bize söyleyecek de biz alıntı yapacağız dedik. Yok dedi. Siz konuşun dedi bugün burda ama dedi bu Facebook’larda da çok ileri geri yazarlar, onların da önüne geçecek formül bulun. Ülkenin Cumhurbaşkanının siyasal iletişimden, yeni nesil iletişimden, işte çağa ayak uydurmaktan anladığı çağla birlikte insanların kendilerini ifade edeceği mecraların artması, bu ifade edilen mecralarda kendisine dair eleştirilerin olması, dolayısıyla bu eleştirilerin ortadan kalkacağı mekanizmaların artık birileri tarafından, artık o kitap okuyan birileri de onu yapsın canım, zaten önemsiz işler bunlar. Bir zahmet o kadar kitapları okudular, otursunlar Sayın Tatar’ın bu pratikten süzülerek damıtılarak gelmiş önemli ihtiyacına cevap versinler. Sayın Tatar’ın barış kültüründen, iletişimden, karşılıklı saygıdan, uzlaşıdan ve bu yöndeki becerileri geliştirmekten anladığı bu maalesef. Dediğim gibi çok rahatsızlık, tedirginlik vericidir geldiğimiz nokta. Toplumun birbirini anlayabilmesi, toplumların birbirini anlayabilmesi için önyargılarımızdan kurtulmamız lazım. Sevgi, saygı, hoşgörü temelinde bilgiye dayalı iletişim tekniklerini geliştirmemiz lazım. Hem kendi toplumumuz içinde, hem Kıbrıslı Rumlarla evet, evet. Hem de bu gelişen, küreselleşen, artık küresel bir köy olduğu söylenen bu dünyada diğer bütün toplumlarla birlikte bunu yapabilmemiz lazım ve bugüne kadar barış kültürü değerlerinin benimsendiği ve içselleştirildiği 6 Binden fazla öğrenciyi bir araya getiren uluslararası kimliği de olan bu projeyi böyle iki satır bir yazıyla ortadan kaldırmak çok büyük bir hatadır, yanlıştır ve en kısa zamanda ben bu hatadan yanlıştan dönülmesini talep etmekteyim burda. Dediğim gibi Sayın Eğitim Bakanı da buradadır, bu aşamada ben konuşmamı noktalıyorum, verdiği cevaplar çerçevesinde tekrar söz alabilirim. Cevaplarsanız sevinirim Sayın Bakan. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özdenefe.

Sayın Bakan, buyurun. Süreniz en fazla 10 dakikadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabii bugün Fazilet Hanımın gündeme getirdiği konu, bizim de gündemimizde olan bir konudur ve geçen yıl da bu “İmagine Projesi”ni yürüten Bakanlık olarak biz de görevdeydik. Tabii biz yürütürken Cumhurbaşkanı da görevdeydi, yani Cumhurbaşkanı da bu görevi yürütüyordu. Bildiğiniz gibi şu anda “İmagine Projesi” Cumhurbaşkanlığından gelen bir yazıyla askıya alındığını ifade ettiniz, zaten öyledir ve bunun üzerine bir konuşma yaptınız. Tabii burada bir tarihe bakmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ben tabii Mecliste bir süreden beri bulunmam hasebi ile geçmişte iki toplumun yakınlaşmasıyla ilgili ve barış ve özgürlük birlikte yaşama engel olabilecek bilgilerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili birçok çaba ortaya konmuştur. Bu çerçevede bilmenizi isterim ki ilk adım olarak eş zamanlı atılması aslında konuşulan ve daha sonra Rum yöneticilere güvenilerek Sayın Mehmet Ali Talat’ın Dipkarpaz’da Rum öğrencilere açtırdığı ortaokulla birlikte başlayan ve ayni zamanda eş zamanlı olarak Limasol’da da açılacağı konuşulan eşitlik ilkesinde bir eğitim politikası. Eğitimde ırkçılık olmaz, herkesin eğitim alma hakkı var düşüncesi ile başlayan süreç bu Mecliste milletvekillerinden bir Komite de kuruldu, Limasol’a da gidip ziyaretlerde bulunduk bu çerçevede. Ancak eşzamanlı atılması gereken bir adımı Rumlara güvenerek biz bu tarafta atarken bunu herkes selamladı ve şu anda halen daha Rum ortaokulu Rum öğrencilere faaliyetlerini sürdürmektedir ve eğitim haklarını kendilerine sunmaktadır Rum Tarafından gelen öğretmenler tarafından ve bilmenizi isterim ki kitapları da Rum Tarafından gelmektedir. Ancak bizim Limasol’daki Türk öğrencilere herhangi bir hizmet yapmamız veyahut ta kitap göndermemiz mümkün değildir. Defalarca Eğitim Komitesinde defalarca Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu görüşmeler yapıldı ama belli ki muhatap olduğumuz ve ortak hedefe doğru yürümek istediğimiz kesim bu konularda adım atmamakta direnmektedir ve şimdi tarihi yanılmayım ama yani büyük bir ihtimalle bu 10 seneden fazladır bu süre geçti halen daha biz Limasol’da Türk öğrencilere eğitim hakkını sunamamaktayız ve bu tartışmalara bağlı olarak sadece bir saat Türkçe seçmeli bir Türkçe dersi konmuştur ve bu şekilde eşitsizliğimiz başlamıştır.

Bunun devamında tarih kitaplarıyla ilgili süreç hepinizin malumudur komisyonlar kuruldu, barışa zarar vereceği düşünülen her konunun tarih kitaplarımızdan çıkarılması ve karşılıklı olarak bunun yapılması anlaşmasına binaen burada büyük bir seferberlik ilan edildi ve bizim tarihimizden bu milli tarihimizden Rumları rahatsız edecek olan her şey çıkarılmıştır. Hatta o kadar ileriye gidilmiştir neredeyse milli tarihimizi anlatmakta çocuklara zaafımız oluşmuştur. Kaldı ki bununla ilgili bizim gerek devletimiz, gerek siyasilerimiz, gerekse öğretmenlerimiz Kıbrıs’ta barışa hizmet etme anlamında tüm duygu ve düşüncelerini ifadelerine yansıtmış, davranışlarına yansıtmış ve bu konuda gerçekten haksızlık yapmayalım kendimize çok ciddi barışçıl bir tavır içerisine girdiğimiz herkes tarafından görülmektedir. Ancak bilmenizi isterim ki devamında yine eş zamanlı yapılması gereken tarih kitaplarındaki düzenleme Rumlar tarafından yapılmamış ve hatta bunlara dokunulamamış bile ve bazı bilim adamlarının yaptığı tespitlere göre Türk düşmanlığı ilan eden, Türk düşmanlığını körükleyen, 250’nin üzerinde bir tespit yapılmış olmasına rağmen dönem dönem Rum tarafındaki yöneticiler işte üç tane, beş tane unsuru içinden çıkararak ama halen daha 200’ün üzerinde Türk düşmanlığını körükleyen tespitlerimiz olmasına rağmen Tarih kitaplarında bir düzenleme yapmamışlardır ve bunun devamında da İmagine Projesiyle, İmagine Projesi arkadaşlar bir aslında bunu yürüten Eğitim Komitesinin yürüttüğü veyahut da onayladığı bir etkinliktir ve bu Türk ve Rumlardan oluşan bir dernek kurulmuştur ve bu dernek aracılığıyla yürütülmektedir. Bizim prensip olarak aslında dokumuza kadar işleyen barışçı tavrımız ve burada Ada’nın ortak olduğu ve bu Ada’da bir iki devlet olsa bile birlikte yaşayacağımız gerçeğinden hareket ederek Sayın Cumhurbaşkanının Başkanlığını yürüttüğü sorumlu olduğu Eğitim Komitesi 2017 yılından beri bu konularda gerekli Cumhurbaşkanları değişmiş olsa bile bu projenin devamlılığı sağlanmıştır. Gelinen aşamada Rum tarafının ifade ettiği gerek Limasol’daki Türk çocuklarına eğitim hakkının verilmemesi, gerekse Tarih kitaplarındaki düzenlemelerin Rum tarafı tarafından yapılmamış olması ve İmagine Projesinin yürütücüsünün sadece bir dernek olması yani karşılıklı Milli Eğitim Bakanlarının veyahut da karşılıklı kurumsal yapıların devreye girememesinden dolayı aslında iptal edilmemiştir. Bu sorunların çözülmesiyle ilgili bir süreliğine askıya alınmıştır. Dolayısıyla burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafındaki tüm yöneticiler ilişkileri iyileştirmek, düzenlemek ve barışçıl dokuyu, barışçıl duyguyu çok daha fazla geliştirmek adına, gerek Dipkarpaz’da açılan ortaokulun karşılığı olan Limasol’daki Türk çocuklarına eğitim hakkının verilmemesi, gerekse Tarih kitaplarında Türk tarafının yaptığı tamamen düzenlemelere karşılık Rum tarafının cevap vermemiş olması ve gerekse okullarda milliyetçi duyguların halen daha Rum tarafında körüklenmesi, kilise tarafından körüklenmesi ve burada yok sayılmamız ve şu anda İmagine Projesi ismiyle bildiğimiz ve ortak Rum öğretmenlerden ve Türk öğretmenlerden veyahut da üyelerden kurulu olan derneğin yürüttüğü bu faaliyetin gerçekten bizim tarafımızdan çok değerli, Rum tarafı tarafından değersiz görülmüş olması bunun bir incelemeye muhtaç olduğuna dair oluşan kanaate bağlı olarak bir süreliğine askıya alınmıştır, yani iptal edilmemiştir. Dolayısıyla bu çerçevede Eğitim Komitesi görüşmelerine devam etmektedir. Rum tarafının adımlar atması halinde bu tekrardan hedefine doğru yürüyecektir. Dolayısıyla konuyu bu çerçevede değerlendirmenizi ve bu şekilde bakmanızı arzu ederim. Çünkü gerçekten Türk tarafı her dönemde bu konuda iyileştirmeleri ve ortak yaşamayı , Ada’da birlikte, hangi isim altında yaşarsak yaşayalım bu Ada’da birlikte yaşamamız gerektiğini ve burada ekilecek olan düşmanlık tohumlarının asla bizi mutlu etmeyeceği gerçeğinin farkına varmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti organizasyonu vardır ve bu çerçevede Dipkarpaz’da açtığımız ortaokul, Tarih kitaplarında yaptığımız düzenleme ve yıllardan beri bu söylemleri yaparak İmagine Projesinin daha iyi noktaya gelmesiyle ilgili yaptığımız çalışmaların karşılıksız kalması maalesef bizi bu duruma getirmiştir. Bu şekilde değerlendirmenizi arzu eder konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan. Soru mu sormak istiyorsunuz Sayın Bakana.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) – Evet yerimden sorayım tekrar Kürsüye çıkmama gerek yok.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Tabii ki.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Şimdi Sayın Bakan ifade ettiğiniz eksiklikler evet Kıbrıs Rum tarafının da düzeltmesi gereken ve bunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği noktalar var. Onlardan bağımsız olarak yapılması gerekenlerin yapılması noktasında elbette ki ısrarcı olunması lazım ama zaten bunun için öncelikle bu teknik komitelerin sağlıklı çalışması lazım. Bu kopan ilişkilerin aslında yeniden test edilmesi lazım diye düşünüyorum. Anlamadığım şu; siz bağlantıyla birlikte İmagine’i askıya alınmasını ifade ettiniz. Halbuki ordaki sıkıntılar baki iseydi duyuyorum ne söylediğinizi anlıyorum katılıyorum da önemli bir kısmına ama bunun da İmagine Projesini ve bu süreci niye birlikte okumuyor ve siz Milli Eğitim Bakanı olarak yani konuştunuz mu bu Projeden yararlanan öğrenci ve öğretmenlerle? Çünkü bu sadece iki bölgede değil geldiğinde bu çocuklarımız okullarında da kurdukları diyaloglar yaptıkları tartışma ortamlarında çok daha evrensel, çok daha insan hakları temelinde konuları konuşabiliyorlar. Bu becerileri elde edebiliyorlar. Önemli bir katkısı bu. Yani lütfen ben rica ederim soru olmadı belki yorum oldu ama bu gözle de bakın yani şunu yaptı biz de bunu yaptık üzerinden bir siyasetin dediğim gibi doğru olmadığının altını çiziyorum. Yanlışların düzelmesi için elbette yapılması gerekenleri yapmalıyız sözümüzü muhakkak ki söylemeliyiz ama doğru giden işleri de böyle askıya almak kanaatimce kimseye fayda sağlamaz. Lütfen öğretmenlerinizle ve öğrencilerle konuşunuz.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Hatırlatmak isterim veyahut da bilginize getirmek isterim ki Sorumluluk ve proje Eğitim Komitesinin olmakla birlikte alanda yürütücüsü Milli Eğitim Bakanlığıdır ve benim Mesleki Eğitim Öğretim Dairesi Müdürümdür. Dolayısıyla konuya ne kadar yakın olduğumu anlatabilir diye düşünüyorum. Benim daire müdürüm bunun yürütücüsü olması hasebiyle. Kaldı ki bu İmagine Projesinin müfredatıyla ilgili konu da ilk defa tabii ki Bakanlığımıza sorulmuştur. Daha önce bu genel başlık altında devam ediyordu. Bu defa müfredatımı oluşturup bizim Talim Terbiye Kurulumuza da sunduk. Bununla ilgili yazdığımız yazı da bellidir. Ama bilirsiniz ki Devletler ilişkilerini mütekabiliyet esasına göre de yönlendirir ve şunun da altını çizmek isterim yani Imagine Projesinin askıya alınmış olması veyahut da devam etmemiş olması bizim bu Adada birlikte yaşama vizyonumuzu veyahut da dünyaya barışçı bakma vizyonumuzu hiçbir koşulda engellemez. Bu bizim zaten dokumuzdur. Bu bizim hayata bakış açımızdır. Bize yaptıkları tüm kötülüklere rağmen tüm katliamlara rağmen ve tüm eşitsizliğe rağmen ve sözlerinde durmamış olmalarına rağmen yani biz Dipkarpaz’da okulu açarken onlar bize Limasol’da açmamış olmasına rağmen. Tarih kitaplarını biz düzenlerken onlar düzeltmemiş olmasına rağmen. Biz okullarımızda barışı, özgürlüğü, insanlığı, sevgiyi, saygıyı öğretirken onlar halen daha en iyi Türk ölü Türk’tür demiş olmalarına rağmen biz Imagine Projesinin isim belki durmuş olabilir askıya alınmış olabilir ama felsefesi Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm siyasileri ve tüm yöneticileri tarafından yürütülen, yürütülmeye devam edecektir. Dolayısıyla bizim barışçı olmamız için bir isme ihtiyacımız yoktur.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Siz doğru olanı yaptınız Sayın Bakan. Teşekkürler.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Söz sırasını Sayın Başkan nasıl uygun görürse.

 BAŞKAN - Şimdi yani değerli arkadaşlar tabii soru sormak şeydir ama yani bir karşılıklı oturuma da dönüştürmemek adına üç kişi aynı anda el kaldırdı.

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Kısa bir şey soracağım ben de.

 BAŞKAN - Tamam Filiz Hanımla başlayalım yani koltuk sırasına göre gidiyorum.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Tamam teşekkürler Sayın Başkan ve Sayın Bakan verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok detay elbette ki sizler kadar detaylı bilgi sahibi değilim Imagine Projesiyle ilgili ama okuduğum kadarıyla bizim okullarımızda özellikle laboratuvar altyapılarının desteklenmesi anlamında da ciddi bir kaynak…

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Imagine değil o Avrupa Birliğinin bize daha önceden yaptığımız 5 Milyon Euroluk araç gereç takdiri ile yürüttüğümüz bir çalışmadır.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet. Yani burda sormak istediğim bu toplumda komplik olan uzlaşı olmayan birçok konumuz vardır. Yani bunları örnek göstererek Dipkarpaz’da olduydu, Limasol’da bu olduyduyu örnek göstererek artı olan yani bizim toplumumuza gerçekten iyi bir şeyler sunan bir şeylere aslında…

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Ama Imagine’le alakası yok yani onun. Bu Imagine yakınlaşma birlikte yürüme felsefesine ortak bir davranış sergilememiz için Imagine Projesi Alman Hükümeti tarafından onun sponsorluğunda devam ediyor. Oysa ben de diyorum ki aynı şekilde tarih kitapları, aynı şekilde bu duygu ve düşüncelerle Dipkarpaz’da ortaokul açıldı, kitaplar Güney Kıbrıs’tan geliyor ama biz Güney Kıbrıs’a ne kitap, ne öğretmen, ne okul hiçbir şey yapamıyoruz ben bunu söylemeye çalışıyorum.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan siz çok haklısınız.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Yani ortak değil davranışlarımız. Hedeflerimizin ortak olduğunu söylüyoruz ama davranışlarımız ortak değil onu söylemeye çalışıyorum.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Onlarla ilgili mücadelemize devam edelim ama elimizde de uluslararası arenadan bize gelebilecek herhangi bir katkı veya bir açılım varsa ne olur bu toplumun çok ihtiyacı var. Çocukların çok ihtiyacı var. Ha o mücadele Dipkarpaz için de, Limasol için de, tarih kitapları için ve daha birçok konu için hep birlikte el ele devam edelim mücadeleye ama bunları da onları örnek göstererek itelememiz veya…

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Bu iptal edilmiş bir Proje değil. Şu anda BM nezrinde bazı konuların görüşülmesi için askıya alınmış bir Projedir. Bu, burda ifade ettiğim bir kısım sıkıntılar orda ifade edilecek ve bunun gözden geçirilmesi ve geleceğe doğru ortak yürüyüşümüze katkı yapılması istenecek. Dolayısıyla iptal değildir bu.

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Peki teşekkür ederim inanıyorum ki siz de bu Projenin devamı için uğraşacaksınız diye düşünüyorum bu cevabınızdan. Teşekkürler.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Teşekkür ederim. Biz zaten onay vermiştik.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Ben de şeyi merak etmiştim aslında yani bu özellikle spesifik olarak bu Proje ile ilgili işte eksik bulduğunuz ve objektif olarak talep ettiğimiz eksik olan ne var bunu öğrenmek isteyecektim aslında.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Bunun tabii ki bizim buradaki sıkıntılarımızdan biri az önce ifade ettiğim gibi Rum tarafının verdiği hiçbir sözü tutmamış olması ve bu toplumu yakınlaştırma sadece bir derneğin kendi çalışma esaslarına dayandırılmış olması. Oysa biz bunu daha kurumsal bir diyalogla Eğitim Komitesine katılacak olan taraftarın temsilcileriyle yürütülmesinin yakınlaşmayı da hızlandırabileceği ve konunun amacına daha iyi hizmet edebileceği düşüncesindeyiz bunun altını çizmek isterim.

 BAŞKAN - Teberrüken Bey.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Başkan. Ben Sayın Bakana konu dışı bir soru sormak istiyorum. Geçen hafta gündem olmuştu ama kendisi burda olmadığı için herhangi bir cevap alamamıştık. Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi İngiltere’deki Türk okullarının sorunları aktarmıştı bir basın toplantısıyla Sayın Fahri Zihni. Sayın Ersin Tatar da bugünlerde oralardadır görüşme de yapmışlar ama basından takip ettiğim kadarıyla okulların sorunlarıyla alakalı ve öğretmen sorunlarıyla alakalı herhangi bir bilgiye rastlamadım. Dolayısıyla Sayın Bakana sormak isterim bu konu mutlak çözülmesi gereken bir konu. Çünkü yıllarca oralarda hizmet vermiş, kültürümüzün Türkçe dil öğreniminin geliştirilmesine dönük çalışmalar yapılmış ve öğretmenlerimizin de halen daha oraya gitmediğinden şikayetçiydi bu insanlar.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Gidemediğinden demek istediniz herhalde.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Gitmediğinden şikayetçiydiler.

 NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Neden gidemediği önemli. İşte bu dünya barışına hizmet edeceğini ifade eden tüm ülkeler hizmet edeceği, eğitimde fırsat eşitliğini savunduğunu iddia eden ülkeler Temmuz ayından beri öğretmenlerimize İngiltere henüz daha vize vermemiştir ve vize alamadıkları için halen daha öğretmenlerimiz burdadır. Bir öğretmenimiz vatandaşlığı sebebiyle orda bulunabilmektedir. Bu yıl on öğretmen göndereceğiz oraya bir tanesi ordadır dokuzu halen daha vize beklemektedir. Oradaki konsorsiyumun tabii ki fedakarlıkları saymakla, ifade edilmekle tarif edilemez o kadar emek ediyorlar ki ordaki okul kiraları kendi özel öğretmenleri ortaya koyduğu gayretleri burdan selamlıyorum. Onlar iyi ki var, iyi ki yıllardır orda Türk varlığını, geleneklerini, göreneklerini yaşatıyorlar. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak oraya biliyorsunuz belki bunu masaya yatıracağız artık çünkü Brexit’ten dolayı her şey zorlaştı hem maliyetler anlamında, hem vize alma anlamında iki yıllığına öğretmenler gönderiyorduk biz oraya. Geçen yıl pandemiden dolayı üç yıl yaptık. Belki bundan sonra beş yıllık öğretmenler gönderip bu anomalileri ortadan kaldırmamız gerekiyor ve artık oradaki hayat daha çok pahalı olduğu için öğretmenlerin ilgisi de git gide azalıyor. Çünkü orda yaşam koşulları çok artmıştır. Ama bilmenizi isterim ki biz oraya gittiğimiz zaman gördük ki yıllarca orayı ihmal etmişiz ve ilk kez Türkçe çocuklar öğrenebilsin diye iki seri kitap, hikaye kitapları bağışlarla, Devletin imkanlarıyla, folklor kıyafetleriyle, oraya gönderdiğimiz nitelikli öğretmenlerle, becerili öğretmenlerle oradaki Türk varlığının geleneklerimize, göreneklerimize ve kültürümüzü geleceğe taşıyacak şekilde sürdürmeleri için İngiltere’deki vatandaşlarımızın yaptığı gayretin belli bir oranında bir fedakarlık yaparak. Zannedilmesin ki bu Mecliste tüm siyasi partiler biz çok büyük bir fedakarlık yaparız. Ordaki o insanların yaptığı fedakarlık bizim yaptığımızın on mislidir, yirmi mislidir. Çünkü okulları gidip kiralıyorlar, ordan öğretmen ödüyorlar, her şeyi yapıyorlar ve biz şu anda orda gerçekten ekonomik yaşam biraz gerilediği için okul kiralamalarında veyahut da ailelerin çocukları okula getirmede biraz güçlük çekiyorlar. Ben tabii ki bizim Ticaret Odası Müteahhitler Birliği ile de görüşmeler yaptık, onlar da bir çalışma yapıyor Mayıs ayında büyük bir organizasyon yapıp bütün gelirini ordaki çocukların eğitimi için harcanmak üzere bir gayret ortaya koyuyorlar ve bilmenizi isterim ki tarihinde, Kıbrıs’ın tarihinde genellikle milli mücadele dönemimizde de hep İngiltere’de toplanan paralar burada bizim mücadelemize katkı olsun diye gönderilmişti. Tarihinde bir kez ve son kez oldu, inşallah son kez olmaz. Oradaki Spor Federasyonunun aldığı bir binaya 2010 yılında Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olduğum dönemde ilk kez o binanın tamirine para göndermiş bir vizyonu da temsil etmem hasebiyle oradaki insanlara duyarlılığımı ifade etmek isterim ve inanın ki oradaki insanlara buradaki insanlara ne yapıyorsak, öğrencilerimize ne yapıyorsak bir benzerini onlara da yapmamız gerekiyor. Bu konuda rahatsızlıklarımız tavan yapmış durumdadır, endişelerimiz tavan yapmış durumdadır ve orada geçmişte daha sonra darbe yapan insanların okullarına, çocuklarımızın muhtaç olmaması için Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle de yaptığımız görüşmelerde onlar da bu konulara el atmış, onlar da öğretmen sayılarını, yayınlarını ve çalışmalarını artırmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu konu yine bu Meclisin gündeminde olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanının dönüşü ve Müteahhitler Birliği Başkanının dönüşüyle ordaki yaptıkları çalışmaları da alıp Hükümette belki Mecliste bir değerlendirme yapıp bu insanlara sahip çıkmamız gerektiği konusundaki görüşleriniz ortak görüşlerimizdir. Bu dolayısıyla işimiz çok vaktimiz az diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Lefke Bölgesinin Sorunları” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip lütfen istemi okuyunuz.

 KATİP –

7.11.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 8 Kasım 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde “Lefke Bölgesinin Sorunları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’ncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

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

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şahiner.

 SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli vekiller; tabii böyle bir Hükümet dönemi içerisinde yani nasıl bir Hükümet dönemi içerisinde? Nerden tutsan elinde kalır Hükümeti içerisinde maalesef bölge sorunlarını yeterince dile getiremiyoruz.

Geçtiğimiz dönemde bu işler böyle değildi. Milletvekilleri kendi bölgelerinin sorunlarını rahatlıkla dile getirecek fırsat bulabiliyordu. Fakat maalesef geçtiğimiz dönem içerisinde yaşanan gelişmeler bunlara fırsat vermiyor. Bölgelere yeteri kadar önem veremiyoruz. Bu hafta özellikle Lefke ve Güzelyurt bölgesinin bölgeye özel sorunlarını dile getirmek için bir söz aldım. Tabii ki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu konusunda geçtiğimiz gün, dün yapılan açıklamalar belli ki bu iş daha bu Genel Kurulda çok büyük tartışmalara gebe olacak gibi duruyor. Çünkü bir sürü tutarsızlıkla devam etmeye çalışan bir Hükümet. Öncelikle Sayın Başbakan çıktı bu Kürsüden, ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti tarafından taşınacak olan bir akaryakıt dolayısıyla taşımacılığa para ödemeyeceğiz, bir hibe olduğundan bahsetti. Fakat dün itibarıyla bunun aslında hibe değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hanesine Türkiye Cumhuriyeti Protokolleriyle yazılacak Türk Lirası ödenecek, akabinde o günün kurundan dövize çevrilip hanemize borç yazılacak bir TC kredisi olduğu ortaya çıkıyor. Az önce aldım, baktım geçen yıl başında imzalanan, geçen yıl, bulunduğumuz yıl içerisinde imzalanan 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşmasına baktım. Ne diyor orada, işbirliği alanlarında? Taraflar döviz kullanımının ve dövize bağımlılığın azaltılması yönünde güçlü adımlar atılacağından bahsediyor. Bununla birlikte ek olarak milli para birimi olan Türk Lirasından bahsedilirken hibe olacağı söylenen akaryakıt taşımacılığın TPİC tarafından yapılacağı söylenen akaryakıt taşımacılığın aslında bize bir kredi olarak hanemize döviz borcu olarak yansıtılacağıymış, meğersem gerçek. Bununla birlikte Sayın Başbakan çıktı buradan dedi ki: KIB-TEK’e filtre takacağız ve altı ay içerisinde bunu tamamlayıp yüzde 3.5 kükürt oranına sahip daha ucuz akaryakıt getireceğiz. E bir bakıyoruz Bakanlar Kurulu Kararına, Bakanlar Kurulu Kararı maalesef bunu yalanlar nitelikte. Çünkü TPIC’le iki yıllık anlaşma imzalanıyor yüzde 1 kükürt getirtmek üzere. Hani altı ay sonra filtre takılıp da yüzde 3.5 kükürte geçecektik?! Bunlar belli ki önümüzdeki dönem içerisinde tartışılmaya devam edecek.

 Fakat bugün özellikle Lefke ve Güzelyurt bölgesinin sorunlarına özellikle değinmek istiyorum. Elektrikten girdik, bununla başlayalım, Lefke bölgesi de çünkü elektrik tüketen bir bölge ve büyük tüketimin oluşturduğu sektörler üretim sektörleriyle ilgili sektörler. Çünkü yer altından çekilen su ve bunun oluşturduğu büyük bir maliyet var. Çıktı Hükümet yetkilileri büyük bir gövde gösterisiyle elektrik faturalarına üreticinin ödeyeceği, su motorlarına ödeyeceği elektrik faturalarına büyük bir destek diye manşetlerde yer aldılar, 70-80 kuruşluk bir destekten bahsediyorlar. Fakat bunu yaparken ne zaman yaptılar? Yağmurlar yağdığı zaman, toprak suya doyduğu zaman, yani üretimde Lefke bölgesindeki üretimde sulama sezonu bittiği zaman yapıldı. Eğer gerçekten üreticiyi korumak için böyle bir şey yaptıysanız, saffınız üreticiden yanaysa geriye dönük olarak Mayıs ayından itibaren Lefke ve Güzelyurt bölgesinin ödemiş olduğu elektrik faturalarındaki geçtiğimiz hafta açıklamış olduğunuz teşviki geriye dönük olarak bu üreticilerimize ödeyin. Çünkü Lefke ve Güzelyurt bölgesi bu bitkisel üretimden çekildiği gün bunun oluşturacağı açığı ne ithalat, ne donmuş ürün, ne konserve, hiçbir şey katıp alamaz. Belki de bu bölge Kıbrıs Türk Halkının üretmiş olduğu yerli ürünlerin yaş sebze meyvenin yüzde 50’nin üzerinde bir kısmını üreten bir bölgedir. Dolayısıyla Lefke bölgesi ve Güzelyurt bölgesi üretmeye devam edecek. Eğer Hükümetseniz bu üretim alanlarını desteklemekle mükellefsiniz. Tabii bu konuda konuşacak çok şey var, fakat esas girdi maliyetleri geçtiğimiz yıl içerisinde, geçtiğimiz dönem içerisinde sulama maliyetleridir ve buradaki destek de yeter değildir. Zamanlaması da maalesef bir cambazlıktır. Şimdi bununla birlikte sürekli söylüyoruz, fakat hiçbir adım atılmadığını görüyoruz Sayın Tarım Bakanlığının yer altı su aküferlerini desteklemek için yeraltı göletleri gibi projeleri vardı. Fakat bu konuda hiçbir adım atılmadığını özellikle Lefke ve Güzelyurt bölgesinde tuzlamanın olduğu bir bölgede yoğun yağışlar alan, bereketli geçen yıllarda milyonlarca tonluk suyun denize aktığını görüyoruz. Belli ki bu yıl da bu olacak gibi duruyor. Buraya yapılacak olan yatırımlar, yani yeraltı su aküferlerinin beslenmesiyle ilgili projeler bu bölgedeki üreticilerin girdi maliyetlerini düşürecek bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde narenciyede olmadık, daha önceki yıllarda rastlanmadık sorunlarla karşılaştık. Ne oldu? Zamanında bu ürünler maalesef hasat edilip ihraç edilemedi, burada büyük sıkıntılar oldu, dökülmeler oldu, yani rekoltede kayıba sebebiyet verdi. Sebebi buradaki kesim için bu ülkemize gelen kesim ekiplerinin zamanında gelememesi, Hükümetin bunların önünü açabilmek için yeterli önlemleri alamamasından kaynaklanmaktaydı. Bu yıl da aynı sorun kapıda gibi duruyor. Fakat burada Hükümetin ne yaptığı hala daha meçhul. Bu konuda bir açıklama yok ve bununla birlikte üretim alanında önemli bir gelişmeye, önemli bir atılıma imza atacak olan bir Yasa vardı önümüzde; Cumhuriyetçi Türk Partisi zamanında sevgili Özdil Nami’nin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde hazırlanmış olan bir Yasa vardı, Hal Yasası. Şimdi bir bakıyoruz geçtiğimiz hafta Komiteye davet alamadığım için, Komite üyesi olmuyordum, fakat normalde haberim oluyordu. Geçtiğimiz hafta haberimiz olmadı diye Komiteye katılamadık. Fakat meydanı boş buldunuz diye o Hal Yasasını kuşa çevireceğinizi zannetmeyin. O Hal Yasası içerisinde belli başlı başlıklar vardı ki asla ödün verilmemesi gerekiyordu. Neydi bunlar; hallerde yapılacak olan satışın peşin olması, ülkede yetişen bütün ürünlerin mümkün olduğu kadar hallerden geçip kayıt altına alınıp da piyasaya arz edilmesi ve üretilen ürünlerin en yakın halden satışa çıkarılması ve hallerin de üretim bölgelerine yakın bölgelere kurulmasıyla ilgili maddeler vardı. Fakat bu ülkede tüccarlar da vardır ve yüzde 20’ye çalıştığı söyleniyor. Fakat maalesef bu oran yüzde 20 falan değildir. Yüzde 100’ün üzerinde kar marjıyla çalışan özel ve tüzel kişiliklerdir bunlar ve aslında tüccarların talebiydi ki tek büyük bir hal merkezde olsun ki üreticiler, kooperatifler, üretici kooperatifleri oraya giremesin ve aynı sistem devam etsin. Buna karşı olmak için üretim bölgelerine yakın hallerin kurulması önemliydi. Ulusal Birlik Partisi aslında Hükümette bu taraftaydı. Fakat geçtiğimiz hafta sanırım Komitede bir öneri geldi, en az iki haldi, fakat bunu en az bir hale indirilmesi ve anlaşılan o ki seçim öncesinde belli başlı yerlere şirin gözükmek için tek merkezde bir halle bu işi kapatmaya çalışacak olan bir Hükümetle karşı karşıyayız. Umarım böyle bir şeye yeltenmezsiniz, bunu bu şekilde geçiremezsiniz. Boşu boşuna bir birimizi kırmayalım, dökmeyelim, siz de yara almayın; saffımızın, siyaset kurumu olarak saffımızın üreten kesimden yana olması gerekiyor. Çünkü üreteni koruduğunuz zaman aslında direkt olarak tüketiciyi de koruyorsunuz. Üretici ürettiği sürece bu ülkedeki ürünlerin fiyatları makul seviyelerde olabilir. Aksi takdirde Lefke ve Güzelyurt bölgesindeki üreticiyi batırırsanız bu size pahalılık olarak, yerli ürünlerde pahalılık olarak geri döner ve bunu da ithalatla falan veya donmuş ürünle veya konserve ürünle kapatamazsınız. Bu kıtlık anlamı taşır.

Şimdi tabii ki sorunlar bitmek bilmiyor. Bu pahalılıktan en fazla etkilenen kırsal bölgeler oluyor, Lefke bölgesi oluyor, Güzelyurt bölgesi oluyor ve İskele bölgesi oluyor. Şimdi oturduk, hesapladık. Lefke bölgesinden asgari ücretle Lefkoşa’da veya Girne’de çalışan bir asgari ücretli. Bir ayda değerli arkadaşlar 6 bin 708 Liraya ortalama yakıt yakan, yani 100 kilometrede yedi litre yakıt yakan bir araçla gidecek olursa bir ayda sadece işe gidip gelmek için harcayacağı akaryakıt parası ne kadar? 6 bin 708 Türk Lirası. Dolayısıyla bu ne oluyor? Bizim bölgemizde, merkezde bir yerde özel sektörde çalışan, asgari ücretin üzerinde çalışan bir vatandaşımız bile işini bırakmak, işsizler ordusuna katılmak durumunda kalabiliyor. Dolayısıyla her zaman bu gibi bölgeler özel önem, özel hassasiyet, özel destek, özel teşvikler ister. Fakat burada yok hükmünde olan Hükümet özellikle bu bölgeler için buradaki zor durumda, asgari ücretle çalışmakta en zor durumda olan kesimi düşünüyor gibi görmüyor. Birkaç defa gündeme geldi, fakat herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz CMC Maden atıklarının olduğu bölgeler. Değerli arkadaşlar CMC bu ülkeden 75 yılında gittikten sonra yanlış hatırlamıyorsam Lefke bölgesi tabii ki büyüdü, genişledi ve o CMC atık alanları maalesef yaşam alanlarının içerisinde kaldı ve oluşturduğu tehdit de artarak maalesef devam ediyor. Yaklaşık yarım asırdır ot bitmeyen, üzerinden kuş uçmayan bir zehir yığınından bahsediyoruz. Bu sadece Lefke bölgesinin sorunuymuş gibi olaya yaklaşmamız doğru değildir. Burada yetişen ürünlerden bütün ülke faydalanıyor, bütün ülke tüketiyor. O bölgede çıkan balığı, bütün bölgeler tüketebiliyor. Bu, buradaki zehir yığını sadece o bölgede hapsolmuş bir havuzda değildir. Bu bütün Akdeniz’i kirleten bir kirliliktir. Dolayısıyla bunun maliyetine bakılmaksızın artık oradaki kirlilik yığınını, zehir yığınını bertaraf edecek bir kaynak, bir fon, bir model bulunabilmesi gerekiyor. Belki de gerekirse uluslararası bir hukuk mücadelesi sürecine girmek gerekiyor. Çünkü geleceksin sen yabancı bir Şirket olarak emperyalizmin en kötü örneğidir bu, bir ülkeyi sömüreceksin, oradaki çalışanlarını zor şartlar altında, sağlıksız şartlar altında çalıştıracaksın, hasta edeceksin, ondan sonra bıraktığın pisliği bir devlet bütçesi temizleyemeyecek. Fakat bu bu şekilde kalması kabul edilemez. Tabii ki Hükümetin gündeminde olacağını düşünmüyorum. Gündeme getirmeye devam edeceğiz. Fakat bu sadece Lefke bölgesini, CMC atık alanının oradaki kirliliğin, oradaki zehrin sadece Lefke bölgesini bir sorunu olduğunu düşünmekten artık vazgeçmemiz gerekiyor.

Bölgelere gelecek olan yatırımlar; Lefke ve Güzelyurt bölgesine gelecek olan yatırımlar artık öncelik teşkil etmek zorunadır gerek yerli yatırımcıya verilecek teşviklerde, gerekse yabancı yatırımlarda yatırımcılar için adres olarak Lefke bölgemiz göstermek zorundadır. Çünkü buradaki nüfus yoğunluğu arttırmadığımız sürece, kırsal bölgelerdeki nüfus yoğunluğunu arttırmadığımız sürece ekonomik kalkınma beklemek doğru değildir. O yüzden sadece belli başlı yerlere, yani Hükümetin işine geldiği yerlerde adres olarak buraları göstermek doğru değildir, artık bölgemizin de yatırım için bir adres gösterilmesi gerekmektedir, bunun da yakın takibinde olacağız.

Lefke bölgesi ilçe olmasına rağmen kamu hizmetinde yerelden aldığı hizmetler maalesef gerilemiştir değerli arkadaşlar. Yani bir ilçenin yerinden yönetim bağımında kamudan alacağı hizmetlerde maalesef gereği yerine getirilememiştir. Lefke Belediyesi olmasa kamudan hizmet, yerelden hizmet olmasa, yani Lefke Belediyesinin vermiş olduğu hizmetler olmasa orada, ülkede hükümet falan olduğu bir yapı olduğu, hükümete benzer bir yapı olduğu fark edilmez. Yani iyi ki Lefke Belediyesi var, iyi ki yerelden hizmetlerin merkezi yönetimin yapamadığı hizmetleri Lefke Belediyesi yerine getiriyor da merkezden bir yapının, kurumsal bir yapının kamudan alınan hizmetlerden faydalanabiliyor Lefke bölge halkı. Gerek sağlıkta, gerekse Lefke bölge halkının yapacağı diğer işlemlerde Hükümet Lefke bölgesinde yok hükmündedir. Burada Lefke’nin ilçe olmasıyla birlikte alması gereken kamu hizmetlerinin Lefke bölgesine ne zaman kazandırılacağının sorgulandığını bilgilerinize arz etmek isterim.

Ben bugünlük bu kadar tutmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahiner.

Buyurun Sayın Arıklı.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Evet, sevgili Salahi Şahiner’e Lefke bölgesinin içinde bulunduğu durumu gayet güzel anlattığı için teşekkür ediyorum. Doğrudur Lefke gözden ırak, gönülden de ırak bir halde İlçe oldu ama maalesef İlçe olmanın gereklerini bir türlü yerine getiremedik bunca yıldır. Bu sadece mevcut Hükümetin değil, bundan önceki hükümetlerin de eksiklikleri. Burada şikayet etmekle ya da şikayetleri dile getirmekle bir yere varmak mümkün değil. Elbirliğiyle Lefke’yi layık olduğu yere getirmek ve hak ettiği hizmetleri sunmak hepimizin görevi olmalı.

Öncelikle elektrik konusu, doğrudur elektrikte teşvikleri ve desteği biraz geç açıkladık. Ama takdir edersiniz ki ciddi bir kavganın içerisindeydik. 70 kuruş Tarım Bakanlığının altındaki bütün birimler için verdiğimiz destektir sevgili Salahi Şahiner. 4.30, 4 Lira 30 kuruşa şu anda bir kilovat, Ayşegül Hanım bir kilovat elektriğin Kuruma maliyeti ve Kurum bunu ortalama 3.30’a satıyor. Bir kilovatta 1 Lira zarar ediyor Kurum. E şimdi bu desteği de verdiğimizde 70 kuruş desteği de verdiğimizde Kurumun zararını lütfen göz önünde bulundurun.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) - Kim karşılayacak, yani devlet karşılayacak?

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Devlet karşılayacak netice itibariyle ama Maliye de, Maliye de, zaten bütün destekleri biz Maliye karşılıyor ama Maliye’nin de içinde bulunduğu durum belli. Ama netice itibariyle geç açıklandı ama bu 10 Kuruştan 70 Kuruşa çıkardık iyi bir destek olduğunu düşünüyorum bunun. TIPC konusu e dün de konuştuk. TIPC’le iki yıllık bir anlaşma yapılacak doğrudur. Filtre takıldıktan sonra yani orada yüzde bir şu anda yüzde bir yasa gereği yüzde bir kükürt oranı. Filtre takıldıktan sonra en şeffaf bir şekilde ölçümler yapılmak kaydıyla yüzde üç, üç buçukluk kükürt oranına sahip fueloil de getirilebilecek. Yani Türkiye’de bol miktarda üretilen ve fiyatı da bir hayli ucuz olan fueloili getirme imkanımız olabilecek. Bildiğiniz gibi yüzde bir kükürt oranına sahip fueloil Türkiye’de üretilmiyor dünyanın çok az ülkesinde üretiliyor. Onun için kıt bir kaynak. Bunun temininde de oldukça zorluk çekiyoruz. Fiyatta çok çok yüksek ben 30 Milyon Dolarlık bu yatırımın yapıldığı andan itibaren kurumdaki bu elektrik maliyetlerin çok aşağıya çekileceğini ve bir müddet sonra da elektrik fiyatlarının aşağı düşebileceğini düşünüyorum. Hal yasasına gelince bu bahsettiğiniz öneri geldiyse şayet gerçekten üzülürüm hal yasası üzerine ben de çok çalıştım Bakanlığım dönemimde belli bir noktaya getirmiştik ve komiteye göndermiştik ama kadük oldu. Benden sonra da sevgili Olgun Amcaoğlu bu Hal Yasasını aldı biraz daha tekemmül ettirdi ve komiteye gönderdi sizlere de iyi bir sunum yaptığını zannediyorum. Geçen hafta zannediyorum sizin muhalefetteki arkadaşlar komiteye katılmamıştı işlerin yoğunluğu dolayısıyla. Bir an evvel komiteden geçip Meclisin gündemine gelmesi hepimizi oldukça mutlu edecek çünkü 2018’deki Hükümet döneminde de hatırlarsan senle iddialaşıyorduk geçti geçecek şu kadar sürede geçecek vesaire. Yıllardır beklediğimiz bir yasa ama bu yasada yasanın geçmesine bunca yıl engel olan güç odakları şimdi bu yasayı bahsettiğiniz şekilde güdük hale getirmeye çalışıyorlarsa üzülürüz ve tepkimiz de sert olur. Burada…

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) – Yalnız bu öneriyi yapan Sayın Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’dur Sayın Bakan.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Beni hiç ilgilendirmez kim yaptıysa bu öneriyi yanlıştır. Orada bu ülkenin en az iki tane hatta üç tane hale ihtiyacı var. Üzerinde çalıştığımız konu da odur. Bir Hal Yasası bir hal ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermez. Umarım orada gerçi en az diyor yani iki ya da üç olabilir diyor ama niçin bu ikiden bire düşürüldü onu da Sayın Olgun Amcaoğlu herhalde bize açıklayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında CMC meselesi CMS yine kanayan yaralarımızdan bir tanesi Hükümet bu konuyu ciddiyetle ele alıyor. Belki önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu konuyla ilgili ciddi somut bir gelişme olacak Salahi. Orada o CMC atıklarını bertaraf edecek ve içindeki cevheri ortaya çıkartıp, yerel yönetimle ve merkezi Hükümetle o cevheri paylaşacak şirketler arıyoruz. Bununla ilgili belki dediğim gibi bir iki hafta içerisinde bu neticelenebilir. Tabii biz bunları söyleyince şirket arıyoruz falan deyince birileri hemen tebessüm ediyor. Niye? Ooo gene birilerine peşkeş çekilir.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Adrese teslim.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu arkadaş bu iddia yüzünden o CMC atıkları yıllardır orada duruyor. Mesela ben bakanken CMC atıklarını gündeme getirdim sevgili Salahi Şahiner çıktı dedi ki orada 450 Milyon Dolarlık altın var. Yahu…

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Altın değil…

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Cevher var her ne ise. Bunu söylediğin ana ben o işe artık girer miyim? Yani 300 Milyon Dolar da olsa onun için yapmayın yani gelin orada şeffaf bir şekilde bir şirket kuralım. Gelsin o şirket orayı bertaraf etsin içindeki…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) – Şeffaf biçimde bulmadığınız için zaten çok fena korkutuyor.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ölçüsünü siz koyun kardeş, siz de Hükümetteydiniz niye yapmadınız? Defalarca Hükümete geldiniz niye yapmadınız?

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Söylerim şimdi sana.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Evet iyi olur söylemeniz. Netice itibarıyla bu konuda Hükümetin çalışmaları var ve CMC atıkları konusunda el birliğiyle ciddi adım atmak zorundayız. Gerçekten senin de söylediğin gibi oradaki zehir sadece bölgeyi değil, oradan çıkan sebze ve meyve ülkenin bütün yerlerine hatta turistlere, otellere satılıyor herkesi zehirliyor. Onun için birtakım müstehzi edalarla bu çalışmaları lütfen küçümsemeyin ve önümüze set çekmeyin. Bırakın o konuda bir adım atalım adım atmazsak yazık ederiz. Bizler zehirleniyoruz, çocuklarımız da zehirleniyor, torunlarımız da zehirlenecek yazık günah. 50 sene geçti CMC atıkları orada her gün insanları zehirliyor. Dolayısıyla bu konuda umarım yapacağımız çalışmaya sizler de destek verirsiniz, katkı koyarsınız el birliğiyle bu meseleyi hallederiz. Toplu taşımaya evet doğrudur, toplu taşıma en büyük eksikliğimiz. Uzak diyarlardan Lefkoşa’ya çalışmaya gelen asgari ücretlinin maaşının yarısından fazlasını yakıt parası olarak harcaması hepimizi üzüyor. Ama fiyatlar böyle, yakıt fiyatları böyle bunun tek çözüm yolu toplu taşıma. Toplu taşımayla ilgili sizin döneminizden başlayan çalışmayı devam ettiriyoruz. Kayseri Belediyesinden bu hafta içerisinde bir ekip gelecek ve anket yapacaklar. O anket neticesinde de toplu taşıma şirketinin kurulması için belki Lefke, Güzelyurt pilot bölge olarak başlayacak. Oradan başlamak kaydıyla toplu taşımayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah başarırız teşekkür ediyorum.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan bir sorum olacak, yani birkaç sorum olacaktı. Öncelikle akaryakıt maliyetler, elektrik maliyetlerinin kilovat saat başına 4.30 olduğundan bahsettiniz. Tabii ki son Bakanlar Kurulu kararıyla yapmış olduğunuz değişiklikle yani üçlü tarifeyle birlikte bu yakıt tarifelerinin otomatiğe bağlandığının iki ayda bir yakıt bedeli ve sabit… Yakıt bedeli belirleneceği ve fiyatların güncelleneceğiyle ilgili bir karar aldınız. Bu önümüzdeki ay elektrikte yeni bir zam haberi mi? Çünkü artık Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç olmadan yönetim kurulu maliyet hesaplamasını yapıp, otomatik olarak yansıtacaktır. Bu önümüzdeki ay için bir zam haberi mi?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Pek zannetmiyorum. Ama aslında sorarsanız bu elektrik maliyetleri nasıl hesaplanıyor. Bunun içerisinde neler var diye bana sorarsanız ben bunu bilmiyorum. Muhalefette şurada oturuyordum sevgili Özdil Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanı idi ona sordum analitik bir rapor verebilir misin dedim hemen gelen hafta verecem dedi. Sonra o gitti sevgili Taçoy geldi aynı şeyi ona sordum. Sonra Bakan ben oldum ertesi hafta kurum yetkililerini çağırdım dedim ki arkadaşlar lütfen şu analitik maliyet hesaplamasını getirin bize. Tamam Bakanım dediler Bakanlığım bitti alamadım. Şimdi de…

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Bana sorsaydınız ben söylerdim Sayın Bakan size.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – O ezbere değil yani mesela kurumun gelirleri belli diyorsunuz. Kurumun gerçekten birçok yan gelirleri var bu paranın nereye gittiği konusunda hala daha benim kafamda soru işaretleri var. Sadece elektrik satışından değil Kurumun gelirleri. Birçok yan gelirleri var. Bakımdan tutun, kesintiden alınan paralara kadar. Trafo kurumundan tutun birçok verilen hizmetlerden alınan gelirler var. Bunların maliyete nasıl yansıyor konusunda bana sorarsanız ben samimi olarak ben bilmiyorum kimsenin de bildiğini zannetmiyorum.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan ikinci sorum, imzalanan protokolle eğer imzalandı ve yani herhangi bir şekilde hukuki bir sürece takılmayacaksa yakıtın kalitesi normalde ihaleye çıktığımız parametreleri sağlamak kaydıyla mı olacak? Ve bu standartlarda bir yakıt getirmezse ilgili şirket herhangi bir yaptırımı olacak mı?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Elbette, yani netice itibarıyla yasa gereği yüzde bir kükürt oranına sahip yakıtı getirmek zorundayız.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ama içinde başka bir şey daha asvalteni vardır, alüminyumu vardır, sodyum vardır onlar yine onlar yine aynı seviyede değil mi?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Önemli olan burada Wartsilla firmasının ürettiği bu jeneratörlerin kabul ettiği kriterlere uygun yakıtın gelmesidir.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Dolayısıyla değişmiyorsunuz?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bizim için burada, bizim için önemli olan yüzde bir kükürt oranına sahip. Çünkü yasa onu emrediyor. Yasa alüminyum ve diğer ölçüleri belirlemiyor ama netice itibarıyla bu laboratuvarda yeniden daha doğrusu üretilen bir fueloil orada önemli olan yüzde bir kükürt oranıdır. Ona dikkat etmek gerekiyor.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Filtre için ihaleye çıkacak mısınız? 30 Milyon Dolarlık bir filtreden bahsediyorsunuz. Bununla ilgili herhangi bir çevre, etkileşim…

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şayet EÜAS’tan biz bu hizmeti alacaksak ve bunun da parasını Türkiye Cumhuriyeti karşılayacaksa ihaleye çıkmaya gerek yok ama biz netice itibarıyla kendimiz bunu koyacaksak mutlaka ihaleye çıkılacaktır rahat olun.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan Salahi Beyin sorduğu sorunun bir kısmı açık kaldı sanırım. Sözleşme imzalandı mı?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Hayır daha değil.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Daha imzalanmadı teşekkürler.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ben söz istiyorum.

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahiner. Beş dakikadır ikinci konuşma süreniz.

 SALAHİ ŞAHİNER – Evet, Sayın Başkan kısa birkaç dakika bir açıklama yapma ihtiyacı içerisindeyim. Sayın Bakan siz bunu geçtiğimiz dönem içerisinde yapmaya çalışmıştınız ve bu mahkemeye gidecekti. Yakıtın kalitesi normalde ben ihaleyle almış olduğum yakıtın kalitesi bunun içerisinde 16 tane parametre vardır. Bu parametreleri sağlamak gerekiyordu. Wartsilla firmasının makinalarının çalışabildiği daha kötü kaliteli yakıt olabilir, daha kötü kaliteli yakıt olabilir. Fakat bunun fiyatı da daha ucuzdur. Siz sadece yüzde bir kükürttü sağlaması ve içerisindeki vanadyumu, alüminyumu, asvalteni, sodyum gibi diğer parametreleri belli ki yükselteceksiniz ve bazılarını yüzde 100 oranında yükselteceksiniz. Siz şimdi bunu ihaleyle yapacak olsaydınız zaten bu 50 Dolar aşağıya bunu bulabilirdiniz.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Fal mı açtın Salahi?

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Efendim?

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Fal mı açtın?

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Hayır bu böyledir. Geçtiğimiz dönem de bunu yapıyordunuz ve bu mahkemeye gidecekti. Demek ki akaryakıtın kalitesini TIPC’den alınmasının en şartı kalitesinin düşürülmesidir.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Benim dönemim dışında ne zaman merak ettiniz oraya giden, gelen yakıtın kalitesini?

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Hepsini kontrol ettik.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Hepsini…

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – İki yol dışında bakın 1 Milyon 200 Bin ton akaryakıtta…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – En az beş defa sahte analiz raporları alındı.

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Tamam onları götürün mahkemeye. Götürün mahkemeye haklısınız öyle bir şey varsa götürün mahkemeye. Niye götürmediniz Bakanken? Şimdi burada yapılmak istenen bu doğrudan alımla Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılayacağım dediği gelecek olan akaryakıtın kalitesi belli ki Hükümet tarafından düşürülüyor. Bu olur mu olmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz.

 BAŞKAN – Şimdi de sırada Halkın Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars Hükümet Nedir, Ne değildir? Konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

 7.11 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

 Cumhuriyet Meclisinin, 8 Kasım 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Hükümet Nedir, Ne değildir?” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Ayşegül Baybars

 HP Gazimağusa Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Baybars süreniz 15 dakika.

 AYŞEGÜL BAYBARS – Teşekkürler Sayın Başkan, tabii bugün konu başlığım Hükümet nedir, ne değildir içeriyor ama bugün muhalefetin denetleme günü ve muhalefetin denetleme gününde özellikle Sayın Üstel’in alışkanlık haline getirdiği Meclisin ne yasama faaliyetlerine ne de denetleme faaliyetlerine katılmıyor olması Hükümetin ne olup, ne olmadığını sorgulama ve buna cevap vermeme konusunda alışkanlık taşıması bu Hükümetin biraz daha spesifik bir konuya yönlenmeme sebebiyet verdi. Sayın İçişleri Bakanıyla sabah konuştum aslında son 10 gündür özellikle tali bir konu gibi görülse de belli dezavantajlı gruplar veya küçük bir grubu ilgilendirse de ülkenin aslında önemli bir sorunu cezaevleri ve cezaevlerinde Devletin koruması altında bulunan kişilerin insan onuruna yakışacak bir şekilde orada dönemlerini, cezalarını geçirmeleri son derece önemli. Dolayısıyla son günlerde özellikle mahkum yakınlarının şikayetleri, insan haklarıyla ilgili derneklerin oradaki mahkum ve tutukluların yeni cezaevine geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılarıyla ilgili ve bazı gazetecilerin ortaya atmış oldukları bu sıkıntılarla ilgili bence kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor. Çünkü modern cezalandırma prensipleri içerisinde Cezaevi makamlarının görevi aslında mahkumların özgürlüğünün ellerinden alan Mahkemenin verdiği kararı uygulamaktır. Yani Mahkemenin vermiş olduğu cezalara başka kısıtlamalar ekleyerek mahkumların cezalandırılma ve hürriyeti bağlayıcı cezayla olan cezalandırılmalarını daha ağır şartlarla oradaki sosyalleşme veyahut ıslaha, ıslah kelimesi de artık aslında modern cezalandırma prensipleri içerisinde çok tercih edilmiyor ama tahliyelerinden sonra toplumla uyum süreçlerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Dolayısıyla cezaevi yönetiminin özgür hayatla hürriyeti bağlayıcı hayat arasındaki farkı azamiye değil asgariye indirecek ölçüde çalışmalarını göstermeleri gerekiyor. Sayın Üstel tabii açıkladı gurur günümüz diye yeni cezaevi ziyaretinde ama şunu söylemek gerekiyor. Evet yeni cezaevi bizim de görevde olduğumuz dönemde özellikle mevcut cezaevinin fiziksel altyapı ve kapasite yetersizliği nedeniyle mahkumların insan onuruna yakışan bir şekilde yaşamalarına hizmet etmiyordu. Dolayısıyla evet mevcut cezaevi terkedilmeli ve yeni cezaevinde insanlar insan onuruna yakışır bir fiziksel altyapıyla, fiziksel bir ortamda yaşamaları gerekiyor ama bu fiziksel ortam veya bir beton yığını onların barınma ihtiyacını karşılamaya yetiyor olsa da burada özellikle mahkumların hürriyeti bağlayıcı cezalarını çekerken insani ve iyi muamelede bulunmaları gerekiyor. Şimdi 1977’de Birleşmiş Milletler Kararıyla onaylanan ve mahkumların ıslahı için asgari standart kurallar var ve bu asgari standart kurallar bizim Cezaevi Disiplin Yasamızda Cezaevi Hizmet Yönetmeliğinde ve Tüzüklerinde olmuş olmasına rağmen modern cezalandırma prensipleri çerçevesinde artık değişmesi gereken meselelerdir. Nedir bu meseleler diye bakacak olursak evet mahkumların orada barınmaları, kalacak yerleri, orada sosyalleşmelerini sağlayacak, topluma karışmalarını sağlayacak iş bulmaları, eğitimleri, kültürlerini geliştirecek ve onların fiziksel ve ruhsal aslında duygu durumlarını iyiye yönlendirecek adımlar atılması gerekiyor. Bu konudaki şikayetlere Sayın Bakan cevap verip en azından aslını bizlerle paylaşırsa mahkum ve mahkum yakınları için de bu sıkıntılar bir nebze hafiflemiş olacak. Çünkü bunlarla ilgili şu anda kamuoyuna bir açıklama yok. Bir kere en önemli asgari standart kurallardan bir tanesi kategorilere ayırmadır cezaevinde ki bu mevcut cezaevi hem çocuklar, hem kadınlar ve hem erkekler için ayrı kampüsler yaratıyor ve dolayısıyla aslında genç ve çocuk suçluların yetişkin suçlulardan ayrılmasını ve dolayısıyla onların ıslah okuluna ihtiyaçları bir yana en azından şu anki yeni cezaevinde çok daha ayrı bir ortamda çocuk ve genç suçlular açısından fayda sağlanacağını söyleyebiliriz ama şöyle bir iddia var. Çocuk ve genç suçlular için olan bölüm açılmamış. Hala çocuk ve genç suçlular yetişkinlerle birlikte kalıyorlar deniliyor. Tabii son zamanlarda aslında yani 2019’dan bu yana mevcut cezaevini personeli içerisinde de sayılar az olduğu için görev ve kapasite açısından sıkıntılar vardı ama epeyi bir yani mevcut Cezaevi Teşkilat Yasasının yürürlüğe girmesiyle gardiyan alımı, personel alımı da gerçekleşti. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaması gerekiyor çocuk ve genç suçlular için ayırmak konusunda. Bu cezaevinde çok daha rahattır suç tiplerine göre de ayırma. Örneğin işte ağır ceza mahkumlarıyla hafif ceza mahkumlarını. Tutuklularla hükümlüleri. Genç ve yetişkinleri. Borç ve mazbatalardan olanlarla daha ağır suçları birbirinden ayırıp kategoriye ayırma önemlidir. Bunlar dikkat edildi mi yeni cezaevine geçerken yoksa mevcut şekilde mi geçildi bu soru önemli. Tabii kalacak yerle ilgili evet mevcut yeni cezaevinde cezaevleri bir ortak alan ve üst katta uyumalarını sağlayacak ranzalar var am şu andaki şikayetler bir kişiden duymuş olsan iki kişiden duymuş olsam bunu burada dile getirmezdim ama mahkumların yerde yattığına dair ve yerde yemek yediğine dair iddialar var.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Yenisinde mi?

 AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Yeni cezaevinde. Yani mevcut şilte ve benzeri ve düzen yapılmadığı için masa sayılarının yani 10 kişilik koğuşlarda şu anda 14-16 kişinin kaldığı dolayısıyla oradaki sandalye ve masa sayısının yemek yemeğe müsait olmadığı dolayısıyla yemeklerini de yerde yediklerine dair en az üç farklı yerden bu şekilde bir bilgi aldım. Sayın Ali Baturay’ın da geçtiğimiz günlerde bir yazısı vardı. Ayni şikayetlerde bulunuyorlardı. Bu doğru mu? Bu önemli bir meseledir diye düşünüyorum barınma ve bu anlamda yemek ihtiyaçlarını karşılama noktasında. Yine en önemli meselelerden bir tanesi asgari kurallar olması gereken kişisel temizlik yani saç, sakal, duş, tıraş, hijyen, su ve tuvalet malzemeleri konusunda kendi kişisel hijyen malzemelerini almaları eski cezaevinde mümkünken şu anda kişisel hijyen malzemelerini almaları ve kullanmalarına izin verilmediği yönünde bir iddia var. Bu da son derece önemlidir. Çünkü kalabalık ortamlarda hem aslında mahkumların birbirlerine hastalık bulaştırması ve aslında toplu yaşanan yerlerdeki hastalık sıkıntılarının giderilmesi anlamında, hem de aslında mahkumların kendilerini tutuldukları yerde onurlu bir şekilde cezalarını çekmeleri açısından da önemlidir diye düşünüyorum. Yine asgari kurallar ki bunlar aslında bütün dünyada benimsenmiş asgari kurallardır. Yani azamileri de değildir. Bunlar mutlaksızın mahkum ve tutuklulara sağlamakla yükümlü olduğunuz meselelerdir. Giysi ve yatak. Temiz giysi hakları olduğu önemli. Mevcut cezaevinde, eski cezaevinde şu sıkıntı vardı: Özellikle çarşaf ve benzeri malzemelerin yıkanması konusunda çamaşırhaneler yeterliydi ama kişilerin kendi kıyafetlerini yıkama yani çarşaf ve benzeri dışında kişisel kıyafet ve giysilerini yıkamaları konusunda sıkıntıları vardı. Dolayısıyla dışarıdan yeni yani ailelerinin, yakınlarının kendilerine yeni kıyafet getirmeleri konusunda ciddi bir esneklik sağlanıyordu güvenlik koşulları çerçevesinde. Şu andaki iddia kendilerine kesinlikle dışarıdan ailelerinin kıyafet getiremeyeceği ve mevcut olan kıyafetlerini kendilerinin elde yıkamakla yükümlü oldukları. Bu da tabii ki aslında hijyen açısından düşünürseniz sadece evet mahkumların tek tip kıyafetleri vardır ama tek tip kıyafetleri görüş, sayım ve benzeri günlük şeylerde veya spor yaparken giydikleri kıyafetleri gibi malzemelerin kendilerine sağlanmaları gerekiyor. Dışarıdan kendilerine kıyafet izni veriliyor mu? Bu noktada da ciddi sıkıntıları olduğu söyleniyor. Yiyecek, içecekle ilgili de Sayın Bakan gerçi özellikle kantinin faaliyete başladığı konusunda bana birtakım bilgilendirmelerde bulundu ama ben buradan hem ifade edebilmesi, hem de aslında herkesin duyabilmesi için söylemek isterim. Özellikle tabii ki cezaevinde ihale yapılıp yemek hizmetleri dışarıdan sağlanıyor. Gerçi bir mutfak yapıldı, yemekhane yapıldı mevcut cezaevinde ama bu sağlanır mı? Aslında mali açıdan bilmiyorum. Ama en azından kantinden yiyecek, içecek, sağlıklı beslenme konusundaki taleplerinin karşılanabiliyor olması gerekir diye düşünüyorum. En önemli meselelerden bir tanesi de beden ve ruh sağlıkları için spor yapma imkanlarının kendilerine verilmesi. Şu anda mahkumların iddiaları eski cezaevinde aslında bu imkanların kendilerine daha fazla sağlandığı ve belki geçiş dönemidir bilmiyorum ama bu geçiş döneminin kısa sürmesi ve çabuk atlatılması önemlidir. En az bir saat açık havada spor yapmaları önemlidir beden ve ruh sağlıkları için. Spor yapacak, fiziksel eğitim malzemelerinin araç ve gereçlerin kendilerine sağlanmaları gerekiyor ki yeni cezaevinde açık ve kapalı spor salonları, voleybol, basketbol sahaları mevcuttur. Dolayısıyla bu imkan onlara sağlanacak. Güvenlik içerisinde bunu yapabilecekleri bir imkan sağlanabilecek durumdadır. Bunlar ne durumdadır bu faaliyetlerini yerine getirebiliyorlar mı? Çünkü gün içerisinde aktif olmaları, gün içerisinde kafalarını meşgul edecek fiziksel ve eğitsel faaliyetler içerisinde bulunmaları son derece önemlidir. Aksi takdirde cezaevinde huzur ve asayiş de sıkıntıya girer diye düşünüyorum. Bu asgari kurallar içerisinde özellikle yeni cezaevine geçişle birlikte gardiyan ve personellerin çok daha raht hizmet verebilmesi söz konusu olacağı için bilgilendirme ve şikayet mekanizmasının da artık aktif hale getirilmesi gerekiyor ki Birleşmiş Milletler Kararları da bunu söylüyor. Yani mevcut şu anki cezaevi çok büyük, çok geniş ve dolayısıyla mahkum ve tutukluların şikayetlerini haftalık bilgilenmeleri ve dile getirebilmeleri açısından Cezaevi Müfettişleri de Bakanlar Kurulu tarafından atanmıştı herhalde Cezaevi Denetim Kurulu. Dolayısıyla o denetimler yapılıyor mu? Bu konuyla ilgili Raporlar hazırlanıyor mu? Şu anda en azından yeni cezaevine girilmişken bu yeni cezaevindeki şartların evrensel modern ceza infaz prensipleri çerçevesinde hayata geçirildiğinin toplumla paylaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bir diğer önemli mesele de çünkü aslında hürriyetlerini bağlıyoruz bu insanların. Amaç da bu ama orada dış dünyayla bağlantılarının kesilmemesi gerekiyor. Dış dünyayla bağlantılarının kesilmesi halinde tahliyelerinden sonra yaşayacakları sıkıntıların giderilmesi çok daha zor ve telafisi imkansız zararlar verebilir. Dolayısıyla düzenli aralıklarıyla aile ve yakın arkadaşlarıyla iletişim kurma izni verilmesi gerekiyor. Şu anda yanılmıyorsam avukat görüşleri başladı. Aile ve aile yakın ve arkadaş görüşleri başladı mı, başlamadı mı veya ne sıklıkta olacak veya yeni cezaevinde özellikle telefonla görüşme meselesi noktasında ve aileyle görüşme noktasında daha kısıtlayıcı olunacağı ve bu eski cezaevinden çok daha kısıtlayıcı bir şekilde telefon ve iletişim kanallarını kullanma hakkı verileceği söyleniyor. Bu doğru mu? Halbuki yeni cezaevi aslında güvenlik ve asayiş şartları bakımından daha kolay kontrol edilebilir. Daha güvenlikli bir sistem içeriyor. Dolayısıyla burada cezaevlerinin hiç amacı unutulmamalı. Çünkü cezaevlerindeki amaç her ne kadar özellikle özgür hayatlarıyla arasındaki farkları ne kadar aza indirirsek o kadar önemlidir. Dolayısıyla bu konuda da cezaevi yönetiminin daha fazla kısıtlayıcı veya baskılayıcı olmaması gerekiyor. Tam tersine özgür hayatlarındaki hayat tarzına yaklaşır bir aslında kurallar bütünü sunulması gerekiyor. Elbette güvenlik, asayiş ve cezaevi disiplin kuralları çerçevesinde olması gerekiyor. Bir diğer nokta televizyon yani dış dünya ile irtibat derken sadece telefon ve benzeri değil. Televizyon, kitap, dergi gibi aslında kendilerinin ruhsal gelişimlerini de etkileyecek ve aslında onları meşgul edecek faaliyetlere de henüz izin verilmediği, kendi kitaplarına erişimlerin koğuşlarında verilmediği, şu anda kitaplara erişim haklarının da olmadığı meselesi var. Dolayısıyla bunların da cevap alınması gerekiyor. Çünkü biz kendi dönemimizde şu anda devam ediyor mu bilmiyorum. Çünkü bitti yanılmıyorsam. İçişleri Bakanlığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında meslek edindirme kursları düzenlenmişti. Dolayısıyla şu anda yeni cezaevinde hem atölye açısından, hem fiziksel altyapı açısından onların mesleğe kazandırılması, yeni meslek edinmelerini sağlayacak yapı var. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla cezaevinde bulunan mahkum ve mahkumlara tabii tutuklulara değil bu anlamda iş edinme olanakları sağlanması gerekiyor. Bu Protokolün yenilenmesi düşüncesi var mı? Bir de ayni zamanda döner sermaye ile aslında orada marangoz, terzi ve seramik gibi atölyelerin aslında yapıp sattıkları, uğraştıkları işlerle ilgili para kazanma ve dolayısıyla dış dünyaya hazırlanmayla ilgili bir çalışma yapılması planlıyordu. Bu planlanıyor mu? Bunu da merak ediyorum ama en fazla üzerinde durmak istediğim hapsedilmenin doğasıdır aile ve özel yaşamına sınırlama gelir ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir çok kararında aile ve yakınlarıyla ilişkisinin kısıtlanmasına neden olacak sıkıntılara yenilerinin eklenmemesi gerektiği ve aile ve ailesiyle ve arkadaşlarıyla mahkumların ilişkilerini devam ettirecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini. Aksi takdirde bunun insan haklarına aykırı olduğuna dair kararları vardır. Dolayısıyla yeni cezaevine geçilmiş ve bu anlamda her şekilde personel sayısıyla güvenlik önemleriyle daha modern bir cezaevimiz varken mahkum haklarının ve mahkumlara sağlanan imkanların modern prensipler çerçevesinde tekrar elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ve hatta son yıllarda belki bize göre son yıllarda ama aslında Avrupa’da ve medeni ülkelerde çok fazla tartışılan aile yakınlarıyla, eşleriyle özel ve başkalarının görüp duyamayacağı odalarda da görüşme imkanlarının kendilerine sağlanması da onların aslında haklar elde etmesini sağlayacak bir meseledir. Dolayısıyla meseleye insan hakları çerçevesinde bakmanız son derece önemlidir diye düşünüyorum Sayın Bakan. Yanılmıyorsam hem bizim dönemimizde hem de siz göreve geldikten sonra cezaevindeki gardiyan ve personelin hem mahkum psikolojisi hem kendi psikolojileri hem mahkumla personel arasındaki ilişki ve bu davranış şekillerinin geliştirilmesi konusunda hizmet içi eğitimleri biz kendi dönemimizde yapmıştık. Bu dönemde de yapılması son derece önemlidir. Çünkü cezaevinde bulunan insanlar sadece mahkemeler tarafından hürriyetleri kısıtlandırılmış insandır. Dolayısıyla bunlara köle veya başka muameleler yapılması son derece yanlış olur. O yüzden de yeni gardiyanların bu felsefeyle eğitilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hep söylenen bir şey vardır “Suçluyu kazıyın altından insan çıkar” bu insanların suça itilme nedenleri ülkenin kendi sosyoekonomik ve kültürel yapılarından kaynaklanıyor. Bizlerin suçu önleme mekanizmalarını geliştirmemiz gerekiyor ama en önemli görevlerinden biri de Devletin kendi gözetimi altında bulunan bireylere insanca davranma sorumluluğudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkürler Ayşegül Hanım.

 Sayın Bakan buyurun lütfen.

 İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER – Evet, Sayın Başkan, değerli vekiller; tabii cezaevi bizler için önemli. Yeni cezaevine taşınma süreci bugüne kadar tartışılıyordu. Şu anda aslında yeni cezaevine taşındık ve en doğru tartışmayı yapıyoruz şimdi. Bu cezaevinin insan onuruna yakışır bir şekilde ve tekrardan mahkumların da topluma kazandırılması için neler yapılması konusunu tartışmak benim için de önemli. Bunları da tartışabilmek için de doğru bir şekilde hareket edebilmek için öncelikle cezaevini hayata geçirmek gerekiyordu. Tabii yoğun çalıştık. Öncelikle hep birlikte oybirliğiyle merkezi cezaevinin yasasını, teşkilat yapısını Meclisten geçirdik. Ondan sonra 21 olan gardiyan sayısını, 78 erkek gardiyan, 21 de bayan gardiyan noktasına çoğalttık ki şu anda da aslında yine sayıda eksiklik vardır en kısa zamanda da yeni yılla birlikte o gardiyan sayısını da yine kadro sayısına getirebilmek adına çalışmalarımız devam edecek. Burada tabii Ayşegül Hanımın sorularına cevap vermeden önce buraya çıkıp bu konuşmayı yaparken de bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bundan yaklaşık üç-dört hafta önce Güney Kıbrıs’taki cezaevi belgesellere konu olmuştu ve birçok arkadaşım da bana oradaki belgesel ve orada yapılanlarla ilgili güzelliklerden bahsederken geçen hafta Güney Kıbrıs’taki merkezi cezaevinde ki Ayşegül Hanım da bunun altını çizdi. Orada aslında biz insanların sadece hürriyetini kısıtlıyoruz ama insani onur noktasında tekrardan cezalarını da çektikten sonra topluma kazandırmak adına görevlerimiz varken, Kıbrıslı bir Türkün dövülerek öldürülmesi de bizleri çok üzmüştür. Bu konudaki rahatsızlığımı da burada Meclis ortamında da dile getirmek isterim. Özellikle mahkumlara ve tutuklulara insani onurları noktasında bir alan yaratmak en başlıca görevlerimizdir. İlk etapta bu, işte bahsedilen kantin noktasında herhangi bir sıkıntı yoktur, kantinde temizlikle ilgili hijyen malzemeler de yer almaktadır ve mahkumlar o hijyen malzemelerden kendileri istekleri doğrultusunda satın alabiliyorlar. Onun dışında benim için tabii ki en önemlisi Devlet olarak da onlara o satın alma ihtiyacına gitmeden gerekli olan hijyen malzemeleriyle ilgili şartları yerine getirmekti. Eski cezaevinde gerçekten hem lavaboların hem de kullandıkları ortamın sıkıntıları vardı. Şu anda ki cezaevinde hem hijyen açısından hem de kullandıkları ortam açısından herhangi bir sıkıntıları yoktur. Özellikle ben bizzat gittiğim için ve yerinde kontrol ettiğim için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Ranza konusunda yatacakları malzeme konusunda yine yorgan battaniye olsun farklı malzemeler konusunda da orada tedarikleri öncesinden gitmeden gördüm son ziyaretimde de birkaç koğuşa girdim, mahkumlardan izin alarak girdim, ona da saygı göstererek girdim ve özellikle yattıkları yerlerle de ilgili bizzat gözlemde bulundum böyle bir sıkıntıya rastlamadım. Onun dışında temizlik malzemesinde de bir sıkıntıya rastlamadım, bu bölümü tamamlayıp diğer noktalara gireyim. Telefon evet ilk hafta telefon konusunda yeni taşınıldığı için de oradaki birtakım yeni teknolojiye göre de bazı noktaların tamamlanması gerektiği için Cumartesi günü geçen Cumartesi günü telefon erişimleri başlamıştır yaklaşık bir hafta telefoniyen ailelerine ulaşamadılar ama Cumartesinden itibaren telefoniyen görüşmelere başladı. Tabii bunların tüzükleri var ve bu tüzüklerin de tekrardan elden geçmesi gerektiğine ben inanıyorum. Ve yakın zamanda bu tüzüklerle de ilgili çalışmaları buraya getirip de burada kalan eksik noktaların da düzeltilmesi yönünde adımlar atılacaktır. Yine geçen Cumartesi itibarıyla hem avukatlar hem aile ile ilgili de görüşmeler başladı, telefon noktasındaki şikayetler bana da ulaştı ve orada telefon sayısının daha fazla artırılmasını, kısıtlama yok ama belki oradaki telefon sayısından dolayı istedikleri kadar o süreyi kullanamıyorlar.Onun için en yakın zamanda oradaki merkezi cezaevindeki telefon sayısını da artırma yönüne gideceğiz onu da ifade edeyim. Avukat ve aile görüşmelerinin başladığını söylemiştik aslında yeni cezaevinde sağlıklı ortamlar var, bunlar geliştirilebilir hem aileleri ile hem avukatları ile yapacakları görüşmeler ile ilgili daha sistematik noktalar ortaya konulabilir. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi en fazla bizim de arzu ettiğimiz yeni cezaevine giderken ki daha önceki beyanatlarımızda da bunu açıklamıştık, orada uygulayacağımız spor, sanat, meslek ve kendi gelişimleri ile ilgili eğitimler, bu noktada geçmiş dönemlerden esnaf sanatkârlar odasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ilgili şimdiki ismi Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili protokoller var, bu protokollerin tekrardan bir an önce tekrardan orada başlaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor çünkü oradaki spor yaparken sağlıklı spor yapabilmelerini hem kapalı hem de açık alanda çok ciddi yatırımlar yapıldı oraya ve bu imkanlar var, çok modern bir kütüphanesi var, o kütüphanede insanların, oradaki mahkumların kitap okuyarak o faaliyetlerde bulunması ve kendilerini geliştirmesi, dediğiniz gibi temiz havayı solumak çok önemli. Bizler bile bazen Bakanlık görevimizde sabahın 08.00’inden akşam 19.00’ye, 20.00’ye kadar kapalı bir ortamda mesai yaptıktan sonra ve dışarıya çıktığımızda aslında oh be diyoruz ne güzel temiz havada bulunabilmek ki ülkemizin temiz havası çok güzel, bu imkanlardan fazlasıyla yararlandırmak lazım ama bunları özellikle hem Bakanlıklarla ilgili hem de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi ile bir protokol hazırlığındayız , çok kısa zamanda bu protokolü hayata geçireceğiz. Orada profesyonel eğitimlerin çünkü çok da güzel bir kütüphanesi var ve o kütüphanede bu eğitimlerin yapılmasıyla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine üniversitelerimizden destek alarak kütüphanelerde de sağlıklı bir eğitimin yapılabilmesi için aynı zamanda da oradaki aslında gardiyanların da eğitilip de hem mahkuma davranış olsun onların tekrardan topluma kazandırılması olsun iletişim noktasında psikolojik yapıları noktasında şeyleri var önemleri var. Bugün büyük ihtimalle de bir hafta sonra hem oraya bir psikoloğumuz başlıyor hem bilgisayar üzerinde eğitim almış, teknoloji üzerinde eğitim almış kişiler başlıyor. Yani bir taraftan da aslında yeni Merkezi Cezaevi Yasasının da içerisindeki kadroları da kısa bir zamanda toparlamakla ilgili yükümlülüklerimiz var. Onlara da aynı şekilde devam edeceğiz. Tabii bahsettiğiniz Cezaevi Denetleme Kurulundan, Cezaevi Denetleme Kurulundaki üyeler atanmış ama onlara da çok ciddi görev düşüyor oradaki yapacakları gözlemlerle bizlere sunacakları rapor çok önemli. Henüz o rapor gelmedi. Bir an önce de onların da oradaki eksiklikleri tarafsız bir gözle oradaki sadece merkezi cezaevinin yönetiminin değil onun dışındaki bir gözlerle de bakılarak da bizlere iletilmesi ve bu eksikliklerin tamamlanması bizler açısından da önemlidir.

Bunun dışında sormuş olduğunuz sorularda insan onuruna çok dikkat ettiniz. Ben de her beyanatlarımda mahkumun da bir onuru olduğunu bu insan onuru noktasına eğitimin içerisinden gelen bir kişi olarak da çok dikkat ediyorum. Bunun üzerinde de hassasiyetle durmak lazım. Yani oradaki mahkumların da tutukluların da insani onurlarına sahip çıkacak tutum, davranışlar ortaya koymamız gerekir. Bunun dışında davrananlarla da gerekli cezai işlem olur, uyarı olur bunları da ortaya koymak gerekir. Çünkü oradaki kurallar ve nizam bellidir. Tabii şeylerden bahsettik, çocuk, genç kategorisinden bahsettik. Evet, şu anda yeni cezaevinde bu bölümler işlerde sadece bölümde olmayan açık cezaevidir. Açık cezaevinin de hem yasada eksiklikleri vardı bir sonraki döneme bıraktık hem de sadece yetişkinlere yönelik açık cezaevinin inşası tamamlanmıştı. Onun çocuk ve kadınlara yönelik de olan bölümlerinin tamamlandıktan sonra açık cezaevi yürürlüğe girecek ama onun dışında çocuk, genç ve işledikleri suça göre kategori noktasında bir dağılım üzerinde duruyoruz.

Evet, son olarak şunu ifade edeyim. Bizi dinleyen sizin sayenizde cevaplayalım aileler içleri rahat olsun. Yani orada şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Temel ihtiyaçları noktasında televizyon olsun, kliması olsun, lavabo ihtiyacı olsun, yatak olsun, temizlik malzemeleri olsun, yiyecek içecek noktasında olsun yani çok hassas bir nokta olduğu için evet yani bunun herkes bilmesi gerekir eski cezaevine göre yeni cezaevinde daha bir nizam, intizam ve kontrol olacaktır. Buna zaten ihtiyaç vardı ama insani onur ve yaşam standartları olarak daha iyi bir noktada olduklarını ve bu temel felsefe noktasında da eğitim ve diğer noktalarla da ilgili en kısa sürede açıklamalarımız olacak. Yani bir an önce bu faaliyetlerin de kontrolü ve düzgün bir şekilde bağlamasıyla ilgili çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Çok teşekkürler Sayın Bakan.

Şimdi sırada Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Geleceği Hakkında Bakanlarımıza Sorular” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

7.11.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 8 Kasım 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Geleceği Hakkında Bakanlarımıza Sorular” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Serhat Akpınar

DP Girne Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Akpınar.

 SERHAT AKPINAR (Girne) – Sayın Meclis Başkanım, değerli milletvekillerim; içinde bulunduğumuz bu salonda bundan 39 yıl önce kıymetli kurucu Meclisimizin oybirliğiyle bağımsızlık bildirisi yayınlanmıştı. Kıbrıs Türk halkının kendi yurdunda tam bir güven ve insanca bir düzen içinde varlığını sürdürme istemiyle çıkılan bu yol, Kıbrıs Türk Halkının kendi egemenliğinin kayıtsız şartsız sahibi olmak ve kendi hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmek için Anayasamızı kabul etmiştir. Kurucu Meclisimizin merhum üyelerini liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, kıymetli kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı bu vesile ile rahmetle anıyorum. 39 yıl önce bulunduğumuz bu salonda başlayan Cumhuriyetimizin uluslararası ilişkilerde geleceğinin nasıl şekilleneceğini gösterecek görüşmeler ne yazıktır ki yıllardır sonuç vermemektedir. Bunun hakkında söyleyecek çok sözüm olmasına rağmen bu görüşmeler benim bugünkü konuşmamın konusu değildir. Bugün söz alma nedenim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünün mevzubahis olduğu böylesi önemli bir zamanda ülkemizin geleceği ve bugünü hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuş, büyümüş ve bu ülkeden başka bir ülkede yaşamayacak bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemizin geleceği hakkında gözlemlerimi paylaşmaktır. Paylaşırken Bakanlarımıza ülkemizin bugünü hakkında sorularımı yönelteceğim. Ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği çocuklarımızdır. Müzakere masalarını uluslararası pazarlıklar kısımlarını bir an için bir tarafa bırakalım. Aslolan çocuklarımızdır, çocuklarımızın kendileridir. Milletvekilleri olarak bu ülkedeki her bir bireyin temsilcisi olduğumuz gerçeği ile ülkemizde görülen politikaların en büyük eksikliğini açıklamak istiyorum. Ülkemizin yaşam standartlarındaki gerilemenin asli nedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelmiş, geçmiş hükümetlerinin, kendi ülkesinin tüm çocuklarını kendi politikalarının merkezi yapmamış olmasıdır. İzin verirseniz bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş hükümetlerinin kendi ülkesinin tüm çocuklarını kendi politikalarının merkezi yapmamış olmasıdır. Çünkü bir ülkenin bir çocuğa karşı sorumluluğu sadece o çocuğun okul eğitimi hakkında bir şeyler yapmaktan ibaret değildir. İzninizle hemen izah edeyim. Afrika’da eski bir deyim vardır, bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. İngilizcesi, ‘It takes a village to raise a child’ bu deyim aslında çok doğrudur. Bir ülkenin geleceği olan çocukları yetiştirmek sadece anne ve babaların veya ona kan bağı olan akrabalarının görevi ve sorumluluğu kesinlikle değildir. Bir ülke çocuklarının yetişmesinde tüm toplumun ve Devletin sorumluluğu vardır. Yani o çocuğun yetişmesi sürecinde onun için gailelenen tek kişi o çocuğun annesi ve babası değildir. O çocuğun okula vaktinde yetişmesi için çalışan otobüs şoförü, o şoförün güvenli aydınlatılmış bir yolda araba kullanabilmesi için önlemler alan bir Ulaştırma Bakanı, etkin denetimler yapan polis ve kolluk kuvvetleri de gereklidir. O çocuğun başarılı bir eğitim alabilmesi gailesi ile ona ders veren öğretmenleri ve o çocuğun mezun olduktan sonra ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren nitelikte bir eğitime erişebilmesi için önlemler alan bir eğitim politikasına ve bunu denetleyen bir eğitim Bakanlığına ihtiyaç vardır. O çocuğun büyürken içtiği sudan zehirlenmemesi veya onu ısıran bir sivrisinekten veya çevresinden bulaşıcı bir hastalık kapmaması için çevre temizliğini aksatmayan belediyelere ve ülke seviyesinde etkin denetimler ve önlemler alan bir çevre Bakanlığına ihtiyaç vardır. O çocuğun kendi kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmesinde ona yol gösterecek rol modelleri yani genç nesillerimizi ülkede tutabilmek ve bu ülkenin ihtiyacı olan yeni işletmeler ve ekonomik gelişimin öncüsü olacak gelişimler ve işletmeler kurabilmeleri için destek programları üreten ve ekonomide çarpan etkisi yaratabilecek inisiyatifleri görebilecek ekonomi ve maliye politikalarına ihtiyaç vardır. O çocuğun sağlıklı beslenebilmesi, küresel ısınma gibi bir süreçte gıda güvenliği gibi riskleri de hesaplayarak, ilerleyen ve bugüne kadar yerleşik kabul edilebilecek bir tarım politikasına ve çiftçisini ve hayvancısını ortak amaçta çalışabilmeleri için teşvik sağlayan bir Tarım Bakanlığına ihtiyaç vardır. Belli bir zümrenin çocukları değil tüm ülkenin çocukları esasen düşünülmelidir. Sadece Kıbrıs’ta olan, Kıbrıs’ta olan çocuklar değil yurtdışında yaşamını sürdüren ama aklında ve kalbinde ait olduğu yerden denince Kıbrıs’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gören, düşünen tüm çocuklarımızı da düşünmek gereklidir. Yurtdışında ciddi nüfusa sahip Kıbrıs Türk halkı diasporasının çocukları da çocuklarımızdır. Bu ülkede politikaları onlar da hesaba katılarak onların da bu ülkeye katkı koymalarına imkanlar yaratarak ilerletmeliyiz. Benim düşüncelerim bu yöndedir. Aksi halde şu anda olduğu gibi günün sorunları ile bugünümüz çalınacak, bugünün sorunlarıyla geleceğimiz yani çocuklarımızın geleceği çalınacaktır. Hangi toplum kendi geleceğini geçmişin zindanına atmak ister ki? Cumhuriyetimizin 39’uncu yılında geleceği düşünmemiz gereken bu mühim zamanda Bakanlarımıza şu soruları yöneltmek istiyorum.

Sayın Başbakanım, Hükümetimiz tüm bu süreçleri çocuklarımızın geleceğine odaklı etkin merkezi bir politikalar dizimi oluşturacak mı? Sayın Başbakan Yardımcımız ve Çevre Bakanımız seyahat ettiğimiz tüm yol kenarları çöp, naylon poşeti, şişe ve benzeri arabalardan atılan çöplerle dolu, denizlerimiz, sahillerimiz, altın kum sahillerimiz dahi aynı şekilde, tüm turizme açık alanlar St Hilarion gibi hep çöpe boğulmuş. Çevre temizliğini koruma konusunda Bakanlığınızın etkin faaliyetler içerisinde olduğunu biliyorum. Ne yaparsanız yapın caydırıcı yasal uygulamalara imkan vermezseniz bu güzelim ülkemizi çöplük olmaktan kurtaramazsınız. Çocuklarımızdan başlamak üzere bilinçli farkındalık oluşması için okul öncesinden orta öğretime kadar çevre derslerini Milli Eğitim Bakanlığımızla istişare ederek zorunlu ders oluşturmayı düşünüyor musunuz? İlköğretimde Bakanlığımızın çevre dersi müfredat oluşumunu gerçekleştirdiğini biliyorum. Başta Devlet kurumlarından başlamak üzere halkımızı kamu spotlarıyla sürekli çevre temizliği, koruma ve dönüşüm programlarıyla ilgili eğitmeyi düşünüyor musunuz? Ülkemize gelen turistlere yönelik en az üç, dört dilde kamu spotları çevre farkındalık bilinci oluşturacak görsellerle ve tabii ki denetlenmesi, denetlenecek alanlarda caydırıcı cezalar oluşturmayı planlıyor musunuz? Ülkemizi duyarlı çevre ve gönüllülük esasında hareket edecek dernek ve vakıflarımızla cennete çevirebiliriz. Bu yönde görev üstelenecek özel ve tüzel kuruluşlara incentive takdir edici düzenlemeleriniz var mı, olacak mı, düşünüyor musunuz? Sayın Başbakanımız bizlere müjde vermişlerdi geçtiğimiz hafta, Teknecik Santraline filtre takılması konusunda yıllardır ilerleme sağlanmadığı gerçeğiyle gerekli filtre sisteminin takılacağının bilgisini vermişlerdi. Filtreyi takıyor muyuz ve ne zaman takıyoruz? Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ile çevre konularında ortak çalışmalar yapıyor musunuz? Ve Sayın Eğitim Bakanımıza ülkemizdeki öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için Bakanlığımız ne gibi hizmetler sunmaktadır. Her bir öğretmen ders verdiği öğrenci ve yıl sayısı ile çarpan etkisi yarattığı gerçeğiyle kodlama, astronomi ve fen dallarında kendilerini geliştirmeleri için ne gibi imkanlar sunmaktasınız? Çevre kirliliği konusunda en önemli etkenin çevreyi kirletmemek ile başladığı bilinciyle bu yönde bilinçli farkındalık adına Bakanlığınız ne yapmaktadır? Ve Sayın İçişleri Bakanımız yurtdışındaki Türk yurttaş diasporasının seçme hakları var mıdır? Ülkemizde beş yıl süre sonra ve/veya başka nedenlerle vatandaşlık verilen vatandaşlarımız seçme, seçilme hakkına sahipken ülkemiz dışında yaşamlarını sürdürme durumunda olan Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz neden kendi ülkelerinin seçim süreçlerinde oy kullanamıyorlar, neden diğer ülkeler gibi kendi soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı kucaklamıyoruz? Peki çevrenin korunması konusunda belediyeler ve Çevre Bakanlığıyla oluşturduğunuz bir çalışmanız var mıdır? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39 yıl içerinde zar zor kendi içerisinde bir denge kurabilmiştir. Ve aslında bize dayatılan uluslararası zorluklar altında sahip olduklarımızı daha iyi koruyabilmemiz ve sahip çıkabilmemiz gerektiğini her nasıl olmuşsa bize unutturmuştur. Değerli milletvekillerimiz, değerli halkımız, vatan sevgisinin bu ülkeye vatan diyen herkesin hayatını kolaylaştırmaktan birbirimize yardım etmekten geçtiğini hatırlamanın aslında tam zamanıdır. Sizlere sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum, arz ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Akpınar. Şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Yasaların Yası” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

07.11.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 8 Kasım 2022 tarihli 12’nci Birleşiminde, “Yasaların Yası” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum. İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Erkut ŞAHALİ

 CTP Gazimağusa Milletvekili

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; normal bir denetim gününü yaşıyoruz ve tutanaklara hapsolacak konuşmalar gerçekleşiyor. Az önce Hükümet partilerine mensup Sayın Akpınar’ın son derece değerli bir konuşması vardı, son derece duyarlı bir konuşma. Tüm Bakanların adresine birer mektup bıraktınız keşke en azından huzurda hazır bulunan Sayın Başbakan Yardımcısının Yardımcısı bir cevap vermiş olsaydı, hak ederdi doğrusu, son derece nitelikli bir konuşmaydı ama tabii bu nitelikli konuşmanın demokrat partinin hissesine düşen kısımların tamamında negatif cevapların olduğunu da belirtmek gerekiyor ilk nazarda. Dolayısıyla benden önceki konuşma olması hasebiyle kendimi şanslı addediyorum çünkü konuşma başlığım “Yasaların Yası”. Sayın Akpınar’ın sorduğu soruların olumlu olumlu yanıtlar bulabilmesi, dahası yanıt bulabilmesi için bir kere bu ülkede mevzuatın herkes için vazgeçilmez ve müzakere edilmez bir koşul olduğu, zorunluluk olduğu idrak edilmeli ve ona göre hareket edilmeli. Halbuki biz hem bürokratik düzeyde hem siyasi düzeyde son iki yıldır özellikle bu ülkede yasalara uymamanın da bir seçenek olduğuna dair bir hayatı yaşamak zorunda kalıyoruz. Yasalara uymamak, Anayasayı ciddiye almamak, Anayasa hilafına Meclisten mesai harcanmasını doğallaştırmak maalesef sıradanlaştı, çok yadırganması gereken bir durumken ve biz şu anda gerçekten kaotik bir ortamda yaşıyoruz ama bunun sorumluluğunu ve bu topraklara dair olduğunu da ısrarla gözden kaçırmaya çalışan bir hükümet yapısı ile karşı karşıyayız çünkü her iki sözün biri dünyada da çok zor zamanlardan geçilmektedir. Dolayısıyla biz de bundan nasibimizi almaktayız, ekonomi örneğin Avrupa Birliği ortalamasının yıllık enflasyon oranını biz aylık ve zaman zaman da haftalık yaşarken dünya da ekonomik krizden geçiyor dolayısıyla biz de bundan nasipleniyoruz gibi sıradanlaştırma gayretleriyle gerçeğin reddedildiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir diyor örneğin ama bu ülkede anti laik tutumuyla, hepimizi şoke eden tavırlarıyla bir bürokrat örneğin Başbakanın burnunun ucunda görev ifa etmeye devam edebiliyor ve bunu da ısrarlı sorulara rağmen görmezden gelen bir olgunluk tırnak içinde başka bir kelimeyi hak eden bir tavırdır ama ben olgunluk diyeceğim. Olgunlukla seyreden bir Başbakan mahiyetinde, kendi iradesiyle atanmış bir bürokrat olduğu için ve Hükümet makamları vardır. Deyim yerindeyse Taliban’a özenen bir bürokrat, bu ülkede mesai saatleri dahilinde dini eğitim veya ibadeti normalleştiren dahası kayıtlara geçiren bir tutumla kamuya açık beyanlar verebiliyor basın mensuplarının sorularını büyük bir cesaretle yanıtlayabiliyor. Ve bu bizim için Anayasanın birinci ve değişmez hükümlerinden birinin ihlali olmuyor maalesef. Birilerinin hezeyanı olarak kamuoyunda yer işgal ediyor. Halbuki bu hezeyan son derece değerli yurtsever bir tavırdır ama yurtseverlikten bizim anladığımız ötekileştirmekten ibarettir.

 Evet, önümüzde duran Hükümet isimli kendine hükümet adını koymuş yapı ötekileştirerek kendini var etmek istiyor. Ne iyi ki bugünkü nöbetçi Bakan Sayın Arıklı’dır. Dün bu Mecliste cereyan eden bir konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti’ne dair bir yakıştırmayı önce kendi yaptı, sonra da bizlere mal etti örneğin Türkiye Cumhuriyeti’ni siz bakkal dükkan mı zannediyorsunuz diye. Hayır, biz sizi bakkal dükkanı zannediyoruz. Bir bakkal dükkanında olması gereken ciddiyetten yoksun hareket ettiğiniz için biz sizi muhatap kabul ediyoruz ama siz kendinizi yok etmeye öyle bir alıştınız ki, her şeyi doğrudan bir ayna gibi Türkiye’ye yansıtmak ve bu ülkede ele alınmış olması, bu ülkede çözülmüş olası gereken sorunlara işaret ettiğimiz her seferinde Türkiye’yi adres göstermektesiniz. Üstelik bunu kendi yandaşlarınıza da yapmaktasınız, sıklıkla duyuyoruz. Kendi yandaşlarınızdan gelen sübjektif taleplere yasalar çerçevesinde olumsuz yanıt vermeyi göze alamadığınız için, örneğin ne yapalım elimiz kolumuz bağlı Türkiye ile imzaladığımız protokol buna cevaz vermiyor diyorsunuz. Türkiye izin vermiyor diyorsunuz ve öylesine alıştınız ki Türkiye’ye havale etmeyi işleri bu Meclise de geldiğinizde Türkiye Enerji Bakanı TPIC’den alacan dedi kardeşim daha ne diye bu Kürsüden konuşma yapıyorsunuz.

Peki, siz niye duruyorsunuz o zaman?! Eğer siz üstesinden gelemediğiniz tüm sorunları, dahası kendi elinizle yarattığınız tüm sorunları çözmesi gereken makam olarak Türkiye Cumhuriyeti’ndeki makamları işaret edecekseniz size ne hacet! Çünkü taşıdığınız bir sıfat var. O sıfatın verdiği sorumluluk ve yetkiler var. Bunları kullanacaksınız ama o sorumluluk ve yetkiler sonucu ortaya çıkmış olması gereken çözümler ortaya çıkmayacak ve siz hala o sıfatı taşımaya devam edeceksiniz. Bunun bir izahı olmalı ve umarım bu izahı siz yaparsınız. Örneğin bu ülkede Kamu İhale Yasası hilafına iş yapma ısrarınızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ne kazandırdığını bize bir anlatmanız lazım. Kamu İhale Yasasının bertaraf edildiği her alanda bizim fahiş zarar iddiamız vardır, Elektrik Kurumu bunlardan biridir. Çok yakın temasınız olduğu için üzerinde çok fazla duracak değilim ama bir Toprak Ürünleri Kurumu var örneğin. Toprak Ürünleri Kurumunda da benzer bir tavır içerisinde hareket ediyorsunuz, rekabet koşullarını ortadan kaldırıyorsunuz, şeffaflıktan eser kalmıyor yürüttüğünüz süreçlerde ve ne idüğü belirsiz firmalar, ne idüğü belirsiz ticari unvanlar bir anda bu ülkenin temel tedarikçileri haline gelebiliyor. Örneğin hiç duymadığımız bir işletme Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun akaryakıt tedarikçisi haline gelebiliyor, daha önce sektörde herhangi bir faaliyetine tanıklık etmediğimiz bir işletme Toprak Ürünleri Kurumunun en birinci arpa tedarikçisi haline gelebiliyor ve üstelik yaptığımız değerlendirmelerde, elde edebildiğimiz belgelerde gördüğümüz üzere de ortada fahiş bir kamu kaynağı kaybı yaşanıyor.

 Şimdi yasaya uymamaya cesaret edecek, demokrasiye inanmış, hukuka inanmış sosyal adaleti gözeten bir siyasetçi çıkar ve der ki evet kardeşim ben bu Yasa hilafına iş yaptım ama ülkeme de şunu kazandırdım. Siz böyle bir şey söyleyemiyorsunuz. Siz sorduğumuz bütün sorulara kaçamak cevap veriyorsunuz, elde ettiğimiz belgeler bu kaçamak cevapların sebebinin ortada fahiş bir kayıp olduğunu gösteriyor ve bunların ne anlama geldiğini sorduğumuz, buna hakkınızın olmadığını söylediğimiz her seferde de Türkiye’ye bir çıkış kapısı gösteriyorsunuz.

Örneğin baca filtresi takılacak ve bu ülkedeki mevzuata aykırı, an itibarıyla aykırı yakıt bu ülkeye gelecek diyorsunuz ısrarlı bir biçimde. İyi de o baca filtresi takılmış olduğu halde bu ülkede örneğin özel sektörün ürettiği enerji, AKSA’da üretilen enerji bacadan geçen bir yakıtla elde ediliyor bunun farkında mısınız? Bu ülkede mevzuatın adı büyük yakma tesislerinden kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonların Sınırlandırılması Tüzüğüdür ve az önce değerli dostum Salahi Şahiner’e Sayın Erhan Arıklı’nın verdiği cevapta, sadece kükürtten bahsedildiğini ifade etmiştir. Hayır, sadece kükürtten bahsetmiyor. Kükürtle birlikte o emisyon içerisinde bulunabilecek maksimum değerlere işaret ediliyor.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Yasa öyle mi diyor?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Evet aynen öyle diyor. Baktınız mı?

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Siz baktınız mı?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Evet, baktığım için söylüyorum. Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonların Sonlandırılması Tüzüğünde sadece kükürtten bahsetmiyor. Kükürtle birlikte azot bileşenlerinden ve diğerlerinden bahis…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Onların oranları var mı?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Evet, vardır. Evet, vardır maksimum değerler vardır. Çünkü büyük yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği sadece kükürt içeriğinden kaynaklanmıyor. Bu konuya yakın temasım vardır. Çünkü büyük yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin, Hava Kirletici Emisyonların Sınırlandırılması Tüzüğüne bağlı olarak bu ülkede yüzde 1’den fazla kükürt içeriği olan yakıtın kullanılmasını yasaklayan Bakan benim 2016 yılında. Dolayısıyla bu konuya sadece ilgi göstermiyorum. Bu konu ile ilgili icrai faaliyeti ve kararı olan bir eski Bakan sıfatıyla da konuşuyorum.

 Evet, bu ülkede yüzde 3 kükürtü yasaklayan kişi benim. Bu mevzuat gereği. Çünkü bu mevzuat miyadlı bir mevzuattı. Belli bir vade içerisinde sınır değerleri aşağıya çeken bir mevzuattı. Hasbelkader benim görevde bulunduğum dönemde yüzde 1 kükürtün kullanılma zorunluluğu hasıl olmuştu takvim itibarıyla ve ben sizin yaptığınız gibi yürürlükteki bir mevzuatın yürürlüğünü ertelemek yerine, gereğini yerine getirmeyi tercih etmiştim, yıl 2016. Dolayısıyla hem yasayı yerine getirmeyeceksiniz, hem yasadan kaynaklanan yetkilerinizi kullanmayacaksınız veya o yetkileri aşarak hareket etmeye kalkışacaksınız. Ondan sonra da en büyük vatansever siz olacaksınız. En büyük halk dostu siz olacaksınız ama yaptığınız her türlü faaliyet devletin dilim dilim doğranması anlamına gelecek. Böyle bir düzen yok, böyle bir düzen yok. O nedenle benim konuşmamın başlığı yasaların yasıdır. Çünkü yürürlükteki mevzuata karşı içinde bulunduğunuz hoyrat tavır aynı zamanda mevzuat hazırlama konusunda ne kadar yeteneksiz ve kabiliyetsiz olduğunuzu da bana hatırlatıyor. Bu Meclisin komitelerinde şu anda hükümetten gelen hiçbir yasa tasarısı nitelikli çalışmalar değildir, çalakalemdir, uyduruktur, dil bilgisi bakımından da, hukuki bakımından da özensizdir ve dahası murat edilenle kaleme alınan arasında dağlar kadar fark vardır. Örneğin gerekçede ifade edilen ihtiyacı yasa maddelerine yansıtamayan bir yaklaşımla hazırlanan tasarılar vardır. Dolayısıyla Meclis komitelerinde sadece siyasi yaklaşım ortaya koyarak yasa çalışması yürütülmüyor şu anda. Hükümetin gönderdiği tasarılardan bahsediyorum. Aynı zamanda dilini de düzelten, aynı zamanda bu ülkedeki yasama teamüllerine uygun hale getirmek üzere de ekstra bir mesai harcanıyor. Dolayısıyla Meclisin verimliliğinden de eksiltiliyor.

 Şunu çok net ifade etmek gerekiyor. Bu ülkede yasalara uymayarak hareket edebilme ihtiyacını hissetmek demokrasiyle taban tabana zıt bir tavırdır ve bu tavrı en fazla sergileyenlerden biri de sizsiniz. İki örnek vermek istiyorum. Pandemi hastanesine akım bağlanması, elektrik bağlanması meselesi. Pandemi hastanesi inşaatı bu ülkede mevzuata uygun bir biçimde başlatılıp sonlandırılmadığı için hala emanet elektrikle çalışmaktadır. Biz bu konuda sizi mevzuata uygun hareket etmeye çağırdığımız için pandemi hastanesini istememekle suçlandık. Muhtemelen cevabi konuşmanızda benzer ifadeler kullanacaksınız eğer lütfeder cevaplarsanız.

 Şu anda bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti’nin kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimiyle, Türkiye Cumhuriyeti tarafından hem Meclis binası, hem de Cumhurbaşkanlığı binası olacak şekilde bir inşaat yürütülmektedir ama bu inşaatla ilgili de bu ülkedeki mevzuatın hiçbir gereği yerine getirilmemiştir, kaçak bir inşaat olarak devam etmektedir ve gelecekte her noktada yine benzer sorunlar yaşanacaktır. İrade bakımından sorgulanması gereken bir girişim olduğunu konuşmuyorum bile. Velev ki hepimiz oybirliğiyle, gönül birliğiyle bu ihtiyacı tespit ettik ve Türkiye’den de talep ettik. Vizesi olmayan, projesi öncelikle ruhsatlandırılmamış, vizesi olmayan, ruhsatı olmayan bir inşaatın devam ettirilmesi güvenlik sorunudur. Bu ülkedeki iş güvenliğiyle ilgili mevzuatın hiçe sayılmış olması anlamına gelir. Çünkü ruhsatsız bir bina her halükarda iş güvenliği bakımından sorunlu bir binadır. Müellifi ortada olmayan bir binadır. Yüklenicisi hiçbir mevzuata uyma yükümlülüğü olmadan hareket edebilecek bir açıklığa sahiptir ve günün sonunda bu binanın final approval dediğimiz inşaat bitiminden sonraki tasvip işlemi de yapılamayacaktır. Tasvip işlemi yapılmamış bir binaya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu mevcut yasal düzenleme içerisinden kalıcı elektrik bağlayamaz. O gün geldiğinde Erhan Bey çok büyük olasılıkla yine her şeye karşı oldukları için bu Devlette hiçbir iş yürümüyor diyecek.

Siz yokken, sizin tavırlarınızdan yola çıkarak size bir benzetme yapmıştım teşbihte kusur olmaz derler, hükümetin acıların çocuğu demiştim. Çok şey başaracaksınız ama bir türlü elinizi kolunuzu bırakmıyorlar, paçanızdan çekiyorlar ve izin vermiyorlar tavrıyla hareket ediyorsunuz. Peki, sorarım size bu inşaat kamuoyundaki tüm negatif tutuma rağmen illa ki yapılacaksaydı mevzuata uygun bir biçimde ilerletilmesinin önünde nasıl bir engel vardı? Bu Devletin kurumlarının kendi yetkileri çerçevesinde bu konuyu ele alıp, sıralı işlemleri gerçekleştirmelerinin size nasıl bir zararı vardı? Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu Kürsüden açıklanan bir hediye olduğu için, bu hediye verene karşı bir saygısızlık mı olurdu sizin için ki böylesine yok, kendinizi yok eden ve teslimiyetçi bir tavırla hareket ediyorsunuz? Bu ülkenin gerçeklerinin bu ülkede bir Saray inşaatına, bir Meclis inşaatına uygun olup olmadığına dair bu Meclisin bu konuda bir karar almaksızın, deyim yerinde ise ikbalden çıkmış bir binaya kavuşacak olmasının yakışıksızlığını falan geçiyorum, bu inşaatın mevzuata uygun bir biçimde başlatılıp, sonlandırılmasıyla ilgili nasıl bir sorun görüyorsunuz, aynen pandemi hastanesinde olduğu gibi? Biz pandemi hastanesi yapılması gerektiğini söyleyen ilk partiyiz. Bu ülkede sizler, şu anda Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar hastalıktan bihaberken, hastalığı öğrendikten sonra, “bize gelmez canım” derken, biz bu konuda hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen tarafta duruyorduk. Dolayısıyla bu konuda yapılmış olması gerekenlerin mevzuata uygun bir biçimde gerçekleştirilmesinin önünde bizce en küçük bir engel yoktur.

 Ve son olarak; bir teşbihe daha değinerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. O da Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Su Projesiyle alakalıdır. İhtiyaç duyduğunuz her seferde, gerçek olmadığını bildiğiniz halde CTP zaten Türkiye’den su gelmesine de karşıydı diyorsunuz. CTP bu ülkede Türkiye’den gelen suyun her birimizin musluğundan akmasını sağlayan anlaşmanın imzacısı olan bir partidir. Dolayısıyla sapla saman karışmamalı.

2010 yılında İrsen Küçük’ün, rahmetli İrsen Küçük’ün Başbakanlığı döneminde bütünü ile Türkiye Cumhuriyeti’ne ait yetki ve sorumluluklar çerçevesinde bu ülkeye gelmesine ilişkin bir anlaşmanın ürünü olan bu projede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi mevzuatı çerçevesinde, kendi egemenlik hakları dahilinde bu su ile ilgili iş ve işlemleri ve yükümlülükleri üstlenmesi konusunda, yerine getirmesi konusunda yapılmış anlaşmanın imzacısı dönemin Başbakanı Sayın Ömer Kalyoncu’dur. Dolayısıyla biz Devleti dilim dilim dilimleyerek yok edenlere inat, bu Devletin devlet gibi çalışmak zorunda olduğunu söylemeye devam edeceğiz ve devleti devlet yapan temel unsur Anayasası’dır ve o Anayasaya bağlı çıkarılmış yasalarıdır. Sizler bu Devletin üzerinde tepinmeye devam edebilirsiniz. Bunun size de, halka da bir faydası olmayacaktır. Çünkü tam da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda olduğu gibi mevzuata aykırı üstelik çok da beylik laflarla yapmaya çalıştığınız her şey hem elinize, hem ayağınıza, hem de yüzünüze bulaşmaya devam edecektir.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali.

Buyurun Sayın Bakan.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sevgili Erkut Şahali kendi dünyasından olaylara bakmaya devam ediyor, haklı olarak elbette öyle bakacak ama gönül isterdi ki geçen hafta ve bu hafta Meclis Kürsüsüne çıkan muhalefet milletvekilleri en azından bir cümle ile şu Güney’de katledilen, hapishanede katledilen Tansu Çıdam için de bir, iki kelam etsin ve Güney’i eleştirsin. Maalesef bu konuda hiçbir arkadaşımız bu konuda herhangi bir kelam etmedi. Bu konuda gerçekten üzüntü duyuyorum.

Gelelim yasaların yası meselesine sevgili Erkut Şahali. Bu ülkede sadece yasaların yası yok, Anayasanın da yası var, Anayasa da yas tutuyor. Sadece yasalar çiğnenmiyor, işimize geldiğinde Anayasayı da çiğniyoruz. Bunu sadece biz değil sizler de çiğnediniz, bizden öncekiler de çiğnedi. Yani mesela bugün Liman İşçileri Şirketiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz, öğreniyorum ki Liman İşçileri Şirketi Yasası zamanında çıkarken 75-76’lı yıllarda, Anayasa Mahkemesi bunu Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmiş. Buna rağmen o Liman İşçileri Şirketi 40-45 yıl orada sizin hükümette olduğunuz dönemler de dahil çalışmaya devam etmiş, Anayasanın amir hükmü olmasına rağmen ve yine Faiz Yasasıyla da ilgili Anayasanın amir hükmü olmasına rağmen bizden önceki hükümetler de bu konuda Faiz Yasası konusunda da hiçbir adım atmamış, biz de atmıyoruz. Onun için sadece bu ülkede yasalar yas tutmuyor, Anayasa da yas tutuyor.

Geçelim elektrik ihalesiyle ilgili yine bitmeyen senfoni zannediyorum daha uzun yıllar konuşmaya devam edeceğiz. Burada siz değil miydiniz 17 Dolar, 30 Dolar veren firma varken siz nasıl da kalkar 45 Dolara bu ihaleyi verirsiniz diyen?

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Yok.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Hayır burada Tufan Erhürman çıktı dedi ki, çağırırsınız o adamları konuşursunuz dersiniz ki, çünkü MİK en düşük teklifi verene vermek zorunda değil, diğerlerini de çağırır dedi, en azından bana bu izahatı yaptı, çağırır konuşursunuz ikna ederse.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – 25’in altındaki değerler konusunda görüşülür…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Neticede o 17 Dolar değil13 Dolar veren adamı da çağırdı MİK verdi, adam günün sonunda getiremedi ve o döneme kadar bizleri yayılım ateşine tutanlar bir kişi çıkıp da yahu doğruymuş demedi. Şimdi gelelim CTP’nin istemezük tavrına. Doğrudur CTP’nin istedikleri var istemedikleri var. İstemediklerini kılıfına uydurarak istemediğini söylüyor. Yani mesela kabloyla elektrik 96 yılında bu ülkeye pekala gelebilirdi Türkiye o zaman ENSOE ile görüşmemişti. Bu konu Türkiye Cumhuriyeti’nden gündeme getirildiğinde sizin atadığınız sevgili İsmet Akim Google’a girin bakın 95-96 ne ise, İsmet Akim çıktı dedi ki…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – 96 dediniz?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Tarihe bakın orada var. İsmet Akim dedi ki, ben buna karşıyım dedi. Güney’den isvici çevirip almak varken ne gerek var dedi Türkiye’den alalım bunu? Lütfen Google’ya girin bakın. Su meselesinde ne kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Pandemi Hastanesi çok acil yapılması gereken bizim mevzuatımız MİK Kanunlarına tabi olamayacak kadar ciddi şekilde acil bir yapımı gerektiren bir konu, siz diyorsunuz ki; ihaleye çıkın. Yahu kardeşim mümkün mü? Uluslararası ihaleye çıkmak için bir aylık zaman istiyor. Biz 100 günde bu hastaneyi bitirmek zorundayız. Hayır illa ihaleye çıkacaksınız, hala hayır burada mimarlar çizecek, yerli elektrik mühendisleri vesaire, vesaire. Doğrudur hala daha elektrik mühendisleri o projeyi onaylamadı. Onaylamadığı için de geçici akım kullanıyoruz. Bu bizim için bir ayıptır. Şimdi burada yerleşke yasalara uygun mu değil mi, müellifi burada mı vesaire. Sevgili belediye başkanına sürekli baskı yapılıyor. Geçen gün bize yazı geldi, neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Gayet basit Fasıl 96’ya 25 bize bu hakkı veriyor. Fasıl 96’ya 25 diyor ki; Yollar ve Binalar Yasasının kuralları devlet ve herhangi bir devlet dairesine uygulanamaz. Bu kadar basit. Yani siz kalkar da burada hayır illa burada ruhsat alacaksınız belediyeden ruhsat almak zorundasınız vesaire. Ondan sonra da biz karşı çıkmıyoruz. Defalarca açıkladım, 3.8 Milyar Liralık bir proje, orada Lefkoşa’ya armağan edilecek yüzlerce dönüm yeşil alan, içinde oyun parkları var, spor salonları var, sergi salonları var, kaykay yoluna kadar düşünülmüş, o muazzam proje, ki bunun 3.8 Milyar Liranın nereden baksanız 3 Buçuk Milyar Lirası piyasaya düşecek, benim müteahhitlerim oradan faydalanacak, ona da ısrarla değişik şekillerde formüllerle karşı çıkıyorsunuz, engellemeye çalışıyorsunuz. Yapmayın bunu! Fasıl 96/25 ortadayken hala daha belediye başkanına baskı yapıyorsunuz niye gidip mühürlemiyorsunuz, elinize ne geçecek? 3 Buçuk Milyar Liranın bu piyasaya akmasına engel olarak elinize ne geçecek gerçekten merak ediyorum ve ben sordum, orada Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bittiğinde farzı mahal CTP’den birisi Cumhurbaşkanı olduğunda gidip orada görev yapmayacak mı? Orada Meclis binası bittiğinde CTP’li herhangi bir milletvekili ben orada görev yapmam mı diyeceksiniz? Lütfen bunu açıklayın dedim. Yani üzerinde tartışacağımız konular var, tartışmamamız gereken konular var. Netice itibarıyla muhalefet hakkınızı kullanıyorsunuz, eleştirmeye devam edeceksiniz. Biz de doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arıklı.

Söz mü, soru Sayın Şahali?

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Yok iki cümle.

BAŞKAN – Tamam buyurun, Beş dakikanız var.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben Erhan Beyden çok daha iyisini beklerdim. Yani bir kere pek çok mesnetsiz iddianız vardır. Biz kabloyla elektrik konusunda ilk günden beridir söylediğimizi söylemeye devam edeceğiz siz farklı söyleyebilirsiniz aynen su konusunda olduğu gibi. Size anımsatmak isterim 2010 yılında su meselesi gündeme geldiğinde yavru vatandaki kardeşlerimize helal olsun diye başlamıştı, şu anda ne noktadayız, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne boruyla getirdiği suyu ihraç etmektedir. Tam da olması gerekendir şikayetçi olduğum için değil. Çünkü iki devlet arasındaki ilişkiler tam da böyle tesis edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu o doğal kaynağı ihraç eder, biz de çok ihtiyaç duyduğumuz için ithal eder, parasını da öderiz, şu anda ilişki budur ama ilk başladığı gün anımsayınız, biz Kıbrıs’taki yavrularımızı da koruyacağız diye başlamıştı, sonra imzalanan anlaşmanın hiç de öyle olmadığını gördüğümüz noktada da demiştik ki, böyle anlaşma olmaz ve biz hükümette bulunduğumuz dönemlerde bu anlaşmanın olması gerektiği şekle bürünmesini sağladık, fiyat tarifesini belirleyen de Ulusal Birlik Partili bir Bakan oldu bizden sonra. Dolayısıyla hiç elektrik konusunda Türkiye’den ne gerek var Rum’dan şalteri indiririm, alırım gibi bir teşbih yapmayınız, yok böyle bir şey. Bunu bir kere ortaya koymak lazım, biz Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Avrupa enerji bütününden temin edilecek elektriğin bu ülkeye gelmesi konusunda son derece istekli olduk tek bir koşulla, o bütünden enerji ithal edebileceğimiz gibi sahip olduğumuz doğal avantajlar nedeniyle enerji ihracatı da yapabileceğimiz enterkonnekte bağlantının sağlanması koşuluyla. Yoksa burada kurulu özel bir işletmeye ait santralden enerji temin etmekle Türkiye’de kurulu bir santralden enerji temin etmek arasında bizim açımızdan bir fark yok ve bunun adı kabloyla bağlantı falan da değildir. Bu ülkede hem arz güvenliğinin, hem enerji güvenliğinin sağlanması koşuldur ve bu konuda da kamu tek hakim olmak durumundadır, bu bir.

İkincisi ve bence son derece önemli güncele dair, Fasıl 96’da kamuya dair sağlanmış olan muafiyetler harç bedellerinden ibarettir. Yoksa projesiz, ruhsatsız, vizesiz bina yapım yetkisi veren bir düzenleme değildir oradaki düzenleme. Lütfen karıştırmayınız ve manipüle etmeyiniz. Bu ülkeye sizin yerleşke diyerek süslediğiniz yatırımın yapılması belki konuşulabilirdi ama dile geldiği ve başladığı biçimiyle bu sürecin ilerlemesi hiç de yakışıklı olmamıştır, son derece yakışıksız olmuştur bu birincisi. İkincisi ve çok daha çarpıcı olanı da sizin Cumhurbaşkanlığı Sarayıyla Meclis binasını gizlemeye çalıştığınız o doğal ve peyzaj düzenlemesi içerisinde gezinirken aklıma Cumhuriyet Parkı geliyor örneğin veya aklıma Rahmetlik Denktaş’ın Anıt Mezarı geliyor örneğin. Yani o düzenlemeyi yaptığınız alanların hiçbir güvencesi yok, çünkü idame konusunda bu ülkede kat edilmesi gereken yığınla sorun var ve en önemlisi yurttaşın şu anda son derece ağır bir ekonomik yıkım altında ezildiği bir dönemde bu konuların konuşulması hepimiz için zül olmalıydı aslında ama değil. Çünkü, yaklaşım eğer itibardan tasarruf olmaz şeklinde ise gerçekten bu anlaşılması mümkün değildir bizim açımızdan, gerçekçi de değildir. Dolayısıyla siz istediğiniz gibi anlayabilirsiniz, istediğiniz gibi manipüle de edebilirsiniz meseleleri. Biz gerçekçi olmaya ve gerçekler üzerinden hareket etmeye devam edeceğiz. Anayasayı evet ağlatıyorsunuz, en başta söyledim ya devletin nitelikleri arasında laiklik kelimesinin de altını çizerek, örneğin bu konuda maliyeti hiç olmayan bir konu, herhangi bir adım atıldığına dair bir açıklamayı biz duymadık? Yaptınız ve biz duymadık? Bu ülkede Başbakanlık Denetleme Kurulu diye bir kurumun son derece önem addedilen bir kurulun başındaki kişi denetlenmesi gereken bir tavır sergiliyor. Bu ifşa olmuş bir tavırdır ve göğsünü gere gere evet ben bu tavır içerisinde olmaya devam edeceğim diyor. Sadece birinci madde değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği noktada alenen bir meydan okuma varken bu konuya sessiz kalan hükümet makamlarının dönüp de 1996’da o olduydu, 2006’da da bu vardı, 2016’da şuydu diye izahat vermeye çalışması bizce hiç de gerçekçi değil. Doğrusunu isterseniz dürüst de değilim.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Son bir cevap vermeme müsaade eder misiniz?

BAŞKAN – Yerinizden buyurun.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Muhatap olayım o zaman.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Şimdi sevgili Şahali az önce tartıştığımız konu, sizin döneminizde geçen Bakanlar Kurulu Kararı şurada okuyorum; 20/1/2016 tarihi hükümetteydiniz.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Kabinedeydim.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Kabinedeydiniz. Hatta sorumluydunuz. Orada ikinci madde, 20 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemizde Elektrik Santrallerinde kullanmak amacıyla ağırlıkça yüzde 1’den fazla kükürt içeren fueloil’in ithal edilmesinin yasaklanması. Üç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA firmasına ödeyeceği yakıt bedelinin falan. Burda nerde yazıyor diğer değerler? Yasa, yasada da yok.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Erhan Bey yasa, Çevre Yasası tahtında çıkarılmış büyük yakma tesislerinde emisyon değerlerinin sınırlandırılmasına ilişkin hüküm kararı.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ama burda gördüğünüz gibi sadece kaldırdığınız bir…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Çünkü o tüzük vadelendirilmiş bir tüzüktü ve o gün itibariyle gündeme gelen şey kükürt oranıydı. Dolayısıyla size mevzuatın ismini söylüyorum. Çevre Yasası tahtında çıkarılmış büyük yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonun sınırlandırılmasına ilişkin tüzüktür. Orda diğer değerleri de görebilirsiniz. Tabletimde vardır onları ben size gösterebilirim.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Su fiyatları ile ilgili niçin bize hediye edilmedi dediniz o manada…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Hayır öyle bir şey söylemedim.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ne dediniz peki onunla ilgili?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Hediye edilecek diye başlayan yatırım günün sonunda sadece suyun değil, yatırımın bedelinin de hesaplandığı bir formülle ihracata dönüştü. Çok doğru oldu. Bakınız çok doğru olduğunu söylüyorum. Olması gereken oydu.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Sizin döneminizde 2.30 Liraydı hala daha 2.30 Lira ki elektrik parasını bile karşılamıyor. Buna rağmen ona herhangi bir zam falan yapılmadı. Gelelim Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanının durumuna. Bu ülkede memurların mesai saatlerine ne kadar uyduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün yaptırım çabalarımıza rağmen memurların işe gidiş ve dönüş saatleri, parmak izi cihazlarına rağmen yine de memurlar mesai saatlerine uymuyor. Niye bu konuda ısrarla yani mesela ilgili şahıs bir saat, iki saat, üç saat hatta o gün işe gelmeseydi bu sizin için dert olmayacaktı da ilgili şahsın herhangi bir yere kendi deyimiyle vaaz dinlemeye gitmesi dert oluyor. Ben bunu gerçekten anlamakta güçlük…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – O değil ki dert. Siz söylediklerinin farkında değil misiniz?

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Nedir mesele öyleyse?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yani bu ülkede Din Eğitimine, eğitimde din görevlilerinin kullanılmasına dair verdiği fetvalar sizi rahatsız etmiyorsa bu Anayasa’da Anayasa tahtında görev yapması gereken bir Bakan olarak ve sadece…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Gerçekten bu konuyu sizinle özel olarak tartışmak isterim.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Hiç benimle tartışmayın. Benimle tartışmayın. Ben kamuoyuna açıklanmış bilgileri aktarıyorum. Siz belki yakalayamadınız. Dolayısıyla bu konuda devam eden…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Din eğitimi yetersizdir tabii elbette. Ben de ayni fikirdeyim.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Şimdi Anayasayı ağlatmaya başlayacaksınız birazdan. İsterseniz burda keselim.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Anayasanın amir hükmü yerine gelmiyor. Anayasanın amir hükmüne göre…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Din eğitimi…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Din eğitimi devletin gözetimi altında yapılır.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Gözetimi değil sadece.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İlkokullarda hala daha bu dersi verecek öğretmen yoktur. Neyse teşekkür ederim.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Erhan Bey şimdi bütün meseleleri hallettik, eğer buysa sabaha kadar konuşurum.

 BAŞKAN – Siz Sayın Şahali toparlayın lütfen.

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ben bu üst düzey kamu görevlisinin Kamu Görevlileri Yasasına muhalefet ettiğini söyledim. Bu muhalefetin sadece yasaya değil, ayni zamanda Anayasanın…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Fikrini beyan ettiği için mi?

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Hayır fikrini beyan ettiği için değil, buna dair eylem de ortaya koyduğu için. Dolayısıyla karıştırmayınız. Ve dahası bu ülkede mesai saatlerine sadakat konusundaki yetki sizdedir bende değil. Ben yetkili olduğum zamanlardan sorumluyum.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Sizin döneminizde dahi…

 ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ben yetkili olduğum zamanlardan sorumluyum. Eğer ortada bir şikayet varsa ve tespitiniz buysa gereğini yapma gibi bir yükümlülüğünüz vardır. Mevzuat size emreder, bana emretmez. Mesele bundan ibarettir. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali. Evet, şimdi son konuşmacıya geçiyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

7.11.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 8 Kasım 2022 tarihli 12’nci 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 – Buyurun Sayın Uluçay.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; yine gündem dışı konuşmalarda elbette çarşının, ekonominin ve bunlarla ilgili sorumluluk taşıyan siyasetin hangi noktada olduğunu bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil, Akdeniz ülkelerinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve doğal olarak dünyanın önemli bir kısmında ekonomi boğuşmaktadır, ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu kapsamda baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu ekonomik sıkıntılarla boğuşurken insanlarımız, üreticilerimiz, halkımız elbette ortaya bir vizyon konularak bu vizyon çerçevesinde eldeki olanaklar çerçevesinde ülke ekonomisinin önünü aşmak zorundadır, sorunları aşmak zorundadır ve yakın geleceğe ekonominin biraz daha gelir yaratıcı unsurlarının ön plana çıkacağı bir açılıma ihtiyaç vardır. Çeşitli konuşmalar çerçevesinde birtakım önerilerimizi de buradan paylaştık ve gündeme getirdik.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çarşının yaşamakta olduğu sıkıntıları, fiyatlardaki dengesizliği ve enflasyon oranlarının yüksekliği karşısında hane halkının hepimizin yaşamakta olduğumuz acizliği her gün görüyoruz. Fiyatlardaki dengesizlik devam ediyor, Ekim ayının enflasyon verileri açıklandı. Ancak Kasım ayındayız şu an raflardaki ürünlerin fiyat hareketleri ve önlenemez bir şekilde yukarıya doğru çıkışlarıyla alakalı hareketliliklerini hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bugün yine basında yer alan örneğin dana etinin son bir yıllık fiyat artışı yüzde 128.14. Ülkedeki enflasyon yüzde 120 açıklanan İstatistik Dairesi tarafından. Küsuratını söylemiyorum. Gıda enflasyonu yıllık yüzde 130, yine küsuratını söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 85, değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti’nde asgari ücret son yapılan düzenlemeyle 5 Bin 500 TL net. Bizde ise 8 Bin 600 TL. Türkiye Cumhuriyeti’nde şu an asgari ücretin 8 Bin TL’ye çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar yapılıyor. Diyeceksiniz ki önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nde seçim var, ondan dolayıdır. Orada da artan oranda devlet kaynaklarının seçim nedeniyle halka dağıtılması ve dolayısıyla seçim ekonomisinin hakim kılınması öngörülüyor. Ancak bu Türkiye Cumhuriyeti’nde bu şekilde devam ediyor olsa ve edecek olsa bile bugünlerde asgari ücretin 8 Bin TL’ye çıkarılacak veya 7 Bin 500, 8 Bin TL arası olmasının öngörülüyor olması bile önümüzdeki dönemde Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de ekonomide yaşanacak olan sıkıntılar karşısında ne kadar daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağının göstergesidir. Dolayısıyla asgari ücretin 8 Bin 600 olan ülkemizde de mutlaka ele alınması gerekiyor ve tekrardan düzenlenmesi gerekiyor. Neden? Çünkü dün açıklandı. Açlık sınırı 10 Bin 600 TL. Şu anki asgari ücretle arasındaki fark 2 Bin TL. Yani açlık sınırının 2 Bin TL altında kalıyor asgari ücret. 10 ayda asgari ücretlinin kaybı yüzde 40’ı buldu. Değerli arkadaşlar, raflardaki fiyat hareketliliği durmuyor, devam ediyor, dolayısıyla ülkenin yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılarının çözümüyle alakalı vizyonel bir adım atmak yerine 2023’ü bıraktım, 2022’de son iki ayında yaşanan sıkıntıları hane halkının yaşamakta olduklarını bir adım bile atarak rahatlatmak anlamında adım atılması elzemdir. Hellim yıllık yüzde 165 değerli arkadaşlar, yoğurt yıllık yüzde 134. Değerli arkadaşlar elektriğin ücreti konusunda daha önce buralardan konuştuk. Elektriğin ülkemizdeki elektrik tüketiminin önümüzdeki yıl yani 2023 yılında ücretlendirilmesine dönük hangi vizyonda hareket edeceğimize dair büyük bir merakla 2023 Bütçe verilerini buralardan yine tartışacağız, o günleri bekliyorum ve esas o günlerde üreticilerin girdi maliyetlerinin desteklenmesi açısından bir artı elde edip etmeyeceğine dair bir vizyonun ülke ekonomisinin daha ileri noktalara taşınabilmesi için bir vizyonun taşınıp taşınmadığını o günlerde tartışacağız. Ancak şunu hatırlatmak isterim. Bugün basında yer alan haberlerde Güney Kıbrıs’ta yakıt bedelinden, yakıt bedelindeki azalmadan dolayı bu ay yüzde 1 buçuk elektrik ücretlerinin düşmesi gündemde. Geçen ay yine petrol fiyatlarının bağlantısından, petrol fiyatlarının düşmesiyle alakalı bağlantıdan dolayı yüzde 5 elektrik ücretlerinin düştüğüne dair haberler var bugün bizim gazetelerimizde.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz bu sıkıntıları yaşamaktadır. Ekonomide yaşanan bu sıkıntıların çözümüne dair adımlar atılması beklenilirken biz hala daha elektrik konusunda süreklilik arz edecek bir yapıya sahip olup olmadığımızı veya olup olmayacağımızı tartışıyoruz. Yakıt temini konusunda veya elektrik üretiminde girdi maliyetlerini destekleyebilme ve dolayısıyla elektriğin üreticiler hane halkı tarafından daha uygun koşullarda tüketilmesi açısından. Bunun yanı sıra ülkemizin alternatif enerji kaynaklarından yararlanabileceğini sadece biz söylemiyoruz dünya da söylüyor ve ülkemizin alternatif enerji kaynaklarının yani güneş enerjisinden elektrik temini konusunun yakın bir zaman diliminde Avrupa Birliği Projesi kapsamında da ele alındığını hepimiz biliyoruz. Buralardan da bunu paylaştık. Geçen hafta da söylemiştim. Avrupa Birliğinden gelen bir yetkilinin verdiği bir röportajdan orda belirtilen bir haberden dolayı tutanakları da okudum. Maalesef değerli arkadaşlar Avrupa Birliğinin finanse etme noktasında ön çalışmasını yapmakta olduğu proje bazlı hazırlık yapmakta olduğu Ada’da hem Güney Kıbrıs’ı hem Kuzey Kıbrıs’ı ilgilendirecek olan bu konudaki yatırımın bugüne kadar somut olarak halen daha somut olarak projelendirilmiş değil. Bu noktada olmamasının nedeni değerli arkadaşlar maalesef bizim yetkililerimiz Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği ile ayni masada oturup bu konuyu konuşmak istemiyor. Değerli arkadaşlar böylesi bir yatırım elbette Güney Kıbrıs yetkilileriyle, Kuzey Kıbrıs yetkilileriyle ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle masada ele alınacaktır. Ama finanse edecek olan Avrupa Birliği olduğu için Avrupa Birliğinin de bu masada olması kadar doğal bir sonuç tartışılamaz bile diye düşünüyorum. O yüzden Avrupa Birliği bu masada olmasın demek benim anladığım lisanda bizim bu projeye ihtiyacımız yoktur der. Bizim böyle bir projeyi konuşmaya da ihtiyacımız yok der demektir. Değerli arkadaşlar bu proje gündeme geldiğinde sanırım üç, dört ay önceydi. Yine bu Kürsüden şu uyarıyı yapmıştım. Elbette uluslararası ilişkilerde Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının en olabilecek en iyi çıkarlarının korunması noktasında hareket etmek hepimizin boynunun borcudur. Ama bu ülkenin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yararına olabilecek ekonomik açılımların gündeme getirilmesi de Kıbrıs Türk halkının hak ettiği bir husustur değerli arkadaşlar. Aynen Kıbrıslı Rumların hak ettiği kadar biz de bunu hak ediyoruz. Neden bunu zorlamıyoruz? Neden bunlar üzerinde kafa yormuyoruz? Ve bakıyorum Avrupa Birliği ile aynı masada oturup bunu tartışmayalım diyoruz. Güney Kıbrıs yetkilileri olsun Kuzey Kıbrıs yetkilileri olsun Birleşmiş Milletlerin temsilcileri olsun bize yeterlidir. Peki, bunu bu Projeyi kim finanse edecek? Avrupa Birliği. Kim ön çalışmasını yapacak? Avrupa Birliği. Avrupa Birliğinin yetkilisi olmadan ben bu konuyu konuşmam diyorsanız o zaman ben bu ülkeye böyle bir yatırımı öngörmüyorum diyorsunuz açık açık. Peki bu ne getirebilir değerli arkadaşlar, bu halen yaşamakta olduğumuz ve belli bir süre daha yaşamaya mecbur kalacağımız çünkü uluslararası piyasalarda enerjide yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz elektrik temini konusunda girdi maliyetleri açısından esas faktör olan işletmelerin, işleyişi ile ilgili malların üretilmesiyle ilgili yaşayacağımız sıkıntı ortadadır. Bunun önüne geçmek de mümkün değil. Neden geçilemediğini de dün zaten buralardan tartışılmıştı. Halen daha önümüzdeki dönem nasıl bununla boğuşacağız diye net bir tablo da oluşmuş değil. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik varken Adaya güneş enerjisi konusunda yatırım yapılması hem ekonomik açıdan, hem de ülke siyaseti açısından çok önemlidir değerli arkadaşlar. Ama biz neyle uğraşıyoruz ? Bakın, bu masada AB olmasın diyoruz. Siyaset bunu bize öngörüyor. E, siyaset Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde part time görev yapan bir akademisyenin işten çıkarılmasıyla uğraşıyor. Siyaset hademelerin sorunlarını çözmek yerine onların ortaya koyduğu talepleri göz ardı etmekle uğraşıyor. Değerli arkadaşlar, dün de bazı arkadaşlarla paylaştım burdan Kürsüden de söyleyeyim dün Genel Başkanımız Sayın Tufan Erhürman’ın hademelerin yaşamakta olduğu sıkıntıların çözümü ile ilgili öngördüğü modeli biz bu Mecliste yaptık. Sayın Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanı iken Mecliste görev yapan bu statüde görev yapan arkadaşlarımızın şirket değişikliğine rağmen Mecliste devam etmeleri hususunda Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yaptık ve bunu sağladık. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu yaşanmakta olan sıkıntıların çözümüne dair öneriler de varken bu önerileri hayata geçirmek yerine, bunlarla kafa yormak yerine, bunlarla uğraşmak yerine biz nelerle uğraşıyoruz biz değerli arkadaşlar olmayacak işlerle uğraşıyoruz.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha fazla uzatmak istemiyorum ama son bir konuya daha değineceğim. Sayın Eğitim Bakanına sordum geçen hafta dillendirmiştim Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyinin İngiltere’deki Türk okullarının durumu ile ilgili açıklaması vardı ve bu açıklamanın öğretmenlerimizi istiyoruz, orada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden destek istiyoruz. Bu desteğin gelmesiyle birlikte yıllarca on binlerce gencimizin, çocuğumuzun kültürüne sahip çıkabilmesi Türkçe dil öğrenimini geliştirebilmesi için katkı sağlamış olan bu insanların özverileriyle ortaya çıkan durumu buradan da desteklemek hepimizin boynunun borcudur. Sayın Bakan da bunu söyledi ve dedi ki on öğretmen yolluyoruz, biri hariç dokuzunun diyor vize sorununu çözemedik. Değerli arkadaşlar Temmuz ayından beri on öğretmenin birini gönderebildik diyor, dokuzunun vize problemini çözemedik diyor.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte esas anlatmak istediğim ülke ekonomisinin yaşamakta olduğu sıkıntıların çözümüne odaklanmak yerine siyasette Kıbrıs Türk halkının önünü açabilecek hamlelerin yapılması yerine maalesef günlük işlerle uğraşmak durumunda kalıyoruz ve onlarla da ilgili öngörülü hareket hattı oluşturamıyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne. Bir vize konusunu bile çözemiyorsak değerli arkadaşlar Temmuz’dan bugüne biz oradaki insanlarımıza nasıl katkı sağlayacağız? Nasıl oradaki insanlarımızın kültürlerini korumaları konusunda Türkçe dil bilgilerini geliştirebilmeleri konusunda Sayın Ersin Tatar gitti ziyarete oradan çağrı yapıyor gelin Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapın diyor. Eğer biz o insanlara bize ihtiyaçları olduğu zaman ve bizi çağırdıkları zaman elimizi uzatamazsak o insanlar değerli arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de ihtiyacı olduğu zaman ellerini uzatamayacaklar. O yüzden önümüzde duran süreçte gerek siyasette, gerek ekonomide, gerekse çarşının yaşamakta olduğu sıkıntıların çözümüne odaklanarak ama bu konuda gerçekten kafa yorarak sorunları çözmek için uğraşmak ve insanlarımızın satın alma gücünü artırmak yöneticilerimizin ve hepimizin boynunun borcudur. Biran önce bu işlere odaklanıp ülke ekonomisinin önünü açmak için 2023 yılına da girerken 2023 yılının da zorluklarını aşabilmek adına öngörülerimizi verileriyle birlikte, kaynaklarıyla birlikte ortaya koyup Kıbrıs Türk halkının sorunlarını çözmek ve Kıbrıs Türk halkının sorunlarını çözerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha ileri noktaya taşımak hepimizin boynunun borcudur diye düşünüyorum.

 Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Uluçay. Buyurun Sayın Arıklı.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet Sayın Teberrüken Uluçay’a çok teşekkür ediyorum güzel bir konuşmaydı. Hepimizin derdi olan enflasyon konusunu bizi nasıl etkilediğini gayet güzel anlattı. İnşallah enflasyonla mücadelede hep birlikte başarıya ulaşırız. Benim asıl cevap vermek istediğim konu bu ara bölgede kurulacak olan güneş enerji santrali ile alakalı olan konudur.

 Bu konu sevgili Uluçay benim Bakanlık dönemimde bizim tarafımızdan gündeme getirilmişti ve Avrupa Birliğine dedik ki bir güneş enerjisi tarlası kuralım bundan hem Güney Kıbrıs hem de biz faydalanalım. Avrupa Birliği o dönemde oldukça sıcak yaklaştı hatta Güzelyurt’ta bir bölge teklif ettik kendilerine. Tamam dediler. Daha sonra ben Bakanlıktan ayrıldıktan sonra konu biraz daha değişti, gelişerek değişti ve ara bölgeye kurulması yönünde mutabık kalındı.

Şimdi tabii Avrupa Birliği bunu yaparken başlangıçta bizim de eşit ortak gibi görüşürken daha sonra muhatap olarak Rumları aldı ve özellikle fizibilite raporunu hazırlayacak ekibinin Rum yetkili makamlarının olmasını öngördü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de şayet teknik ekipten kişiler gidecekse o ekibin içine dahil olmasın istedi. Yani muhatabımız Rum tarafıdır dedi. Biz de buna karşılık Cumhurbaşkanlığı dedi ki ne münasebet yani bu hakkaniyete dayalı bir muamele değil zaten bunun finansmanı Avrupa Birliğinin bize ayırmış olduğu paradan karşılanacak bir miktarı. Dolayısıyla bu hakkaniyete uygun bir davranış değil. Normalde iki tarafın oluşturacağı bir teknik heyetin bu fizibilite çalışması yönetmesi daha uygun olur ve Birleşmiş Milletlerin de bu işin içinde olması daha uygun olur denildi. Yani biz prensipte bu çalışmaya karşı çıkmadık bilakis bunu ortaya atan biziz. Hatta şimdi işte ara bölgeye konulacak ama ayakları ara bölgede olacak ama büyük kısmı Güney topraklarında olacak şekilde birtakım da proje çalışmaları eskiz çalışmalar var. Bu doğru bir yaklaşım değil sevgili Uluçay. Bizim tabii burda teknik sorunlarımız da var. Yani ben bunu dile getirdiğimde Bakanlığım döneminde o zaman bizim güneş enerjisi lisansı verdiğimiz oran yüzde 70, 70 megavattı şu anda zannediyorum 100 megavata ulaştı. Dolayısıyla oradan üreteceğimiz elektriği bizim normalde şu anda sisteme verme imkanımız yok. Ancak Güney Kıbrıs bunu alır ve bize normal şebekeden o enterkonnekte biliyorsunuz aramızda iki noktada enterkonnekte sistem var. Oradan verebilirlerse bunu kullanabiliriz. Aksi takdirde direkt bize vermelerinin hiçbir anlamı yok. O teknik sorunu da oturup iki taraf konuşup anlaşmamız lazım. Netice itibarıyla bu konuya değinmeniz de iyi oldu. Sizin vasıtanızla bunu da kamuoyunun gündemine getirmiş olalım. Bu projenin babası biziz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. İlk başlangıçta Güzelyurt’ta yapılacaktı Avrupa Birliği buna sıcak baktı ama daha sonra ara bölgeye kurulması yönünde karar ürettiler. Muhatabımız da Güney Kıbrıs’ın ilgili makamlarıdır. Türk tarafı isterse bu makamlara teknik adam versin denildi. Bu bizim kabul edeceğimiz bir olay değil. Müzakereler devam ediyor. Bitmiş değil. Onun için biraz sabırlı olalım zannediyorum Birleşmiş Milletler böyle güzel bir projenin hayata geçmesi için gereken gayreti ortaya koyarlar.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler Erhan Bey. Evet, bugün güncel konuşmalar tamamlanmıştır. Sayın milletvekilleri; şimdi yedinci Kısma Sorular Kısmına geçiyoruz. Sayın milletvekilleri; sözlü sorular bölümünde önceki birleşimlerde Kürsüden sorulan sözlü sorular yer almaktadır. İçtüzüğün 59’ncu maddesinin (12)’nci fıkrası uyarınca sözlü soru sorulan ilgili Bakana yanıt vermesi için on dakikayı aşmamak üzere söz verilecektir. Yanıttan sonra soru soran milletvekilinin beş dakikayı aşmayan bir süre söz hakkı bulunmaktadır.

Burada görebildiğim kadarıyla Merkez Bankasından Devrim Barçın’ın sormuş olduğu 10 Milyon Dolarlık Devlet Borçlanma Senedi vardı. Sayın Arıklı var içerde. Buna cevap verebilecek durumda olmadığınızı anlıyorum.

Sayın Biray Hamzaoğulları’nın İskele’deki Sağlık Merkeziyle ilgili bir sorusu vardı. Anlayabildiğim kadarıyla içerdeki Bakan Erhan Beyin bununla alakalı da bir bilgisi yok. Biray Hamzaoğulları’nın T İzinlerine ilişik bir sorusu vardı ama bununla alakalı da bir bilgi yok.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Yazılıya çevirirlerse biz yazılı cevap veririz.

BAŞKAN - Şu an maalesef ilgili sorularla sözlü sorularla ilgili Bakanlar içerde olmadığı için bu bölümü atlamak zorunda kalıyorum.

Buradan bir çağrı yapayım sizin vasıtanızla Sayın Erhan Arıklı, vekillerimizin hangi partiden olurlarsa olsun bu tip sorularına muhakkak ki cevap verilmesi kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemlidir. İlgili soruların hepsi de eminim kamuoyunun yakından takip ettiği ve Sayın Bakanların cevaplamasının hassasiyetle üzerinde durması önemli olan konulardır. Lütfen bunu kabinede iletiniz Meclisten kabineye böyle bir uyarıda bulunalım.

Şimdi Sözlü Soruya Dönüştürülen Yazılı Sorulara geçeceğim. Sayın Erkut Şahali’nin Polis Yakın Koruma Hizmetine ilişkin sorusu vardır. Aynı şekilde sizin cevap veremeyeceğinizi görüyorum bununla da alakalı olarak. Şahsınızla ilgili değil.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan İçişleri Bakanı bu konuda hazırlık yapıp gelecekti üçüncü haftadır bekliyoruz. Yazılı sorum sözlü soruya dönüştüğü hafta İçişleri Bakanı içerdeydi ve bir sonraki haftaya cevabını mutlaka sağlayacağını söylemişti. Üçüncü haftadır ben bekliyorum hala.

BAŞKAN -Evet, buradan da Sayın Arıklı vasıtasıyla Kabinedeki ilgili bakanlara ve bu konuyla alakalı olarak da özellikle İçişleri Bakanına talebimizi yineleyelim. Bu soruyla alakalı cevabı da vekiller halk adına elbette ki talep ediyor.

 İkinci sırada Sayın Ürün Solyalı’nın Özel Jet İzni olarak alakalı, soruşturmayla alakalı bir sorusu vardı. Bununla alakalı da yanılmıyorsam Sayın İçişleri Bakanı bilgi verecekti. Az önce Sayın Erkut Şahali’nin dediği çerçevede devam ediyorum.

 Üçüncü sırada Ercan Havaalanı İhale Şartnamesine ilişkin soru vardı.

 Dördüncü sırada da Asım Akansoy’un, Sayın Asım Akansoy’un sanal bahis sitelerine ilişkin sorusu vardı.

Tüm bu sorular sözlü soruya dönüştürülen, aslında vekillerimizin yazılı olarak sunduğu sorulardı. Hiçbir şekilde yazılı cevap alınamadı. Bugün itibariyle, haftaya tekrar gündeme gelecekler Sayın Arıklı. Lütfen bu soruları iletiniz kabineye. Bu bölümü geçiyorum.

Kürsüden sorulacak sözlü sorular bölümü vardır. herhangi bir sözlü sorusu olan var mıdır? Yoktur.

Gelecek Birleşimle ilgili son başlığa geçiyorum; Sayın milletvekilleri gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek. Ayrıca Meclis Web sayfamızda da yayınlanacaktır.

Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış Saati: 14:31)

DÖNEM:X YIL:2

CUMHURİYET MECLİSİ

12’nci Birleşim

8 Kasım 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: |
|  |
| A. SÖZLÜ SORULAR: |
|  |
| 1. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, KKTC Merkez Bankası Tarafından 10 Milyon Dolar ve 12 Milyon Euro Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:4/2/2022) |
|  |
| 2. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, Yenierenköy Sağlık Merkezinde Bulunan Laboratuvar Aletlerinin Akıbetine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:5/2/2022) |
|  |
| 3. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:6/2/2022) |
|  |
| B. SÖZLÜ SORUYA DÖNÜŞTÜRÜLEN YAZILI SORULAR: |
|  |
| (1) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:5/1/2022) |
|  |
| (2) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli “Özel Jet İzni” Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:6/1/2022) |
|  |
| (3) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:7/1/2022) |
|  |
| (4) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:8/1/2022) |
|  |
| C. Bu Bölümde Sözlü Sorusu olanlar Sorularını Kürsüden sorabileceklerdir. |
| VII. SORULAR: |
|  |
| A. SÖZLÜ SORULAR: |
|  |
| 1. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, KKTC Merkez Bankası Tarafından 10 Milyon Dolar ve 12 Milyon Euro Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:4/2/2022) |
|  |
| 2. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, Yenierenköy Sağlık Merkezinde Bulunan Laboratuvar Aletlerinin Akıbetine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:5/2/2022) |
|  |
| 3. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:6/2/2022) |
|  |
| B. SÖZLÜ SORUYA DÖNÜŞTÜRÜLEN YAZILI SORULAR: |
|  |
| (1) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:5/1/2022) |
|  |
| (2) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli “Özel Jet İzni” Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:6/1/2022) |
|  |
| (3) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:7/1/2022) |
|  |
| (4) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:8/1/2022) |
|  |
| C. Bu Bölümde Sözlü Sorusu olanlar Sorularını Kürsüden sorabileceklerdir. |

Kontrol:M.Ö