|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2023/2 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



 27’nci Birleşim

24 Ocak 2023, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 3 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
|  | A) | GÜNCEL KONUŞMALAR |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Vergide Adaletsizlik” ile İlgili Güncel Konuşması.* Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ın Yanıtı.
 | 4 |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili, Sayın Filiz Besim’in “Aşı Sorunu ve Derinleşen İlaç Krizi” ile İlgili Güncel Konuşması.* Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın Yanıtı.
* Sayın Filiz Besim’in Açıklayıcı Konuşması.
 | 8 |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Halkın Sinir Uçlarıyla Oynamak” ile İlgili Güncel Konuşması. | 18 |
|  |  | 4. | Bağımsız Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Çevre Politikalarındaki Tutarsızlıklar ve Aksaklıklar” ile İlgili Güncel Konuşması. | 23 |
|  |  | 5. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ile İlgili Güncel Konuşması.* Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı.
 | 26 |
|  |  | 6. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ceyhun Birinci’nin “Son Siyasi Gelişmeler ve Sağlıktaki Sorunlar” ile İlgili Güncel Konuşması. | 30 |
|  |  | 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” ile İlgili Güncel Konuşması. | 34 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK |
| YASA ÖNERİLERİ: |
|  1. | Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özdemir Berova, Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Sayın Talip Atalay’ın birlikte sunmuş oldukları, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:18/2/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:24.1.2023) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Başbakanlığa) (Halkın Bilgisine) |
| DANIŞMA KURULU KARARLARI: |
|  2. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Gelecek Birleşimine İlişkin Kararı (D.K.No:31/2/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:23.1.2023) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 12.30)

BAŞKAN : Zorlu TÖRE

KATİP : Hasan KÜÇÜK

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılının, 27’inci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip, yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

 KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın Milletvekilleri; bu kısımda Onaya ve Bilgiye Sunuş işlemleri vardır. Ancak herhangi bir sunuş işlemi olmadığından gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Sayın Milletvekilleri; şimdi beşinci kısım Güncel Konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 13 güncel konuşma vardır.

 Birinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Vergide Adaletsizlik” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip, istemi okuyun.

 KATİP –

24.01.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin 24 Ocak 2023 tarihli 27’nci Birleşiminde “Vergide Adaletsizlikler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Devrim BARÇIN

CTP Lefkoşa Milletvekili

 BAŞKAN – Sayın Devrim Barçın, buyurun Kürsüye hitap edin Yüce Meclisimize.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Sayın Milletvekilleri, değerli halkımız; bugünkü konu başlığım “Vergide Adaletsizlik.” Şu anda gerek kamuda gerekse özelde çalışan tüm ücretli, 100 Binden fazla insanı ilgilendiren bir husus vergi konusu. Bugün oldu ayın 24’ü, Maliye Bakanlığında maaşlar kapanacak, özel sektörde muhasipler maaş bordrosu hazırlayacak, ödeme talimatları verilecek. Ancak henüz Hükümetin vergi muafiyetleriyle ilgili düzenlemeleri

Bakanlar Kurulundan geçirilip Resmi Gazetede yayınlanmadı. Bu konuda artık başta Maliye Bakanı olmak üzere bu Kürsüye çıkıp vergiyle ilgili yapılacak olan düzenlemeleri bu toplumla paylaşması büyük önem arz ediyor. İnsanlarda bir panik havası var. Verilen hayat pahalılığının veya asgari ücretin bu vergi düzenlemesi olmaması durumunda ciddi anlamda vergi ödeyeceği bir durum ortaya çıkacak. Bu yüzden Hükümetin bu konuda açıklama yapması gerekiyor acilen. Bakın size şöyle birkaç rakam vereyim. Bildiğiniz gibi vergi matrahlarıyla ilgili son düzenleme Cumhuriyetçi Türk Partisi döneminde 2019’da yapıldı. Sonrasında ise vergi matrahlarında bir düzenleme Ulusal Birlik Partili Maliye Bakanları bugüne kadar hiçbir düzenleme yapmadığı için insanların maaşlarından vergiye ödedikleri miktar her yıl katlanarak arttı. 2019’da Cumhuriyetçi Türk Partisi Başbakanlığında Bakanlar Kurulundan geçirilen vergi düzenlemesinde ilk vergi dilimi asgari ücretin 1.59 katıydı. Bakın, asgari ücret 3 Bin 150 TL. İlk 5 Binlik dilim yüzde 10 vergiye giriyordu ve asgari ücretin ilk vergi dilimine oranı 1.59 asgari ücret idi. Şu anda Hükümetin basına yansıyan yaptığı çalışmalarda, ilk vergi diliminin 15 Bin TL olacağı söyleniyor. Biz de bunları Hükümet adına Başbakanın yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Gazetesinin manşetlerinde rakamlardan çıkarıyoruz ve eğer Hükümet ki Maliye Bakanı bu konuda bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Eğer ilk 15 Bine yüzde 10 alacaksa bu da bugün asgari ücretin 1.11 katıdır. Yani 2019’da Cumhuriyetçi Türk Partisinin yaptığı vergideki adaletin yanına bile yanaşamıyor. 2019’da ilk vergi dilimi 1.59 katı asgari ücretin. İkinci vergi dilimi 1.59’du. Üçüncü vergi dilimi 2.86 asgari ücret idi. 3.49 da asgari ücretin 3.49 katı da dördüncü vergi dilimiydi. Eğer gazetelerden öğrendiğimiz şekilde bugün Bakanlar Kurulundan 15 Bin ilk vergi dilimi, ikinci vergi dilimi 15 Bin. Üçüncü vergi dilimi 20 Bin. 30 Bin de dördüncü vergi dilimi geçirilirse az önce söylediğim gibi 3.49 katı asgari ücretin vergiye tabi geliri olan insanlar daha önce yüzde 37’e girerken Ulusal Birlik Partisinin yaptığı bu çalışmayla 2.21 katı vergiye girecek. Eğer Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Bakanlar Kurulunda en azından 2019’da CTP’nin yaptığı orana gelmek istiyorsa birinci vergi diliminin 21 Bin 528. İkinci vergi dilimi de 21 Bin 528. Üçüncü vergi dilimi 38 Bin 751. Dördüncü vergi dilimi 47 Bin 362 ve 129 Bin de yüzde 37’lik dilime girecek şekilde yapılması lazım. Şu anda yine bir kez daha söylüyorum. Benim elimde resmi bir veri yok gazete kupürlerinden edindiğimiz bilgilerle. Şu anda yeni işe başlayan bir öğretmen bu koltuklarda oturan vekillerle, en üst maaş alanlarla ayni vergi dilimine yüzde 37’e girecek. Dolayısıyla bunların vergide adalet çok kazanandan çok. Az kazanandan az kazanmayı gerektirir. Yeni işe başlayan bir kişinin barem skalasında en toptan maaş alan bir insanla ayni vergi dilimi olan yüzde 37’e girmesi vergide adaletsizliği doğurur. Bugün Güney Kıbrıs’ta 19 Bin 500 Euro’ya kadar yani 390 Bin TL’ye kadar geliri olanlar vergi vermemektedir.

Ama bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok daha altında bir orandır. Vergi konusu böyle. Diğer taraftan, Bakanlar Kurulu sosyal yardım alanlarla ilgili bir karar açıkladı. Gerçekten merak ediyorum, bu kararı üreten sosyal yardım alan insanlarımızla ilgili bu karar üretilirken hiç mi vicdanlar sızlamadı?...

Bakın ilk 28 Temmuz’da altı aylık hayat pahalılığı yüzde 56.76 iken, denildi ki biz sosyal yardım alanlara yüzde 50 artış veriyoruz. Hayat pahalılığının Türk Lirasından dolayı tavan yaptığı bir dönemde, hayat pahalılığı 56 iken 56.76 iken yüzde 50 verildi. Ama o da yetmedi, evet yılın sonunda gerçekleşen yüzde 94.51 hayat pahalılığı verilecek denildi ama nereye göre? Ocak 2022’de sosyal yardım alanların maaşlarına, Ocak maaşı dikkate alınarak. Ama bugün kamuda asgari ücrette her şeyde altı aylık verilen artış üzerine eklenerek doğan hayat pahalılığı eklenirken, Ulusal Birlik Partisi sosyal yardım alanlara bu birleşik hayat pahalılığı uygulamasını yapmayarak, bu insanları bir kez daha mağdur etmiştir. Dolayısıyla bu Bakanlar Kurulu Kararı, sosyal yardım alanlar için aynen kamuda olan aynen asgari ücrette uygulanan gibi artış yapılan, son ay olan Temmuz ayına göre aradaki enflasyon farkı Temmuzdaki sosyal yardım maaşına göre verilmeli ve sosyal yardım alanların alım gücü bir nebze olsun korunabilmelidir.

Evet bugün fazla konum yok. Bu konularda açıkçası sivil toplum da sendikalar da Hükümetle görüşüyor biliyorum ama artık Sayın Bakanın bu konuda çıkıp burada bir açıklama yapması lazım. Son çağrım da, çok açık ve net İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunadır. Bakın, 1 Sterlin 25 Ocak 2021’de yani bundan iki yıl önce 10.08 TL’ydi. İhtiyat Sandığında 200 Bin TL’si olan bir kişi, 19 Bin 841 Sterlin alabiliyordu iki yıl önce sandıkta parası 200 Bin olan. Oysa bugün sandıkta hani dün dediler ya iyi faiz veriyoruz, 300 Bin TL olan bir emekçi bugünkü kurla 12 Bin 847 Sterlin alabiliyor. Yani emekçinin İhtiyat Sandığındaki birikiminin alım gücü noktasında döviz kaybı iki yılda 7 Bin Sterlin’e varmıştır. İhtiyat Sandığı Yönetim Kuruluna ayrımsız sesleniyorum. Bugün sandığın birikimlerinin dün Bakan da ifade ettiği üzere, yarıdan fazlası dövizdir. Bugün fon yönetimi oturup, sandık yönetimi oturup hiçbir açık pozisyon da vermeyecek şekilde çünkü para reel anlamda dövizdedir. Derhal sandıkta birikimleri olanlara en azından birikimlerinin yarısını dövize çevirme imkanı vermek zorundadır. Bunu yapmadığı her geçen gün sandıkta biriken parası emekçinin erimektedir. Bakın bir kez daha söylüyorum, iki yıl önce yüzde 50 daha az parası olmasına rağmen sandıktaki bir kişi, 19 Bin 841 Sterlin alabiliyordu. Bugün yüzde 50 artış koyun 300 Bin TL, 12 Bin 847 Sterlin alıyor. Emekçinin birikimini ama bu farkı sandık cebe atıyor. Nerede kullanıyor? Bu sandığın tek amacı vardır, emekçinin birikimin alım gücünü koruyacak bir yönetim tarzıyla yönetilmeye. Bunun için yasa değişikliğine de gerek yok çünkü sandıkta iştirakçilerin parasının Türk Lirası mevduatta tutulacağı diye bir kural yoktur. Sandık Yönetim Kurulunun üreteceği basit bir kararla başvuruları açın ve bir an önce insanlara birikimlerinin yarısını, en azından döviz yapma imkanını verin. Bakın, bugün kamuda bile insanların emekli yaşı gelmemesine rağmen, yılını dolduran birçok kamu çalışanı emekliliğini veriyor. Neden? İki ay içinde zaten Maliyeden ikramiyemi alabileceğim, Türkiye’de bir seçim var, seçimden sonrası maf olacak döviz ben azından iki ayda birikimimi alayım ve döviz yapayım varsın emekli maaşı da almayım diyen noktaya getirdiniz bu ülkeyi. Hala daha Türk Lirası, Türk Lirası ısrarı Türk Lirasından yaşadığımız enflasyon farkını Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmeme ısrarınız, bu duruma getirdi kamu da çalışanları, en azından şu anda en büyük iştirakçisi özel sektör emekçisi olanların da paralarının yarısını dövizde tutabilme imkanını fon yönetim kurulunun kararını üretmesi, Bakana sunması ve Bakanlar Kurulundan geçirmesi yönünde bir karar alması gerekiyor aksi takdirde iki yıldaki 7 Bin Sterlinlik para uçtu kuş oldu ama sandık bu 7 bin Sterlini iştirakçiye TL verirken, kendisi döviz yapıp cebine attı. Cebine attı da yedi anlamında söylemiyorum, Devletin olan borçlarını ödememesinin finansörünü emekçinin oradaki birikimlerini, emekçiye yansıtmayarak kendine nemalandırdı, Devletten alacağının peşine düşmedi ve emekçinin birikimini iki yılda 7 Bin Sterlin eritti. Bu konuda aktüeryal dengede basit, bir karardır üreteceğiniz ama önemli olan niyettir de, niyetiniz çalışanları düşünmekse, bunu derhal yaparsınız, niyetiniz Devletin ödemediği borçları emekçiye finanse ettirmeyse ki yaptığınız bu hareket bunun göstergesidir, o zaman bunun bedelini de siz halka vermek zorundasınız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Bakan buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette her yıl olduğu gibi Ocak ayında matrah düzenlemeleri gözden geçirilme zamanıdır. Bu yılda bakanlığımız gerekli çalışmaları yaptı ve kısmetse de bugün bu konu Bakanlar Kurulunda görüşülüp değerlendirilecek. Tabii Bakanlar Kuruluna gitmeden önce de değerli arkadaşlar konuyla ilgili de bir halk içerisinde toplumsal uzlaşı aramak adına da, bundan önce iki kez sendikalarla bu konuda bir istişaremiz olmuştu, bugün de bir kez daha bir araya geleceğiz Bakanlar Kurulu öncesi ve son bir değerlendirme yapıp Bakanlar Kurulu gündeminde de bu konuyu ele alacağız. İnşallah bugün hem özel sektör hem kamu çalışanlarını ilgilendiren bu önemli konunun da neticesini almış olacağız değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Başbakanımızın konuyla ilgili bir ön çalışma ile ilgili bir bilgilendirmesi oldu, pek tabii Başbakanımızdır Hükümet adına gerekli açıklamaları, gerekli izahatları yapabilir. Henüz net olmayan yani Bakanlar Kurulundan geçmeyen ama kısmetse bugün geçecek olan çalışmaya göre de, aşağı yukarı kamu çalışanlarına nette maaşlarına yüzde 39 ile aşağı yukarı yüzde 50 arasında bir yansıması olacak maaşlarına, buradaki prensip, az maaş alandan az vergi alınmasıydı, çok maaş alandan da daha çok vergi alınması prensibine uymaya çalıştık, bunu da Başbakanımızdan Sayın Ünal Üstel’den almış olduğumuz direktif doğrultusunda bu şekilde bir çalışmanın sonuna geldik. Yaptığımız hesaplamalarda arkadaşlar bütçeyi de yaparken beklenti hayat pahalılığının daha da üzerinde bir hayat pahalılığı gelse de asgari ücretten herhangi bir gelir vergisi alınması görünmüyor. Eğer çok fazla beklentilerimizin çok fazla değil, çok çok fazla üzerinde hatta bütçemizi belki sarsacak oranda bir hayat pahalılığı gelirse ki bunu da Allah korusun böyle bir şeyin yaşanması eminim hiç kimse istemez, bu Mecliste ki kimse de istemez, o zaman geçen yıl yaptığımız gibi de gerekli bir düzenlemeyi yapabiliriz ama temennimiz bunun yaşanmamasıdır, ön görülerimizin de üzerinde tedbirli bir kişisel muafiyet koyarak, bundan da muaf olunacağı inancındayım, bunu da buradan belirtmek isterim.

Sosyal yardım alan vatandaşlarımızla ilgili sosyal yardım değerli arkadaşlar, yılda bir kez düzenlenen bir ödeme şekliydi ancak geçen yıl yüksek enflasyon da göz önünde bulundurarak Hükümetimiz yine Başbakanımızdan aldığımız direktif doğrultusunda, bir ikinci artışı yıl ortasında yapmıştır. Bununla birlikte yine Hükümetimizin Türkiye Cumhuriyeti ile yapmış olduğu ek protokolde de 47 Milyon bir kaynak ayrılarak yaklaşık 12 Bin civarında sosyal yardım alan ve engelli vatandaşımıza da yılın son üç ayında aylık ikişer bin TL gelecek şekilde yani toplamda da 6 Bin TL gelecek şekilde de bu vatandaşlarımıza ek bir de katkı sağlandığını belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi az sonra sendikacı arkadaşlarımızla bir araya gelerek, öğlen sonu da bu ivedi konu Bakanlar Kurulunda görüşülerek kısmetse bugün bir netice alınacaktır. Özette de söylediğim üzere yaklaşık net maaşlarımızda yüzde 39 kamu çalışanları için en üstte de yüzde 50 civarlarında bir artış söz konusudur bugünkü koşullarla değerli arkadaşlar. Benim bu hususta söyleyeceklerim bunlardır. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

İkinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili, Sayın Filiz Besim’in “Aşı Sorunu ve Derinleşen İlaç Krizi” konulu güncel konuşma istemi. Sayın Katip okuyunuz lütfen.

KATİP –

24.01.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ocak 2023 tarihli 27. Birleşiminde, “Aşı Sorunu ve Derinleşen İlaç Krizi” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum. İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Filiz Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin de bilgisinde aslında tanıklığında yaşanan çok ciddi bir sağlık krizi var ülkemizde, çok ciddi ilaç krizi, mevsimsel griplerin influenzanın, beta hemolitik streptokokun ve buna benzer birtakım virüslerin aslında çok ciddi girdabındayız. Konum elbette ki bu derinleşen sağlık sorunlarının yanında bu kadar büyük ciddi sıkıntılarımızın olması durumunda buna eklenen ve aslında ülkemizde çok da uzun yıllardır başarıyla uyguladığımız bir aşı krizi yaşandı geçtiğimiz hafta sağlık servislerimizde, çocuk doktorluğu yapan hekimlerimizde ve aslında aşı ihtiyacı olan tüm hastalarımızda, hasta demeyelim tüm çocuklarımızda ve insanlarımızda. 18 Ocak 2023 Sayılı bir yazı ile sanırım tüm sağlık merkezlerine bildirildi ki bundan sonra aşılar özel hekimlerde, çocukların özel hekimlerde yaptırmaları için çocuklara verilmeyecek, sadece Devlette yapılacak bir aşı takip sistemi kurulacak. Sayın Başkan, değerli vekiller; gerçekten de aşılama konusu ülkemizde çok ciddi başarıyla uygulanan, bununla hep övündüğümüz ve bu anlamda da hani dünyada aslında bir başarı öykümüzün olduğu bir konudur. Uzun yıllardır bu böyledir, özellikle 2016’dan beri pediatri kurumunun büyük çabalarıyla Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin de çalışmaları ile aşıların sadece Devlette değil, isterse insanlar, aileler gidip devlet eczanelerinden de alıp kendi özel hekimlerinde de yaptırması kararı alındı ki bu aslında çok ciddi boyutta insanları rahatlattı. Neden rahatlattı? Örneğin düşünün şu anda griplerin, influenzanın, bir sürü bulaşıcı hastalığın tam da merkezinde olduğumuz aylardayız ve aşı yaptıran çocuklar sağlıklı çocuklardır. Bu çocukları gidip de hastanelere, sağlık merkezlerine veya Devletin diğer hani hasta olup da tedavi bekleyen insanların yanına yollamak bize göre doğru bir karar değildir elbette ki Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemini kurabilir, bu kuracağı aşı takip sisteminde neden özel hekimler de olmasın, çok mu fazla hekimimiz vardır, çok mu fazla insan kaynağımızdır ki bunları biz tek bir çatı altında, bir takip sistemi altında toparlayamıyoruz? Zamanı değildir, ben toplum adına aslında bu kararın tekrardan gözden geçirilmesini talep ediyorum, bu sistemi en azından net bir şekilde kurana kadar paydaşlarla birlikte ortak bir zeminde, tüm çocuk hekimlerini de içine alacak şekilde bir aşı takip sistemini kurana kadar, aşı merkezlerini sağlıklı çocuklarımızın gideceği ayrı aşı merkezlerini ve bunlarla ilgili randevu sistemlerini organize ettikten sonra bir süre verirsiniz belki altı ay sonra dersiniz, dokuz ay sonra dersiniz, bir yıl sonra dersiniz ve sistemi kurup o zaman buna geçersiniz. Şu anda bu kadar çok sorunun olduğu Bulaşıcı Hastalıkların endemi durumunda ülkede yaşandığı ve de gerçekten birçok servisin bloke olduğu durumlarda hastane, poliklinik koridorlarının hasta insanlarla dolu olduğu bir ortamda ille de siz gideceksiniz, sağlıklı çocuğunuzu hastaneye götüreceksiniz ve orada aşı yaptıracaksınız demek insanlara açıkçası doğru bulmuyorum, bunu zamanlama olarak yanlış buluyorum, altyapısı yapılmadan, gerekli süre verilmeden alınmış bir karar olarak görüyorum, bunun diğer bir boyutu da bu sistemin içine girmek istemeyen yani sağlıklı çocuğunu hastaneye götürmek istemeyen, orada sağlık merkezindeki o dar koridorlarda hasta çocuklarla birlikte çocuğunu götürüp orada aşı yaptırmak istemeyen insanlar mecburen gidip özel eczanelerden bu aşıları alıp yaptırmak zorunda kalacaklar ki bu da bu ekonomik sıkıntı da, bu ekonomik dar boğazda çok büyük bir sıkıntıdır. Halka bu kadar sağlık sorunu ve bu kadar başka sorunlar varken yaşatılan diye düşünüyorum. Umarım ki bu aşı konusunu Sağlık Bakanlığı yeniden düşünür, daha organize bir şekilde önümüzdeki günlerde, daha bilimsel, daha çağdaş, daha kapsayıcı her kesimi kapsayan bir şekilde bir online otomasyon sistemi ile devreye koyar.

Onun dışında ikinci bahsetmek istediğim konu, gerçekten de çok ciddi şekilde gittikçe derinleşen bir ilaç krizi vardır, dün Sayın Bakan buradan bize bu sorunun nispeten çözüldüğünü ve çok yakın bir zamanda inşallah yarındır, o bir gündür bilemiyorum, bazı depoların ülkeye ilaç getirebileceğini söyledi. Bu sevindiricidir. Yani bunu sabırsızlıkla birçok hasta insan bekliyor. Çünkü şu anda sizler de benim gibi takip ediyorsunuz, hastalarla konuşuyorsunuz, gazete manşetlerinde takip ediyorsunuz, bir doktor hastasına ilaç bulmak için bazen 10 tane eczaneyi arıyor, bir hasta ilaç bulabilmek için bazen 10 tane 20 tane eczaneyi gezmek zorunda kalıyor. İlaç sorunumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin aldığı karar nedeniyle yaşanan kriz belki bir miktar çözülecektir. Ama şu bize gösteriyor ki önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda bir miktar çözülse bile bu sorun yüzde 100 uzun bir süre aslında bizde de devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam edecek ve aslında dünyanın başka ülkelerinde de devam edecek. O zaman bizim yapmak zorunda olduğumuz, almak zorunda olduğumuz ciddi ivedi önemler olduğunu düşünüyorum ve açıkçası bu ilaç krizini bugün gündeme getirmek istememin nedeni sadece öneri yapmaktır. Çünkü Sağlık Bakanlığının oturup paydaşlarla birlikte gerçekten de işe yarar bu toplumun önünü açacak bu hasta insanlara bu karda kışta eczane eczane gezdirmeyecek şekilde ilaç sorununu bu minicik ülkede bu sayılı nüfusu olan ülkede daha kökten bir şekilde ama hemen şimdi ivedi olarak elbette ki orta uzun vadeli çözümleri daha önce de konuştuk, Sayın Bakan da ilaç üretiminin önünü açmaktan falan bizim gibi aynı düşündüğünü söyledi. Onlardan bahsetmiyorum. Tam da şu anda bugünlerde yapmamız gereken ve insanlara halkımıza topluma diyebilmemiz lazım ki sizin önümüzdeki birkaç yıl için böyle bir sorunumuz olmayacak. Çünkü inanın bu sorun şu anda çözülse bile yine gelecek ve bizi vuracak eğer ki geçtiğimiz bir-iki yıl içinde yapılan hatalar yapılırsa ve de dünyadaki ilaç ham madde kaynaklarının kıtlığını hepimiz biliyoruz. Bir kere Devlet çok ivedi olarak o hantal sistemden çıkıp ilaç ihalelerini bir an önce hemen yapmak zorundadır İlaç Ecza Deposunu ilaç stoklarıyla doldurmak zorundadır. İnsanlar ilaç istediği zaman hastanelerden, sağlık merkezlerinden, Devletin eczanelerinden ilaca ulaşabilmek zorundadırlar. Bu çok basit gibi görünür yani ne diyorsunuz biz zaten alıyoruz, yapıyoruz ama öyle değil sayın başkan, sayın vekiller. Biliyoruz ki geçtiğimiz yıl birçok ilaç doğrudan piyasadan alındı çok pahalıya alındı zamanında bulunmadı bunun daha düzgün ivedi, titizlikle Sağlık Bakanlığının bu konuya konsantre olup hastanedeki ilaç ecza deposu stoklarına bu ülkenin ihtiyacı olan kadar ilacı alması, stoklaması gerekmektedir. Bu çok ama çok yani bu önemler içinde aslında bir numarada almamız gereken önlemdir.

İkinci önerim artık sadece Türkiye Cumhuriyeti’nden değil başka ülkelerden de ki daha önce bizim dönemlerde de başka dönemlerde de ben biliyorum Avrupa Birliğinden veya başka ülkelerden elbette ki belli standartları olan FDA onayı ve ona benzer onayları olan ilaçlara ulaşmayı bilmek, öğrenmek ve sadece bir yerlere bağlı kalmamak zorundayız. Avrupa Birliğini ciddi boyutta zorlamak zorundayız. İki toplumlu bir sağlık komitesi vardır, ortak bir sorundur bu Güneyde de yaşanacaktır bu sorun veya dünyanın başka ülkelerinde yaşanırken bizim de iki toplumlu sağlık komitesi olarak burada bulamadığımız ilaçlarla ilgili tıpkı pandemide yaptığımız gibi tıpkı pandemideki covid aşılarına veya ilaçlarına ulaşmada yaptığımız gibi bu konuda da bu komiteyi harekete geçirmek zorundayız, ortak çalışmak zorundayız ve sağlık gibi herkesi ilgilendiren international dinin, dilin, ırkın hiç önemi olmadığı bir konuda Güneyle bu işbirliğini mutlaka ve mutlaka kurmak zorundayız. Bu da önemli bir bacağıdır bence şu anda önümüzde yine bu ilaç krizini yaşamamak için veya şu anda içine düşülen krizi bir nebze olsun rahatlatabilmek için.

 Üçüncü önerim de bu yaşanan krizde bu ülkede ilacı daha fizibıl daha efektif bir şekilde kullanabilmek için paydaşlarla özellikle Eczacılar Birliğiyle depolarla ortak bir çalışmaya girip, azalan ilaçlar konusunda belli uyarı sistemleri vererek. Bu konuda hani bu azalan ilaçları daha fizibıl gerçekten hani belki hasta olan çocuklar bir tane alır, iki tane alır o anlamda bir takip sistemi de kurmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi evet, bu kriz şu anda vardır ve çözülüyor diyor Sayın Bakan ama şahsi kanaatim çok da kolay çözülemeyecek gibi görünüyor. Ben kendi adıma bu üç öneriyi iyi niyetle yapıyorum ve umarım ki göz önünde bulundurulur bu konuda çalışmalar yapılır. Kopuk kopuk sağlıktaki konuları birbirimizden habersiz şekilde asla çözemeyiz mutlaka istişare etmek zorundayız birbirimizden yani ben bunu özellikle de sivil toplumda çalışan sağlık kuruluşlarımızdan bahsediyorum iletişimde olmak, ortak çalışmak, dünyadaki sorunları bilmek, kaynaklarımızı bilmek ve bu kaynaklarımızı en iyi şekilde özellikle de kriz dönemlerinde kullanmak zorundayız diyorum. Sanırım pandemi bize en çok da bunu öğretti.

 Üçüncü konum bir protokol imzalandı dün burada kısa veya uzun bir şekilde konuşuldu, tartışıldı bizim önümüze de böyle büyük bir şokla gündemimize düştü. Yani şahsi kanaatim aslında şudur ki, Hükümetin önüne de bir şokla düştü yani elbette ki Türkiye Cumhuriyeti tarafı bunu çok bilinçli ve de hani ihtiyaçları doğrultusunda bir şekilde organize etmişlerdi ama gerek Ankara’da verilen demeçler hangi kesimlerin nereden yararlanacağı ile ilgili gerekse dün burada Çalışma Bakanının bam başka şeyler söylerken, Sağlık Bakanının bam başka şeyler söylemesi aslında bu bir devlet politikası bir Hükümet politikası olarak böyle bir protokole imza konmadığı ve bunun da birçok konu gibi aslında hazırlıksız yakalanılan hazırlıklı olmadan gündemlerimize düşen bir konu olduğunu ben kendi adıma öyle değerlendiriyorum, çok altının dolu olduğunu düşünmüyorum çünkü bu tür bir protokol 2007’de de imzalanmıştı ama şartı mevzuatın yasallaşmasıydı ve biz sağlık sistemindeki sağlık güvenliği bacağını maalesef kuramadığımız için o protokol askıda kalmıştı. Şu anda da durum çok farklı değildir, sağlık sistemi elbette ki her ülkenin kendine göre kendi ihtiyaçlarına göre sağlık sistemleri vardır ve buna göre organize edilir ve buna göre devreye girer hastalar yararlanır. Ama şunu söylemek zorundayım ki bizim şu anda uyguladığımız sağlık sisteminde genel sağlık sigortası hep bir söylemdir, uzun yıllardır ta 2000’lerden beri benim de içinde olduğum Tabipler Birliğinde çok tartıştığımız, Sağlık Bakanlıklarında ortak toplantılarda milyonlarca saat belki kafa yorduğumuz konulardır.

 Evet bir tek tip güvenlik sitemi geçmiştir ve bununla ilgili bir sağlık fonu Çalışma Bakanlığının bünyesinde oluşturulmuştur ama bu Çalışma Bakanlığından bizim dönemlerimizde geriye dönen sağlıkla ilgili o fondan sağlığa geriye dönen sadece yüzde 11’iydi gerisi işte emekli ödemeleri veya başka türlü şeylere gidiyor ki normalde bizim yasalarımıza göre aslında sigortalı hastaların sağlık harcamalarını Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığına ödemek zorundadır ama bu sadece şey kağıt üzerinde kalan bir olaydır ve uzun yıllardır da bu olmuyor.

Evet, Sayın Taçoy biraz da herhalde işin içine yeni girmeye başladı ve dedi ki işte bize fonu anlatmaya çalıştı dün Genel Sağlık Sigortasında evet bir fon olur ve bu sağlık fonu Çalışma Bakanlığının bünyesinde olur yönetimi de bir kuruldan oluşur bu şekilde organize edilmiş konuşulmuştur. Sağlık Bakanlığı hizmeti verendir, Çalışma Bakanlığı hizmeti alandır. Onun için evet Çalışma Bakanlığıdır esas bundan sorumlu. Bu fonun gelirlerini, giderlerini ayarlayacak olan da Çalışma Bakanlığıdır ama elbette ki Sağlık Bakanlığı da vereceği hizmetin karşılığı olarak orada söz sahibi olmak zorundadır. Ha ülkeler arasında kendi sağlık sistemlerine ilişkin protokoller yapılabilir. Bizim buradaki sigorta sistemimiz veya sağlık güvencemiz ne ise bir başka ülkeyle protokol yapabilir ve burada güvencesi olan insanlar diğer ülkeye gittiği zaman oradan hizmet alabilirler elbette veya onlar bize geldiği zaman hizmet alır onların sağlık güvencesi bize öder bizim sağlık güvencemiz onları öder. Ama bu mevzuatlar hiç olmadan, Sağlık Fonundan sağlık adına insanların primlerinden kesilen paralar bile sağlığa dönmeden biz kaynağı belli olmayan bir para işte bu Fona aktaracağız ve Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının istedikleri zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne gidip sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Yani bu nasıl bir hasta hakkı anlayışıdır ki yani eğer böyle bir para bulmuşsanız yıllardır aslında sıkıntımız ve sorunumuz olan sağlığın altyapısını güçlendirmek işte ilacı bulmak, malzemeyi bulmak, insan kaynaklarını güçlendirmek ve buradaki sağlık Devletin sağlık kurumlarını güçlendirmek değil midir? Yani siz insanlara diyeceksiniz ki sen eğer TC ve KKTC varsa pasaportun gidip bakılabilirsin ama yoksa bakınamazsın. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ayrı tutuyorum. Çünkü onlar elbette ki Türkiye Cumhuriyeti burada çocuğu görmeye gelen vardır, burada yaşayan vardır, sağlık güvencesi yoktur Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır tabii ki Türkiye Cumhuriyeti onlar için ekstra bir kaynak bulabilir ve istedikleri zaman gidip bakınabilirler. Ama burada benim Sağlık Bakanlığımın, benim Hükümetimin, benim Devletimin sorumlu olduğu burada yaşayan insanlarla ilgili nasıl böyle bir ayrım düşünülebilir, o zaman bu ülkeye hangi motivasyonla, hangi mantalite düşünceyle, zihniyetle siz sağlığa altyapı vereceksiniz? O zaman tamam herkes gitsin Türkiye’de bakınsın ve bizim hastanelerimiz de dökülsün doktor da gelirse gelir gelmezse gelmez ilaç da bulunursa bulunur bulunmazsa bulunmaz.

 (Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ahmet Savaşan’a devreder)

 Yani iyi niyetle gelmiş bir protokol olabilir hiç ben hasta hakları vardır elbette ki hastaların istedikleri yerde bakınma hakkı da vardır buna da çok büyük saygıyla söylüyorum. Bu kesinlikle düşünülmeden çok boyutu olan bir konudur çok ciddi gelecekte handikapları olacak olan bir konudur. Ha bunun olacağına inanıyor muyum? Hayır inanmıyorum ama eğer ki böyle bir çalışma da varsa lütfen bu çalışmayı doğru zeminde yapın önceliğimiz ülkemizdeki kamu altyapımızı sağlıkta güçlendirmek olmalıdır ve önceliğimiz bu mevzuatları Genel Sağlık Sigortasıdır, sağlıktaki yasalardır birçok bunun bacağı vardır şu anda detayına onların girmeyeyim. Bunları bitirip bunların ışığında bunların çerçevesindeki içinde olacağımız durumda bu protokollerin yapılmasıdır doğrusu. Bu anlamda ben kayıtlara geçmesi adına uyarılarımı yapıyorum. Çünkü yani böyle şeyden düşer gibi uzaydan düşer gibi yine önümüze şok bir karar geliyor hiç kimsenin haberi yok herkes bir başka telden çalışıyor, Çalışma Bakanlığı başka anlatıyor, Sağlık Bakanlığı başka anlatıyor önemli bir konudur. Çünkü sağlıktır ve aslında birçok hasta da hani çare arayan birçok hasta da dinliyor, bakıyor ve ne olacak diye bekliyor aslında. Bizim görevimiz ne olacağı doğru yönetmek, doğru yönlendirmek önümüzdeki yılları da düşünerek sağlıklı bir zemine oturtmaktır.

Onun dışında bir sorum var, dün gündeme gelen bir konuydu. 112 acil servisimizde bizim çok onur, gurur duyduğumuz bir servistir ve çok da güzel çalışan bir servistir. Son dönemlerde duyuyoruz bazı merkezlerde ambulans sıkıntıları vardır, bilmiyorum hani çok net değildir bilgilerim o konuda onun için bir şey söylemek istemem ama bilgi isteriz bu konuda Sayın Bakandan çünkü iyi bir ağdır. Ercan Havalimanında hastalanan, rahatsızlanan bir kanser hastasının kalp krizinden ambulans olmadığı için orada müdahale edilemediği için kaybettiğimizi öğrendik basından yani Ercan’da ille ki Sağlık Bakanlığının bugüne kadar hep ambulansı vardı ve şu anda da vardır diye düşünüyorum. Bu olayı benim kadar sanırım bizi dinleyen insanlar da en azından hastalar da merak ediyordur, bu konuda da Sayın Bakan bize bilgi verirse memnun olurum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Filiz Besim’e teşekkür ediyoruz.

Sayın Bakan buyurun Kürsüye.

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Filiz Besim’e konuşmaları için teşekkür ediyorum. Çeşitli başlıklarda görüşlerini bildirdi ben de sırası ile cevaplamak istiyorum.

İlaç krizi ile başladı bunu zaten defalarca söylüyoruz tekrara girdi ama giriş cümlesi olması babında evet, global bir ilaç krizinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün de konuşmama da yer verdim, bazı ecza depoları ülkeye ilaç getirebileceği yönünde onayını aldı ve bu onay alındıktan sonra hemen 24 saat ilaçların ülkeye gelemeyeceğini zaten biliyoruz en az bir hafta yaklaşık on günlük tahminen bir süreye ihtiyacımız vardır ve bu işleyiş yürürlüktedir. Tabii ecza depolarının ihtiyaç duyduğu ilaç listeleri oldukça kabarıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize gelecek ilaçların da depoda Türkiye Cumhuriyeti’nin depolarında hangi ilaçlar varsa onlar ülkemize gelecek. Örneğin talep edilen sayılar da miktarlar da önemlidir örnek olsun diye söylüyorum biz 500 kutu “x” ilaçtan talep ediyoruz, 500 kutusu da ülkemize gelecek diye bir koşul maalesef ki söz konusu olamıyor. İmkanlar dahilinde bizim ülkemize geliyor ilaçlar, ancak bu yol açıldı ihracat yasağındayız söylemi ortadan böylelikle kaldırılmış oldu. “Üretmezsek yok oluruz” cümlesini tekrarlamak istiyorum ve buradan bu çağrıyı dil birliğiyle yapacağımız inancıyla bu cümleyi söylüyorum. Ülkemizde nice yatırımlar yapılmaktadır artık ülkede ilaç üreten fabrikaların da hayata geçmesi bugün çok daha gerekli olduğunu, hayati önem taşıdığını gözler önüne sermektedir. İmkânsız değildir, ülkemizde yüzlerce eczacımız vardır, bir araya gelerek de onların bir ilaç üreten fabrikayı hayata geçirmeleri bence mümkündür. Yani bu çok uzun soluklu bir hedef olabilir ama hiç başlamamaktan iyidir diye inanıyorum.

Gribal enfeksiyonlardan bahsettiniz. Evet, ülkemizde de Avrupa’da da Türkiye Cumhuriyeti’nde de her zaman gözlemlenen gribal enfeksiyon vakalarında ciddi bir artış olduğunu zaten hekimler kamuoyuyla paylaşmaktadır ve Avrupa’daki hekimlerin yayınlarını okuyorum, Türkiye’deki hekimlerin yayınlarını okuyorum ve bizim ülkemizdeki hekimlerle de yapmış olduğumuz istişarelerde aldığım bilgilerin aynı ortak noktada buluştuğunu gözlemliyorum. Nedir bu ortak noktadaki buluşma konusu? Biz pandemi döneminde insanoğlu olarak kendimizi izole ettik, pandemiden dolayı evlerimize kapandık, uzun süreler maske kullandık ve etrafta dolaşan çeşitli virüslerden kendimizi izole ettik. Çeşitli bakterilerle karşılaşmaktan kendimizi izole ettik ve aynen şöyledir bazı hekimlerin kullanmış olduğu cümleler, kendimizi bu izole edişten dolayı bağışıklık sistemimizi haliyle tembelleştirdik. Tembelleşen bağışıklık sistemi sosyal yaşama geçtiği zaman yani izolasyondan ortalama üç yıl sonra sosyal yaşama geçtiği zaman biz bu virüslerle ve bakterilerle yeniden buluşmaya başladık ve bağışıklık sistemi tembelleştiği için daha bir zorlanma dönemine girdi ve daha ağır bu tabloları kendi insan bünyesinde gözlemlemeye başladı. Ancak antibiyotiklerle ve çeşitli tedavi yöntemleriyle bu hastalıkların geçtiğini de yine hekimlerimizden dinliyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu yayınlarda da evet Avrupa ülkelerinde ılımlı bir artış gerek vakalarda gerek özellikle çocuklarda gözlemlenen ölüm vakalarında ılımlı bir artış gözlemlenmesine rağmen genel nüfus adına bir riskin olmadığı yönünde açıklaması vardır Dünya Sağlık Örgütünün. Tabii biz gribal enfeksiyonlardan nasıl korunmamız gerektiğini tabii ki biliyoruz tüm insanoğlu biliyor. Bu uzun soluklu izolasyondan sonra kalabalık ortama girdik, okullar açıldı, sınıflarda çocuklar birbirleriyle yakın temasta oldu. Bir çocuğun gribal enfeksiyonu varlığında çok kolay yanındaki çocuk da bundan bulaşabiliyor, öğretmeni de biz yetişkin insanlar da ve bu enfeksiyonlardan nasıl korunmamız gerektiğini tekrarlamak gerekiyorsa tabii ki ilk önce hijyen kuralları önemlidir. Bir çocuk gribal bir enfeksiyona sahipse okula gitmemesi gerektiğini zaten biliyoruz ve tekrarlıyoruz. Biz yetişkinler de hemen diyoruz bana yaklaşma gripliyim sana da bulaştırmayayım şeklinde söylemlerimiz de vardır. Biz kendi hastanemize baktığımızda gribal enfeksiyonlarda bir artış gözlendiğini tablonun biraz daha ağır geçirildiğini hekimlerimizden öğreniyoruz. Ancak yatak sayılarımızda kesinlikle bir sıkıntı yoktur. Çocuk servisinde toplam 36 yatağımız var şu anda dün aldığım bilgiye göre 18 yatağın boş olduğu yönündedir. Tabii ki hiçbiri dolu olmasın ama sağlık sisteminde çocukların yatılı tedavi görme ihtiyacı hasıl olursa bir sıkıntımız olmadığını ifade etmek istiyorum.

 Aşı konusuna da değindiniz. Aşı takip sistemini biz uluslararası normlarda kabul edilen bir sistemi hayata geçirme çabasındayız. Burada hepimizin bildiği gibi Devletin asli görevlerinden çocuklarını aşılamaktır ve bu aşıyı çocuklarına yaparken ücretsiz aşılama yönünde bir uygulaması vardır. Aynı şekilde de güvenli aşılama yönünde bir uygulamayı birebir takip etme sorumluluğu vardır. Güvenli aşılama ne demektir? Bir kere hepinizin de bildiği gibi aşının soğuk zincirinde korunması hayati önem taşımaktadır. Bir aşı soğuk zincirinde korunmuyorsa o aşıyı çocuğa ha yaptınız, ha yapmadınız noktasında tereddütler taşıyabilirsiniz ve o aşının etkisinin varlığı ne kadar olumlu yöndedir bunu da haklı olarak hepimiz sorgularız. Aşıların takibi çok önemli. Ne demektir aşıların takibi? Bir çocuğun aşılanması ne kadar önemlidir diye defalarca söyledik kaldı ki pandemi döneminde Covid-19’a karşı bağışıklığınızın güçlenmesi gerekir mutlaka aşınızı yaptırın aşı hayat kurtarır şeklinde çeşitli dillerde söylemlerde bulunduk ve aşının hayati önem taşıdığını ısrarla ve ısrarla vurguladık. Bugün yine vurguluyoruz. Biz aşı takip sistemiyle tekrar ediyorum uluslararası normlarda kabul gören aşı takip sistemiyle çocuklarımızın aşılanıp aşılanmadığını takip etmeyi hedefliyoruz ve bunun sonucunda da istatistiki bilgileri elde edip yine kamuoyuyla paylaşacağız hep birlikte.

Her Devlet hastanesinde ve tüm sağlık ocaklarında çocuklarımıza ücretsiz aşılar yapılmaktadır. Bunun yanında okullarımızda da temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin personelleri gidiyor ve okulda da birinci sınıflara ve beşinci sınıflara yerinde aşıları yapıyor. Bu dediğim gibi Devletin asli görevidir. Konuşmanızda şuna değindiniz; bir anne baba Devlet hastanesine gidecek veya sağlık ocağına gidecek bebeği için aşıyı oradan alacak ve özel kliniğe gidecek, Özel klinikte çocuğuna o aşıyı yaptırtacak ve bir de şu konuya değindiniz. Bu ekonomik krizde siz, özel eczaneden aşıyı alacaksınız ve kliniğe gidip yaptıracaksınız. Burada bir çelişki vardır, tüm hekimler için…

 FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) - Yok, Yanlış anladınız.

 İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Yok şimdi beni…

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Bitirin cevap vereceğim.

 İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Sayın Besim, siz beni anlayacaksınız ne demek istediğimi şimdi konuşmamın devamında. Ekonomik kriz vardır evet, tam da bu noktada sosyal devlet olma gereği biz Sağlık Bakanlığı olarak çocuklarımıza ücretsiz aşı yaptırma sorumluluk bilinciyle, tüm hastanelerimizde ve sağlık ocaklarımızda bu aşıları ücretsiz olarak yaptırıyoruz ve kalabalıkların içinde diğer hastaların içinde iddia ettiğiniz gibi çocuklara bu aşıları yaptırmıyoruz. Çocukların aşılarını yaptırabileceği özel aşı odalarımız vardır, bunu siz de biliyorsunuz eminim herkes gibi.

 Gerek tren yolunda olsun gerek Dikmen’de olsun “x” tüm ocaklarda ve Devlet hastanelerinde aşı odalarında bunlar yapılıyor. Ancak siz, ifadenizde şuna yer verdiniz anne baba veya anne ebeveyn “x” hastaneye veya sağlık ocağına gidecek, aşıyı alacak aldı. Ben nereden bileyim o aşıyı aldığında, soğuk zincirini koruyarak evine götürdü ya da çarşıda dolaşmadı doğrudan evine götürdü veya kliniğe götürdü de çocuğuna bu aşıyı yaptırdı bu birinci handikap. Bunun olabileceğini eminim, siz de tahmin edebilirsiniz. Bunu önlemek adına biz çocuğa sağlık ocağında veya hastanede aşısını yaptırsın diye imkân kılıyoruz veya aldı aşısını her şeye rağmen gitti usulüne de uygun aldı, soğuk zinciriyle evine götürdü ondan sonra çocuğuyla birlikte özel kliniğe gitti ve aşıyı çocuğuna yaptırdı. İşte tam da bu noktada o aşıyı çocuğa yaptırırken, hekime ücret ödüyor ve işte ücretli aşı yaptırmış oluyor. Belki bazı hekimler bu ücreti almayabilir ama bunun ücretli yapıldığının da bilincindeyiz. İşte bu ekonomik krizde bu aşı yaptıracağı yönünde para vermesini bir yerde biz önlemiş oluyoruz. Ancak ebeveyn diyebilir “Hayır, ben eczaneden alacağım aşımı ve özel klinikte doktorda çocuğuma bu aşıyı yaptıracağım.” Yapabilir, böyle bir engel yok. Ha, sizin öneriniz hastane ve sağlık ocaklarındaki bu aşı takip sistemine, özel klinikleri de dahil edin mantıklı, bunu düşünebiliriz. Tabii ki bu Devlet ağının içerisine özel kliniği de özel hastaneyi de katabiliriz evet çünkü Sağlık Bakanlığı, sadece Devlet hastanelerinin ve sağlık ocaklarının, Sağlık Bakanlığı değildir, tüm sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların da Sağlık Bakanıdır. Bu önerinizi evet, dikkate alıyorum. Aşı takip sistemi açsından eldeki istatistiki bilgileri kaliteli biriktirmek açısından evet önemlidir, önemsiyorum. Ancak bu Tüm dünyada bu şekilde oluyor çünkü uluslararası normlara göre kabul gören bir sistemdir.

 Protokol imzalandı dediniz. Orada sanırım bir yanlış anlaşılma vardır. Bu sağlık hizmeti alacak olan Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip vatandaşlarla ilgili henüz böyle bir protokol imzalanmamıştır. Bu müjde paylaşımı olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır, bunu özellikle ifade etmek istedim. Protokol imzalanacak şu anda hazırlık aşamasındadır, iki devlet arasında imzalanacak olan bir protokoldür, protokolün içeriğinde hangi maddelerin yer alacağını tam olarak bilmiyoruz.

Ancak ana fikri şudur; Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan vatandaşlar ile Türkiye Cumhuriyeti artı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği taşıyan vatandaşların sigortalı olanların, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum çünkü iki ülkenin sigorta dairelerinin entegrasyon sistemlerinin entegrasyonundan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne gittiği zaman oradaki hastanelerden sanki Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bir vatandaşmış gibi bu sağlık hizmetini alabileceği yönündedir, ana fikir budur. Bunun da takdir edersiniz ki bir protokolle resmileştirilip iki ülkenin imzasını taşıması ve yürürlüğe girmesiyle olur.

Ercan Havalimanındaki ambulanstan da bahsettiniz. Elbette ki Sağlık Bakanlığının ambulansı Ercan Havalimanında standby duruyor. Vaka olduğu zaman çağrılıyor hastayı götürüyor hastaneye ve tekrar yerine geliyor. Ancak Ercan Havalimanında bir özel şirketin varlığını da biliyoruz. Özel şirketler ilgili daire ile ki bu daire Sivil Havacılık Dairesidir, sözleşmeye imza atarken sözleşme içeriğinde orada ambulans bulundurma zorunluluğu vardır diye bir maddesi vardır. Eğer özel şirket imzaladığı sözleşmeye sadık kalmazsa ve orada yani Ercan Havalimanında ambulansı bulundurmazsa bunun sorgulanması esastır ve şarttır. İşte böyle bir mağduriyet yaşandı dün maalesef bir hayata mal oldu.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Yani bizimki orada değildi diğeri de yoktu?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – 112 bildiğiniz gibi çağrı aldığı zaman en yakın noktadaki ambulans imdat yerine gider ve bizim Sağlık Bakanlığımızın ambulansı çağrı aldığı için hastayı taşıdı, 20 dakika sonra yaklaşık bizim Sağlık Bakanlığımıza ait ambulans Ercan Havalimanına varabildi ve hastayı hastaneye taşıdı ve böyle talihsiz bir sonuçla maalesef karşılaştık. Burada sorgulanması gereken, ilgili şirketin neden orada ambulans bulundurmadığı yönündedir.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sorgulayacaksınız herhalde?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Bunu da buradan zaten sorgulamış oldum.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yok resmi bir sorgulama da olacaktır herhalde? Yani Sağlık Bakanlığının bir yaptırımı olacak mı burada?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – E, şimdi resmi görevlerde olduğumuza göre sorgulamalarımız da tabii ki resmi olacaktır. Ancak bunu özellikle ifade etmek istedim, çünkü doğal olarak ve haklı olarak insanlar hemen acaba Sağlık Bakanlığı orada ambulans bulundurmuyor mu yönündeydi, bu sorgulamayı ben haklı buluyorum. Çünkü doğaldır ilk olarak Sağlık Bakanlığının akıllara gelmesi ama özellikle ifade ediyorum, ilgili şirketin orada ambulans bulundurma zorunluluğu vardır ve bulundurmadığı için dün böyle bir mağduriyet yaşandı. Yani bulundurmadı diye öldü demek de öyle doğru bir yorum değildir tabii ki ama önemli olan, orada ambulansı var mıydı, yok muydu, budur.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Bakan, bu konuda geriye dönük bir bilginiz var mı yani anlık mı yoktu yoksa belli bir zamandan beridir mi yoktur orada ve şirketin yükümlülüğü olan o ambulans.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Bunu ben sordum Sayın Şahali, belli bir süre olmadığını bana söylediler. Yani anlık yoktu.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Süre gelen bir zafiyetten bahsediyorsunuz o zaman orada.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Öyle, öyle. Yani nasıl ki dün bizim evet doğru ne ise paylaşmaktan kesinlikle gocunan biri değilim, o nedenle ben şeffaf cevap veriyorum, nasıl ki bizim ambulansımızın orada olmama nedenini açıkladım, neden? Çağrı geldi, hasta vardı, en yakın noktadaki ambulans imdat yerine gitti. Ancak geri döndü. Tabii bu arada 20 dakika geçti ama tam da bu sırada ilgili şirketin ambulans bulundurma zorunluluğu gereği orada ambulans olsaydı bu 20 dakika geçmeden anında hasta hastaneye taşınma fırsatı bulacaktı. Ha sonucu, onu bilemeyiz artık onun hastanın tablosudur, yaşadığı sorundur onlar teferruat, onları bizim yorumlama gibi bir haddimiz de yoktur buradan.

Sanırım tüm konulara yanıt verdim Sayın Besim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, ben Kürsüden Bakanın yanıtlarına bir, iki şey sorabilir miyim?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Tamam teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

Buyurun Sayın Besim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli vekiller; özellikle aşı ile ilgili aşı takip sisteminizi kurmak üzere olduğunuzu, bununla ilgili çalışma yapmanızı çok doğrudur olması gereken de zaten budur. Benim veya bizim aslında toplumun sorguladığı ve bana da eminim hepimize çok gelen aslında soru, bu takip sistemi gerektiği bilimsel şekilde zemine dayandırılarak kurulur, özellikle de ısrarcıyım buna özel hekimler de dahil olmak zorundadır. Hani siz bunu kurarsınız, gerçekten her sağlık merkezinde, her hastanede aşı odalarınızın çok sağlıklı bir şekilde çalıştığından emin olursunuz, yani daha aşı takip sistemini kurarken bir anda bu kış kıyamette sorguladığımız odur aslında, yani altı ay sonra siz başladınız ve zaten bu basit bir konudur yani kaç tane hekimi veya kaç tane merkezi birbirine bağlayacaksınız, çok uzun sürecek bir olay değildir, süreç değildir. Kurarsınız, dersiniz ki; biz Hazirandan itibaren aşı takip sistemimizi kurduk, bu, bu, bu kurallarla yapılacaktır ülkemizdeki aşı. Aslında burada sorgulanan ve hani doğru bulunmayan bir anda devlet ciddiyetine özellikle de sağlıkta yakışmayacak şekilde yani diye düşünürüm. Yani ben de bir anne olarak bilsem ki evet Mayıs itibarıyla bu iş böyle olacak. Aslında sorgulanan budur ve şöyle de bir şey var, aşı takip sistemi evet kurulması gerekir ve kurulacaktır da hiçbir şüphem yok ama en iyi çalışan sistemlerden biri, şu anda pat diye kurulmadan bunu bozalım, böyle yapalım, hele de bu gribal enfeksiyonların ben hiç tarifine girmeyeceğim onu herkes bilir zaten ne yapacağını, göbeğinde bunu yapmayı açıkçası doğru olmadığını düşünürüm. Bunu gözden geçirip eğer bunu iki ay içinde, üç ay içinde kuracaksanız dersiniz ki, biz Mart itibarıyla, Nisan itibarıyla sistemimizi bu şekilde Dünya Sağlık Örgütünün önerileri şeklinde bilimsel verilere dayalı şekilde kuracağız ve uygulamaya geçireceğiz. Buradaki ısrarım, sadece budur, bunun altını çizmek istedim. Çünkü tam da değildi yani aslında anlatmak ve hani çözülmesini ısrarla istediğim veya istediğimiz konu.

Protokolün içeriğiyle ilgili evet çok da bir şey bilmiyorum dediniz, zaten belli oluyor. Aslında sorgulamam dün ayrı bir kaynak aktarılacağıydı ki siz öyle demiştiniz dün, bugünkü açıklamanız, yani sistemlerimiz kurulacak ve de iki ülke arasındaki sistemler sigorta sistemleri üzerinden yapılacak, buna zaten kimsenin bir itirazı yoktur ama çok ciddi bir kafa karışıklığı vardır ve dünkü söylemle bugünkü söylem, bugünkü söylem iyi oldu, daha bir açıklayıcı oldu, o anlamda teşekkürler.

Ercan’daki…

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Yerinden) – Yani dünkü söylemimle bugünkü söylemim arasında bir fark yoktur.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Belki ben yanlış anladım.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Yerinden) (Devamla) – Yani nasıl ki dün dedim ki, TC kimliği ve TC-KKTC kimliklerine sahip olan insanlar Türkiye Cumhuriyeti’ne gittiğinde hatta şu örneği vermiştim, böldüm özür dilerim ama tam yerinde olsun, zaten sonuna da gelince. Kimliğini ilgili kişiye ibraz edecek, ekranda bakacak, hakikaten Sosyal Sigorta primleri yatırılıyor muyu görecek ve bizim Çalışma Bakanlığından provizyon alacak. Onay aldıktan sonra tedavisi başlayacak, gerek muayene, gerek operasyon her ne ise. İşte tam da bu noktada siz dediniz ki haklı olarak, bunun kaynağı nereden çıkacak, nereden olacak? İşte buna bir kaynak arayışı içerisinde olduğumuzu söyledim ve bunun belki bir ek ödenekle ya da daha farklı formüllerle işte tam bilmediğimiz dediğim nokta budur. Bu şekilde bu telafi edilecek ve bu protokolün hazırlığı içerisinde olunduğunu da az önce ifade ettim, çok uzak bir tarih olmadığını bize Sayın Başbakan söyledi, birkaç ay içerisinde bu protokolün hazırlanacağı ve iki ülke tarafından yetkili kişileri tarafından da imzalanacağı ve yürürlüğe gireceğini bugün sabahleyin grup toplantısında Sayın Başbakan bizimle paylaştı. Protokolün içerisinde kaç madde olacak, bu söylediğimin dışında hangi maddeler yer alacak onu da protokol tamamlandıktan sonra hep birlikte öğreneceğiz. Bu manada yüzde yüz tüm maddelerini bilmiyoruzu açıklamaya çalıştım sizlerle.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Yok çok iyi anladım, yani aslında yıllardır konuşulan kaynağa nereden fon bulunacak konusunu gündeme getirdiniz ama ben de bu ülkenin bir milletvekili olarak diyorum ki, bunun sadece kaynak değil, mevzuatı henüz ortada yoktur ve öyle bir iki ayda bu mevzuat yapılacak, bitecek, yani bazı şeyleri biz kendi ülkemizde kamu, devlet hizmetlerimizi sağlıkta çok ciddi zemine oturtmak zorundayız, sorunları çözmek zorundayız, işte bir Genel Sağlık Sigortası adı altında veya başka bir ad altında bir fon oluşumu yapılacaksa bunun mevzuatını yapmak zorundayız.

BAŞKAN – Sayın Besim, toparlayın lütfen.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan.

Ve ona göre bizim bir yola çıkmamız gerekiyor. Yani bunlarla ilgili tam bir bilinmezlik varken bu şekilde bir insanlara, hastalara umut verecek şekilde bir müjde hani biraz içeriği boş, henüz bilinmeyenlerle dolu bir durum olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ederim, bu kadar.

BAŞKAN – Sayın Besim, teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Halkın Sinir Uçlarıyla Oynamak” konulu güncel konuşma istemi vardır sırada.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Tarih: 24.1.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ocak 2023 tarihli 27’nci Birleşiminde, “Halkın Sinir Uçlarıyla Oynamak” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Erkut ŞAHALİ

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Erkut Şahal, hitap edin Meclise.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün açılış oturumuna Başkanlık eden Sayın Zorlu Töre, ciddiyet talebinde bulunmuştu her noktada, şimdi şu ana kadar yapılan konuşmalar ve bu konuşmalara verilen yanıtlardaki bazı konuların en azından içerik eksikliği ciddiyetin nereden başlayıp nereden bitmesi gerektiğine dair çok ciddi bir işarettir. Dahası, açılış oturumuna Başkanlık eden Zorlu Töre, Meclisin toplantı saatinden tam iki buçuk saat sonra 10’da toplanmış olması gereken Meclisin saat 12:30’da açılıyor olmasını da ciddiyet talebinin öncelikle ne şekilde ele alınması gerektiği konusunda bir uyaran olarak değerlendirebilmiş olmalıydı diye düşünüyorum ve şu anda görülebileceği üzere belki de kameralar sadece bana odaklanmıştır konuşmacı olmam hasebiyle, Meclisin durumu ciddiyet ihtiyacının hangi aşamada esasen tartışılması gerektiğine dair de çok ciddi bir işaret vermektedir.

Az önce Sayın İzlem Gürçağ’ın, Sayın Filiz Besim’in konuşması üzerine verdiği yanıtların bir kısmında doğrudan sorumlu Bakan olduğu halde Başbakanın Türkiye’de yürüttüğü temaslar ve orada yapılan açıklamalara ilişkin tam anlamıyla hem hazırlık, hem de bilgilendirme yapmadığını söylediğini gördük. Bir niyet beyanı elbette siyaseten dile getirilebilir iki ülke arasındaki ilişkilerde ama niyet beyanının ötesine geçen somut ifadelerle yapılan açıklamaların muhatapları tarafından kamuoyuyla aynı anda öğrenilmesi ve bu bilgilerin sorulduğu zaman çelişkili ifadelerle bizlere ve kamuoyuna aktarılması elbette ciddiyet yoksunluğunun tipik bir göstergesidir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıkladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden, Türkiye’deki sağlık sigortasından yararlanmasına ilişkin açıklamanın hala netlik kazanmamış olması uygulama esaslarının belirsiz olması ve bu konuda Sağlıktan Sorumlu Bakanımızla, Sosyal Güvenlikten Sorumlu Bakanımızın ki ikisi de birinci derecede doğrudan muhataptır, verdikleri bilgilerin irtibatsız ve hatta çelişir olması bize ciddiyet ihtiyacını gerçekten hatırlatmaktadır.

 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ünal Üstel bir sağlık problemi yaşamaktadır. Ünal Üstel görev başındaki Hükümetin Başkanıdır ve elbette bizler de sağlığına tam anlamıyla kavuşmasını diliyoruz. Ancak Ünal Üstel yurt dışı seyahat dahil olmak üzere yurt içinde sürekli seyahat halinde ve törenlere, programlara, organizasyonlara eksiksiz bir biçimde tedbirli olarak katılım gösterirken bu Meclisin Genel Kurul Salonunda bulunmamayı tercih etmesinin sağlık problemini istismar ettiğinden dolayı olduğunu üzülerek ifade etmek isterim ki düşünüyorum. Biz Ünal Üstel’e Meclis mesaisine katılabilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Gerekirse gün ışığında, gerekirse karartılmış olarak bu Meclis Genel Kurulunda Ünal Üstel’le yüzleşme ihtiyacımız vardır. Çünkü görev başında eğer bir hükümet varsa, eğer o hükümetin de bir başkanı varsa, burada sorulan belli başlı sorulara doğrudan hükümet adına Başbakan sıfatını taşıyan kişinin yanıt vermesi gerekir. Türkiye’ye gidiyor, Türkiye’de görüşmeler sonucunda tırnak içinde “Müjde” diye ifade edilen açıklamaları yapabiliyor, ancak kendi ülkesine döndüğünde kendi halkına kendi muhatabı olan siyasilere en küçük bir izahat ihtiyacı dahi duymuyor. Ve bunu özel olarak talep ettiğimiz zaman da “Biliyorsunuz sağlık problemi vardır Ünal Beyin, Meclis Genel Kurul Salonuna gelemiyor.” Vay ne kadar zararlı bir salonmuş bu salon. Bu salonun ışıkları pekala söndürülebilir. Bu salon pekala karartılabilir, yeter ki Ünal Bey bu Mecliste yerine getirmesi gereken görevi yerine getirme arzusu duysun. Ama eğer böyle bir istek söz konusu değilse, az ilerideki Başbakan odasında mesai yapabiliyorken bu Genel Kurul Salonuna gelemiyorsa, biz bundan Ünal Beyin bizlerle yüzleşme konusunda cesareti olmadığını anlarız. Evet, Ünal Bey bizim karşımıza çıkmaktan korkuyor. Korktuğu için de Meclisten, halkın meclisinden kaçıyor. Burada iktidar partilerine, hükümet partilerine mensup milletvekillerinin yanında muhalefet milletvekilleri de vardır. Ve muhalefet milletvekilleri iktidar partilerine mensup milletvekillerinin seçildiği yöntemle seçilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının verdiği oylarla bizler bu Mecliste bulunma hakkına sahibiz ve yurttaşlar adına görev yapma yükümlülüğüyle baş başayız. Bu yükümlülüğün hükümet mensuplarının görevini yamasını sağlamaktan da ibaret olduğunu söylemek isterim. Peki, hükümet nerde? Sorun çıkarmıyorum. Çünkü normal bir hükümetle normal bir zamanda yaşıyor olsaydık şu anda Meclis İçtüzüğüne aykırı olarak devam eden bu oturumun devam etmemesini talep ederdim. Çünkü İçtüzük der ki her Meclis birleşiminde hükümet hazır bulunmak zorundadır. Peki, ben sorarım, bu Hükümetin proksisi örneğin oturumda bulunan tek hükümet partilerine mensup milletvekili durumundaki Sayın Akpınar’da mıdır? Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri tümü Akpınar ve Sayın Serhat Beye vekalet mi verdiler de buradadır? Hayır, böyle bir uygulama da yoktur. Dolayısıyla kabineye mensup bir Bakanın, tercihen de elbette Başbakanın bu salonda hazır bulunma yükümlülüğü vardır. Şimdi bunların hiçbirini yerine getirmeyen, Meclis Birleşimini Ulusal Birlik Partisi Grup Toplantısı nedeniyle iki buçuk saat özürsüz, izinsiz geç başlatan, Meclis Oturumunun olduğu günde, üstelik de denetim göreviyle Meclisin toplandığı günde saat 15:00’e, yani Meclis Oturumunun devam etmesi muhtemel bir saate Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenleyen bir hükümetten ciddiyet, saygı, demokratik olgunluk beklemek ve sorduğumuz sorulara yanıt almak mümkün müdür? Sorduğumuz sorulara sürekli olarak zaten birbiriyle çelişen yanıtlar alıyoruz. İşte halkın sinir uçlarıyla oynamak böyle bir şeydir. Dün bu Mecliste örneğin dile gelen konular kim tarafından dile getirildi? 62’nci madde tahtında, yani mutlak suretle Cumhuriyet Meclisinde ele alınmış olması gerektiğine inanılan bir ayrıcalıktan yararlanarak Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman tarafından dile getirilen sorular vardı. Bu sorulara hükümet adına güya yanıt verenlerin hiçbiri yanıt teşkil edecek yanıtlar vermeyi başaramadı. Örneğin, Din İşleri Başkanının saçmalıkları bu Mecliste soru olarak soruldu. Kamuoyu bu sorunun cevaplarını merak ediyor. Bu kabineye mensup bakanların bir kısmı “hakkında soruşturma açılacak” diyor, bir kısmı “hakkında soruşturma kararı açılmadı” diyor, hükümet adına bizi bu Kürsüden yanıtlayan Başbakan Yardımcısının Yardımcısı sıfatını taşıyan Erhan Arıklı ise ilahiyatçı kimliğini ön plana çıkararak, “Ne münasebet, bunlar soruşturulamaz” diyor. Şimdi bir konuda üç ayrı yaklaşımı bir kurulun üyeleri eğer ortaya koyarsa, bu bizimle dalga geçmek değil de nedir Allah aşkına?! Bu ayrıcalık kimden ortaya çıkmakta? Bu ayrıcalığı bu Hükümet makamlarına kim sağlamaktadır? Bu ülkenin mevzuatı varsa, bu mevzuat Anayasadan neşet ediyorsa ve Din İşleri Başkanı sıfatını taşıyan kişi Anayasa ve yasalar hilafına hareket etmişse, onu soruşturmak değil, görevden alacak iradeyi ortaya çıkarmak gerekiyor. O zaman soru şudur: Çok basittir. Soruşturacak mısınız, soruşturmayacak mısınız sorusu gereksiz bir sorudur. Bu, kendi imzalarınızla göreve getirdiğiniz kişiyi görevden alacak cesaretiniz var mıdır, yok mudur? Biz olmadığını anlıyoruz. Olmadığı için Erhan Arıklı’nın abuk sabuk gerekçelerini, üstelik de dine, dinden neşet ettiği var sayılan hadislere ve kendi sıfatına sığınarak yapmakta olduğu açıklamalardan anlıyoruz. Bu kişi Din İşleri Başkanı olsun diye vatandaş yapılmış bir kişidir. Bu ülkenin yurttaşlık mevzuatı da aslında ihlal edilerek veyahut istismar edilerek yurttaş yapılmış bir kişi, bu topluma tamamen yabancı bir kişi Din İşleri Başkanı yapılmıştır. O zaman sormazlar mı size, siz bu kişiyle ilgili bir talimat mı aldınız ve onu Din İşleri Başkanı atadınız ki atayan gibi göründüğünüz halde onu görevden alma cesaretini ortaya koyamıyorsunuz ve toplumun sinir uçlarıyla bilerek ve isteyerek oynuyorsunuz?

 Veya bir başka konu; Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan görüşmeler sonrasında yapılan açıklamalar. Sağlık sistemi. Belli ki sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına üzülerek ifade etmek istiyorum ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılacak genel seçimde şu anda Türkiye’yi yöneten kadroların sağladığı bir hediye. Yani bir tür seçim vaadi. Olmayan yasalar üzerinden bunu açıklamaya çalışan bir Hasan Taçoy Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sıfatıyla. Hangi yasa? Sosyal Güvenlik Yasası. Nerde? Henüz yok ama açıklıyor, Genel Sağlık Sigortası üzerinden durumu ifade etmeye çalışıyor. Genel Sağlık Sigortası nerde? O da yok. Onun varlığına dair bir işaret var mı? O da yok. O zaman salla gitsin. Sevgili İzlem Gürçağ birinci derecede sorumlu hale gelecek, çünkü sağlık hizmetlerini yönetme görevi Sağlık Bakanı sıfatıyla ona verilmiş. Ondan anlıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık sigorta sistemine dahil olmuş Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların buradaki sigortalılık durumu Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından soruşturulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. O zaman ortaya bir fatura çıkacağı çok belli. Yani Türkiye bu sağlık hizmetini kendi yurttaşlarına verecek ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sosyal Güvenlik Sistemine tabi olup olmadıklarını öğrendikten sonra. E, peki Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyal Güvenlik Sistemine dahil olmayanlar nasıl sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar? Bedeli karşılığında. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sistemine tabi olmayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklular eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu sisteme dahilseler ve bu teyitten sonra Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış olması gereken ödemede evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından yapılacak anlamına geliyor ki İzlem Hanım da detaylar belli olduktan sonra elbette bunun finansmanıyla alakalı da bir kaynak öngörülecek herhalde diyerek iyimser bir tahminde bulunuyor.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim tahminle hareket eden bakanlara iyi niyet dileyerek, iyi temennide bulunarak hareket eden siyasetçilere ihtiyacımız yoktur. Bizim ihtiyacımız, yazılı metinlere göre yasaya uygun bir biçimde hareket edecek kamu yöneticilerine ihtiyacımız vardır. Ve maalesef böylesi bir yapıdan bunu beklemek doğrusunu isterseniz son derece büyük bir naiflik olur ve biz o naifliğe sahip değiliz. Son derece tedirginlik veren, son derece asap bozan bir durumla karşı karşıyayız ve bu noktada soğukkanlı olmayı başarmak için de insanüstü bir gayret içerisindeyiz, çünkü bu ülkede sorunlar her geçen gün hem yeteneksizlikten, hem umursuzluktan, hem de basiretsizlikten dolayı büyüyor. Ekonomik sorunlar, idari sorunlar, siyasi sorunlar büyüyor ve yurttaş kendini her gün biraz daha çaresiz ve yalnız hissediyor.

Elektrik meselesi; bilerek ve isteyerek zehirlenmiş, parçalanmış ve kangrene dönüştürülmüş bir mesele olarak karşımızda duruyor ve buna çözüm olarak “Müjde, Türkiye’den geliyor kablo.” Şimdi böyle bir niyet varsaydı bununla ilgili hazırlık çalışmalarından niye kimse haberdar değil? Ve bu konuda olacak olanları niye bir Allah’ın kulu bu Hükümetten çıkıp da dört başı mamur anlatabilir durumda değil? Çünkü ikbalden çıkıyor. Ansızın zuhur ediyor ve o zuhur edene göre birileri buralarda gelip belli başlı tahminlerde bulunuyor. Bu Devlet deyim yerindeyse tombaladan çıkan rakamlardan oluşan bir yönetim anlayışıyla yönetilemez. Bugün kablo gelir, onunla ilgili bir tahmin söylenir. Yarın sosyal konut gelir, onunla ilgili bir tahmin söylenir. Öteki gün sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayla alakalı bir şey gelir, o söylenir. Peki, bir soru sormak isterim. Muhatabı olmadığı halde Kıbrıs Türk kamuoyuna açıklamak ve cevabını da belki daha sonra basın aracılığıyla duymak isterim. Bu ülkede yurduna dair duyarlılığı olan her bir yurttaşın çok ciddi tedirginliği vardır topraksız kalma konusunda. Halihazırda bu ülkedeki gayrı menkul fiyatları sıradan yurttaşların ödeyebileceği fiyatların kat ve kat üzerine çıkmıştır ve burda temel faktör, gayrı menkul sektöründeki motor güç, yabancı uyruklulardır. Yabancı uyruklulara satışı yapılan mülklerdir. 100 metrekarelik konutun yüzbinlerce Sterlin fiyatla satışa arz edildiği bir toprak parçası üzerinde yaşayan fakir insanlardan oluşmaktadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları. O zaman…

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Erkut Bey, hükümetten kimse yok.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Farkındayım, olduklarında da bir fayda üretmediği, bir anlam ifade etmediği için bugüne özel onların varlığını ihtiyaç olarak hissetmiyorum. Çünkü bu sorduklarımıza dün de…

BAŞKAN – Sayın Bakan giriyor içeriye.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Buyurun Sayın Başkan. Toparlıyorum.

BAŞKAN - Yok, giriyor içeriye.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yok, yok gerek yok, rahatlarını bozmasınlar hiç gerek yok. Hiç gerek yok, çünkü zaten sorduğumuz sorulara ya tahmine dayalı cevaplar alıyoruz ya da cevap alamıyoruz, o yüzden hiç gerek yok hükümet makamlarının burda bulunmasına, zaten ülkede bir hükümet da yok. Ülkede gerçek anlamda icraat üretecek, plan-program çerçevesinde de çalışan bir hükümet de yok, onun için olsa var, olmasa var! Sormak istediğim soru şudur:

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan herkes mevzuatımıza göre yabancı olarak addedilmektedir ve buna Türkiye Cumhuriyeti uyruklular da dahildir. Türk Cumhuriyeti yurttaşları bu ülkede yabancı statüsündedir ve mevzuat ona göre düzenlenmiştir. Diğer yabancılara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruklular bu ülkede iki ülke arasındaki anlaşmalara göre bazı konularda özel muamele görebilmektedir. Ve şu anda bu özel muameleye bir konunun daha dahil edilmesine ilişkin tırnak içinde söylüyorum duyumlar söz konusudur. O da gayrimenkul satışlarında Türkiye Cumhuriyeti uyruklulara yurttaş muamelesi yapılması veya yabancı muamelesi yapılmamasına ilişkin duyumlar vardır ve bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının mülksüzleşmesine dair çok çok büyük bir potansiyel tehlikeyi bünyesinde barındırmaktadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de ekonomik güçlükler yaşayan ve yoğunlukla yoksul insanların yaşadığı bir ülkedir ama sahip olduğu nüfus büyüklüğü nedeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir bütün olarak yutabilecek bir zenginlik de vardır Türkiye Cumhuriyeti’nde. Çünkü nüfus 90 Milyon diye ifade edilmektedir ve bu 90 Milyonluk ülkenin çok sınırlı sayıda olmayan zenginleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir bütün olarak tek bir hamlede hap gibi yutabilecek kadar zengindir ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bu ülkede gayrimenkul konusunda yurttaş muamelesi görmesi veya yabancı muamelesi görmemeye başlaması bu ülkedeki konut edinme, mülk edinme, mülke sahip çıkma konusunda yaşanmakta olan güçlüğü kat ve kat artırabilecek potansiyel bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır ve hükümet makamlarının bu konuya mutlak suretle cevap vermesi ve hayır asla böyle bir şey yoktur demekten başka bir çaresi de olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü bu ülkede iş çevrelerinin yaşamakta olduğu güçlükler yabancı yatırımcı adı altında aslında kendi girişimcimizin giderek çaresizleşmesi gerçeği yıllardır yaşanmaktadır ve bu artık girişim yapamama noktasından mülk edinememe sahip olduğu mülkü elinde tutamama noktasına kadar gerilemiş ve çok daha büyük bir tehdit haline gelmiş bulunmaktadır. O nedenle bu konu es geçilmemesi gereken bir konudur. Ben kamuoyunun gündemine açıyorum ve hükümetin yanıtlamasına bırakıyorum. Sayın Başkan süremin dolmuş olduğunun farkındayım ve bir şeyin daha altını çizerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. O da az önce yine Sayın Filiz Besim’in konuşmasına cevaben yapılan konuşma sırasında öğrendiğimiz belli bir süreden beridir Ercan Devlet Havaalanında işletmecinin yükümlülüğünde olan ambulans bulundurma zorunluluğunun ihmal edildiği gerçeğidir. Eğer durum buysa Başbakan Yardımcısının yardımcısı sıfatını taşıyan ve Ercan Havaalanının işletilmesinde idare pozisyonunda olan Erhan Arıklı’nın bu konuyla ilgili derhal nasıl bir işlem yapacağının ifade edilmesine duyduğumuz ihtiyaçtır. Çünkü ucubeye dönüşmüş olan Ercan Havaalanı Özelleştirme İhalesindeki mevzuat yani işletmeciyle yüklenici veya işletmeciyle yapılmış olan anlaşma gereğince orada ambulans bulundurulma zorunluluğu işletmeciye devredilmiş bir yükümlülüktür ve Ercan Devlet Havaalanının bir havaalanı olarak hizmet verebilmesinin en öncelikli ve ihmal edilemez koşullarından bir tanesi de orada bir ambulansın hazır vaziyette ve sürekli olarak kesintisiz bir biçimde bulundurulmasından geçmektedir. Eğer bu zorunluluk, bu yükümlülük belli bir süredir Sayın İzlem Gürçağ’ın ifade ettiği üzere ihmal edilen bir durumdaysa bu hem Ercan Havaalanının uçuş güvenliğini sağlama bakımından yok edildiğinin, köreltildiğinin bir ifadesidir. Hem de oradan uçan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olsun olmasın her bir yurttaşa karşı işlenmiş her bir insana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Bunun affı da yoktur. Dolayısıyla bu konuda da izahat ama içerikten yoksun olmayan tatmin edici bir izahat şarttır ve bunu bekleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Sayın Şahali’ye teşekkür ediyorum. Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Çevre Politikalarındaki Tutarsızlıklar ve Aksaklıklar” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

24.01.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ocak 2023 tarihli 27’nci Birleşiminde, “Çevre Politikalarındaki Tutarsızlıklar ve Aksaklıklar” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Jale Refik Rogers

Bağımsız Girne Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Rogers hitap edin Kürsüye.

JALE REFİK ROGERS (Girne) – Teşekkürler Sayın Başkan. Hükümet yetkilileri geliyor dediniz ama belli ki daha önemli işleri var. Hala herhangi bir tanesini bu koltuklarda göremedik. Birçok önemli konuya değinildi. Ben de başka bir tanesine değinmek istiyorum. Gönül isterdi ki Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı burada olsun ve sorularımıza bizzat cevap verebilsin ama biz bu soruları soralım. Belki uygun olduklarında gelirler. Bu arada bugün tek burda olan Sayın Bakan İzlem Gürçağ şimdi geldi, belki o da bizi aydınlatabilir bu konuyla ilgili. Çünkü ne de olsa sağlıkla, çevre el ele giden konulardan bir tanesi. Evet bugün ben konuşmamı plastiklerin yasaklanmasıyla ilgili geçirilen tüzükler ve altı ay sonra yürürlüğe girecek bu tüzüklerle bizlerin neleri beklediğiyle ilgilidir. Dediğim gibi çevre koruma elbette hepimizin de çok önemsediği bir konudur. Ama bunun nasıl yapılacağı, nasıl sürdürülebilir olacağı, nasıl ortaya konulan uygulamanın sonunda neye evrileceği de çok önemlidir. Dörtlü hükümet döneminde market poşetlerinin paralı olma kuralı gelmişti biliyorsunuz. O dönemde ilk başta iyi giden uygulama giderek sulandırılmış ve sonunda işte belli marketlerin bunları ücretsiz vermesi, belli marketlerin ücretli vermesi ve en sonunda aslında bu poşetlere şarj edilen paranın daha nerede toplandığının bile belli olmadığı bir muallaklık haline çevrilmişti ve bütün bunlar devam ederken bu paranın nereye gittiğiyle ilgili bu Kürsüden ısrarla sorduğumuz sorulara cevap alamazken aniden Çevre Yasası altında iki tane tüzük çıkıyor ve naylon poşet kullanımının altı ay içerisinde ortadan tamamıyla kaldırılacağı söyleniyor. İkinci bir tüzükle de plastik, tabak, çatal, take away kapları dahil tüm plastik ve köpük kapların kullanımının yasaklanmasını içeren ikinci bir tüzük yayınlanıyor. Sonuçta birçok gelişmiş ülke bu noktalara geldi plastik kullanımını yasaklayarak ama bunu yaparken bu ülkeler aslında kademeli bir geçiş süreci yarattı önce ve birçoğunda gene de bu ülkede uygulanması planlandığı kadar keskin bir uygulamaya da geçilmedi, geçilirken de bunun yerine alternatifler yaratılarak geçirildi. Elbette küresel ısınmaya katkıda bulunan denizlerde ve karada yaşayan hayvanlarını hayatını tehdit eden, doğanın dengesini bozan plastik kullanımı veya plastik kirliliği mücadele etmemiz gereken bir konudur. Özellikle bir ada ülkesi olarak gerçekten bir çöp ada olma yolunda giderken bu konuda belli yaptırımlar gerekmektedir. Ama böyle bir adım atılırken bunun altyapısının hazırlanması ve alınacak kararın da uygulanabilir ve sürdürülebilir olması öncelik olmalıdır. Çok merak ediyorum Çevre Koruma Dairesi bu Tüzükleri yayınlarken bu yasaklanan malzemeler yerine ne kullanılacağını planlamış mıdır? Artık bu trafikte, bu yoğun iş hayatı içerisinde birçok kişi kendi ofis masasında yemeğini yemektedir. Mesela bu take away kaplar yerine ne alternatifler kullanılacaktır? Genelde dünyada kullanılan alternatifler mevcutlardan çok daha pahalı ürünlerdir. Dolayısıyla bu alternatiflerin kullanılması düşünülüyorsa bunun ekonomideki etkisini ve zaten çok ciddi sıkıntılar yaşayan, maddi sıkıntılar yaşanan insanımıza daha ne gibi zorluklar getireceği de düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesidir. Dokuz tane plastik üreticisi var, plastik poşet üreten ve bazıları da geri dönüşüm ile uğraşan. Bu üreticilerle konuşuluyor mu? Bunun için kafa yoruldu mu? Nasıl alternatifler üretilebileceği, bu üreticilerin alternatif üretime geçmesi için herhangi bir teşviklendirme veya hibe programı yapılıp yapılmayacağı, bütün bunlar konuşuldu mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Benim aldığım bilgi hiçbir şekilde böyle bir iletişimin de olmadığı, tüzükler geçtikten sonra hal böyle iken bu noktadan sonra bunun yapılması planlandığı yönündedir. Dünyada zaten hala daha tartışılan bir konudur. Hangi malzemelerin ne kadar fazla, işte karbon ayak izi olduğu ve bunların gerek üretiminden, gerek doğada çözülene kadar geçen süreyle ilgili birçok farklı değerlendirmeler gerekiyor. Dolayısıyla bu kararlar alınırken aslında Çevre Bakanının gerek üreticilerle, gerek çevrecilerle, gerek Çevre Mühendisleriyle bir ortak akılla bir karar üretmesi gerekli olandı ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Ülkemizde katı atığı azaltmak için yapılması gereken çok şey vardır ve bu noktada hiçbir şey yapılmadığını da çok iyi biliyoruz. Bunların en temelinde aslında ülkemizde önce bir çevre bilinci oluşturulması gerekir. Böyle bir kültürümüz olmadığını üzülerek söylüyorum. Kaç okulumuzda çevre dersi vardır? Mesela ben Çevre Bakanına ve Eğitim Bakanına sormak isterim. Hala sürücülerin yolda giderken kola tenekelerini arabanın camından dışarıya fırlattığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunların azaltılması için geri dönüşümü yapılabilecek bu malzemelerin azaltılması için neler yapılıyor ülkemizde? Bunun bir stratejik planı olması gerekir, katılımcı olması gerekir. Örneğin gelişmiş bir ülke olsaydık ne yapabilirdik? Poşetler için alınan ücretlerin bir fonda toplanması ve bu fonun sonra üreticileri teşviklendirmeye kullanılabileceği, alternatifler yaratmaya kullanılabileceği bir vizyon ortaya konabilirdi. Tabii ki bu Hükümetten böyle bir vizyon da beklemiyoruz. Yeni bir teknoloji oluşturulur, en iyisinin ne olduğuna karar verilir ve bu ancak yürürlüğe girdikten sonra bu yasaklama yoluna gidilir ama bazen de düşünüyorum ki belki de yapmış gibi yapmak için bu yapılıyor. Aslında murat ettikleri bu değildir. Böyle bir tüzüğü ortaya atarlar, sonra herkes tartışır ve en sonunda tamam ya en iyisi aslında biz hiçbirini yasaklamayalım olur. Bin bir çeşit entrikayla halkı her gün daha çok yoruyorsunuz. Çevre kirliliği yaratan sadece plastik değildir. Birçok gelişmiş ülkede camı, metali, kağıdı da, plastik gibi dönüştürmekte, hatta enerji kaynağı olarak kullanmaktadır. Bizim ülkemizde herhangi bir geri dönüşüm politikası olmamıştır bugüne kadar. Bununla ilgili aslında katı atıkla ilgili master planlar da mevcuttur. Birçok şey yazılmış çizilmiştir. Ama Çevre Bakanlığı bunların içerisinden cımbızla bir noktayı alıp apar topar uygulamaya sokmuştur. Neden acaba diye sormadan edemiyoruz. Özellikle belediyelerin şu anda gelirlerinin de artacağı bir döneme giriyoruz ve geri dönüşümün bir politika haline gelmesi, devletle belediyelerin işbirliği içerisinde bunu uygulamaya geçirmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Belki belli pilot bölgelerden başlanabilir, pilot belediyelerden başlanabilir ve geri dönüşüm için bu belediyelerin teşviklendirilmesi sağlanabilir. Yani ya olursa, ya tutarsa diye gene de bunu da buraya bırakayım. Güngör çöplüğü 2012 yılında Katı Atık Master Planı çerçevesinde yapılmış yerlerden bir tanesidir ve Dikmen çöplüğüne benzer bir noktaya doğru hızla gitmektedir. Evsel atık bölümü Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır. Bunun bundan sonra ayrıştırma ve geri dönüşüm için yeni bölümleri yapılması planlanmıştır. Ama bunların hiçbiri bildiğimiz üzere yapılmamıştır yıl 2023. Şu anda belki yağmurlar var diye yangın falan görmüyoruz ama havalar ısındıkça gene aynı sorunları yaşamaya başlayacağımız bellidir. Merkezi İhale Komisyonu son noktada Güngör çöplüğü ihalesini Rekabet Kurulu kararına rağmen bu konuda hiçbir uzmanlığı olmayan bir firmaya vermiştir şu anda ve daha önce ilk planladıkları gerek yeni yatırımlar yapılması, ayrıştırma ve geri dönüşümün olmasıyla ilgili de herhangi bir madde bu şartnameye konulmamıştır. Bununla ilgili çalışmalar da askıya alınmıştır. Bu konuları altı ay önce konuştuk. Belli ki tekrar tekrar konuşmamız gerekecek. Ülkenin her yerinde vahşi depolama alanları olduğunu biliyoruz. Çöp yığınları arasında boğuluyoruz ama bu çöpü azaltacak herhangi bir yaptırım ayrıştırma ve geri dönüşümle ilgili bir politika elbette bir ihtiyaçtır ama Turizm ve Çevre Bakanlığından beklediğimiz bütünlüklü bir politika oluşturarak bunun nasıl kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme oluşacağını halkımıza ve bizlere anlatmasıdır. Yoksa böyle işte gökten inme kararlarla hem işverenleri hem zaten daralan ekonomiyi zora sokacak sonra da dönüp denedik olmadı deyip halkı suçlayacaksınız. Halkımız bu kötü yönetimi hak etmiyor. Gönül isterdi Fikri Ataoğlu burda olsun çıkıp bize birazcık anlatsın nedir kafasındaki ama bunu biz burdan sormaya hafta hafta sormaya devam edeceğiz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Bir şey sorabilir miyim Jale Hanıma?

 JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Tabii ki sorabilirsiniz.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Tam konuşmanızın girişinde yoktum kaç fabrika bu şekilde?

 JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Dokuz fabrika var ama konu fabrika değil yani.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Hayır yani fabrika değil tabii ki de yani sonuçta onlarının içinde çalışanlar var bu arada işletmeler ne yapacak noktasında ben de sizinle aynı endişeyi paylaştığım için soruyorum da yani şu anda yatırım yapanlar da var anladığım kadarıyla. Siz bu sürecin daha çok planlı programlı bir şekilde sıfır 15 arasının mikron arasının kullanılması gerektiğini, 50 mikron üstünün de ücretli olması gerektiğini söylüyorsunuz değil mi?

 JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Yani ben o kadar spesifiğe inmedim açıkçası, inebilirim elbette ama bence bunun daha ortak akılla oturulup tartışılarak bir karara varılması bence doğru olandır. Ben şahsen kendi çantalarımı hep kendim markete götürüyorum alışveriş yaparken. Ama bir çevre bilinci oluşturmamız lazım, insanların aldıkları poşetleri bile tekrar tekrar kullanabilecekleriyle ilgili veya doğaya verdiği zararla ilgili birincisi bu. İkincisi elbette üreticilerin korunması ve bu üreticilere nasıl alternatif üretim yapabileceği ile ilgili de kafa yorulması gerektiğine inanıyorum. Sanırım sorularınızdan biri de odur. Ve kısıtlamaya elbette gidilebilir, belli şeyler de yasaklanabilir. Yerine ne koyacağımızı da dikkatli şekilde değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.

 Ben teşekkür ediyorum.

 BAŞKAN - Sayın Jogers’e teşekkür ediyorum. Şimdi de sırada Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

24 Mart 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ocak 2023 tarihli 27’nci Birleşiminde “Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’nci maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
| Serhat AKPINAR  |
| DP Girne Milletvekili |

BAŞKAN - Buyurun Sayın Serhat Akpınar hitap edin Meclise.

SERHAT AKPINAR (Girne) – Sayın Meclis Başkanım, değerli milletvekilleri, değerli halkım; öncelikle olarak Sayın Şahali kardeşime şunu aktarmak istiyorum bugün tabii ki Hükümeti temsilen de burda olmasam da, halkımı temsilen burda olduğumu bilmenizi istiyorum. Hepimizin asli görevi.

Üniversitelerimizin ülkemize getirdiği her öğrencinin ülke ekonomisindeki çarkların dönmesindeki katkısının ne olduğunu ve bu gerçeğin de tabii ki ne olduğunu sanırım hepimiz artık kabul etmekteyiz. Doğal olarak yükseköğretimdeki sorunlar toplumumuzun tamamına yansır bir durumdadır. Bu vesile ile bugün iki büyük sorun hakkında konuşmak ve neler yapabileceğimizi sizlere paylaşmak üzere söz almak istedim.

Bugün öncelikle değinmek istediğim konu ülkemize gelen yabancı öğrencilerdir. Üniversitelerimizde okuyan Kıbrıslı Türk öğrenci sayısı toplam öğrenci nüfusunun yüzde 5, 6’sını aşmamaktadır. Türkiye’den gelen öğrenci sayısı ise hatırı sayılır oranda düşmüş bulunmaktadır. Üniversitelerimizin hem varlıklarını koruyabilmeleri, bilimsel çalışma ve araştırmaların devamlılığı hem de hedefledikleri öğrenci sayısına ulaşabilmeleri için daha çok çalışmaları gerektiği bir zamandayız. Tabii ki sadece öğrenci sayısı değil ülkemizdeki üniversitelerde okuyacak öğrencilerin nitelikleri de oldukça önemlidir. Daha önce yine bu Kürsüden paylaştığım gibi üniversitelerimizin de toplumumuzun da ülkemize gelen öğrencilerin niteliği hakkında yaşadığı sorunlar vardır. Hatırlatmak gerekirse bazı öğrenciler Adamıza üniversitelerimize kayıt yaptırarak gelip muhaceretlerini yaptırmakta ve üniversiteye bile uğramadan bir yılı geçirdikten sonra Adamızda kaçak yollarla kalmakta ve hatta ve hatta çalışmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomimizi oluşturan bu tip vakalardan üniversitelerin de huzursuz olduğunu gerçekleştirdiğim görüşmeler sonrasında sizlerle paylaşmak istiyorum.

Üniversitelerimizin uluslararasılaşmaktan başka bir çaresi yoktur. Hem üniversitelerimizin gelişip ilerleyebilmesi, hem de öğrenci sayılarının belli bir düzeyde tutabilmeleri için üçüncü ülkelerde tanıtım faaliyetlerini sürdürmek zorundalar. Hal böyleyken elbette Devletimize düşen görevler de vardır. Daha önce bu Kürsünden dile getirdiğim bu konuda öğrenci acentelerinin akreditasyonu veya denetlenmesi konusunda bir Yasa Tasarısı çalışmasının başlamış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Böylelikle öğrenci simsarlarının faaliyetlerinin önüne geçilecek, insan kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Ancak henüz bu Yasa Tasarısı tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılar durumda değildir. Konu ile ilgili Kıbrıs Üniversiteler Birliğinin de yaptığı değerlendirme yasanın mevcut haliyle yükseköğretim sektörünün gelişimini kısıtlayıcı bazı maddeler içerdiği ve ilerde ciddi anlamda menfi sorunlar teşkil edecek nitelikte olduğu yönünde olmuştur. Bu nedenle bir çalışma grubu oluşturulması teklifleri olduğunu biliyorum. Sağlıklı ve işlevsel bir yasa oluşabilmesi için bu öneriyi ben de destekliyorum. Konu ile ilgili Sayın Bakanımızın değerlendirmelerini içtenlikle bekliyorum.

İkinci değinmek istediğim konu ise YÖDAK’la ilgili son gelişmelerdir. YÖDAK mevcut Başkanlığı ile üniversitelerimizin uluslararasılaşma faaliyetlerinde karşı karşıya geldikleri sorunların boyutlarının farkında olmayı hiç başaramamış veya bu sorunlara yapıcı çare aramamış veya çare üretmeyen bir tutum sergilemektedir. Kıbrıs Rum yönetimi tarafından üniversitelerimizin ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı sürekli bir gayrı yasallıkla itham edilmektedir. Kurulun toplantı gündemlerini şekillendiren YÖDAK Başkanı bu konuyu acaba hiç ele almış mıdır? Özellikle geçmişte Dışişleri Bakanlığı da yürütmüş Sayın Başkanın YÖDAK Başkanlığı yürüttüğünü düşürsek uluslararasılaşma konusunda en çok ön ayak olması gereken ve üniversitelerimizin ve ülkemizin marka değerlerinin yurtdışında sorgulanmaması için Bakanlıklar ve üniversitelerimizle ne zaman bir araya gelmiş bu süreçlere karşı bir politika belirlenmesinde ön ayak olmuş mudur? Ne yazıktır ki bu süreçlerin önüne geçilebilmesi konusunda veya karşı bir duruş ve politika belirlenmesi konusunda herhangi bir politikamız mevcut değildir. Halkımızın ve Meclisimizin ve tüm Devlet yetkililerimizin bilgisine getiririm ki bu derece iyi örgütlenmiş ve bizlere adeta yıllardır savaş açmış bir yapı ile karşı karşıyayız. Rum Dışişleri ve diplomatları kanalıyla Elçiliklerinin bulunduğu her ülkede hatta hatta akredite ettikleri bir diğer ülkelerde de üniversitelerimizin anlaşma yaptığı üniversite rektörlerine, araştırma yapacak akademisyenlere tehditkar ve çirkin ithamlar bulunan mektuplar göndermektedirler. Aynı yazışmaların suretleri ülkedeki parlamenterlere, Bakanlıklara da gönderilmektedir. İşbirliği yapmış olduğumuz paydaşlarımız çalışmalar hakkında sürekli sorgulanmaktadır. Tüm üniversitelerimiz bu süreçte tamamıyla yalnız bırakılmışlardır.

Bu esnada ülkemizin yükseköğrenimin temsiliyetinin teslim edilmiş olduğu YÖDAK’a bakacak olursak ne göreceğiz, vaktiyle sahte diplomalı bir üye eliyle başka akademisyenlerin akademik yeterliliğini sorgulamaya çalışan bir gündem. Mesai arkadaşı kurul üyelerine karşı tazminat davaları açmış bir kurul Başkanı ve tüm bunların yanında YÖDAK Başkanının kurula kendi akademik belgelerini ibraz etmekten imtina etmesi. Denklik işlemlerini sonlandırmayışı. Kamu eliyle kurulmuş ve yasalarca akademik yeterliliği tarafsız değerlendirme mercisi olan YÖDAK’a herkese tabii tutan bir Başkanın kendisinin bu kurul kararlarından ve taleplerinden bağışık olduğunu düşünmesi, misyonu nedeniyle tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin ve kamu tüzel kuruluşu oluşu neticesinde ise tüm halkımızın paydaş olduğu YÖDAK’ın en yüksek düzeyde akademik etik kurallarının savunuculuğunu yapabilme yetkinliğine gölge düşürecek bir gelişme ülkemizdeki tüm üniversitelerimizi olumsuz şekilde etkilemektedir.

Öğretim görevlilerini araştırmaları ve akademik yükseltmeleri de denetleyen YÖDAK’ın hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle kendi bünyesinde de aynı kuralları uygulaması bir beklenti değil, tamamıyla bir zorunluluktur. Dolayısıyla YÖDAK Başkanının da aynı kurallara uyması gereklidir. YÖDAK Başkanı hakkındaki iddiaları ve kurul üyelerine karşı polise yaptığı şikayetler ve tazminat davaları hakkında yaptığı açıklamalar büyük bir üzüntü ile takip etmekteyim. Yaklaşık kırk yılını uluslararası yükseköğretim sektörünün oluşması ve gelişmesi için çalışarak geçirmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olarak bu konunun kısa sürede çözülmesini temenni ediyorum. Bu konunun ancak şeffaflıkla gerçekleşecek bir araştırma ile mümkün olabileceğini de ayrıca halkımızın bilgisine getirmekteyim. Atamayı yapmış Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin selameti için hukuk dosyasını Yüksek Adliye Kuruluna sevk etmelidir. Devlet kurumlarımızı konunun takipçisi ve kamu vicdanını rahatlatmak adına geç olmadan göreve çağırıyorum.

Şahsımı da bu arada sürekli YÖDAK’la ilgili iç ve sorunsal süreçleri ortaya koymuş olmam sebebiyle de itibarsızlaştırma girişimlerinde bulunan Sayın Başkanı da ayrıca burdan kınıyorum. Kurucusu olduğum üniversiteye karşı da başlatmış olduğu ciddi tehditkâr süreci de ayrıca halkım önünde yine şiddetle kınıyorum.

Sayın Başkanım ve değerli milletvekilleri; ülkemizin içerisinde bulunduğu ve bizim de kabullenmemiz gereken globalleşme ve uluslararasılaşma süreci çok çok önemlidir. Bir an önce süre gelen sorunlarımızı ortak akıl ve şeffaflıkla çözerek ülkemiz yükseköğrenim sektörünün temsiliyetinin daha fazla zedelenmemesi için çalışmalara hız vermeliyiz.

Sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz eder, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN - Sayın Akpınar’a konuşması için teşekkür ediyorum. Sayın Bakan buyurun.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; Serhat Beye konuşması için öncelikle teşekkür ederim. Burada yükseköğrenimin bu ülkenin geleceği olduğu gerçeği hepimizin kabul ettiği bir gerçekliktir. Ve bu gerçeklik üzerinden hareket ettiğimizde ve beklentimizin üniversitelerimizden kültürel anlamda, bilim anlamında, ekonomik anlamda çok yüksek olduğu herkes tarafından ifade edilirken ülkemizde bu yöndeki gelişme tabii ki Devletin desteği ile olması beklenmektedir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Hükümet adına yürüttüğümüz faaliyetlerde gerçekten üniversitelerle bir arada ortaklaşan sorunlarını çözebilmek adına ortak çalışmayı kendimize hedef yapmış durumdayız. Tabii bu az önce YÖDAK’la ilgili de burada yapılan konuşmalar ilk kez yapılmış konuşmalar değil. Daha önce de yapılmış konuşmalardır. Bu anlamda da bazı sözlerimiz olacak mutlaka. Burada devletin yönetimi aslında her kurumun, kuruluşun, bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları kendi yasasında, kuruluş yasasında belirlenmiştir. Bu anlamda işaret edilen bazı sitemler de haksızlık var demem mümkün değildir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığının eğitimle ilgili sorumluluğu ve tabii ki YÖDAK’ın işlemeyişinin yarattığı sorunların da, sorunlara da göz yummanın mümkün olmadığı tespitinden sonra biz bu konuların ülkemize daha az zarar verebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı olarak büyük bir çaba sarf ettiğimizin altını çizmek zorundayım. YÖDAK’ın iç tartışmaları uzun bir zamandır devam etmektedir özerk yapısı çerçevesinde. Biz tarafsızlığımızı ve taraf olmama gayretimizi sürdürmekteyiz. Ama burada Mecliste, halkın Meclisinde, halkın temsil edildiği Mecliste de bu konu gündeme geldiğinde YÖDAK'ın bu şekliyle görevini hiçbir şekilde yapamadığını ve az önce Serhat Beyin işaret ettiği seviyede tartışmalara zemin oluşturduğunu ve kuruluş yasasında kendisine yüklenen sorumluluğu yerine getirme noktasında büyük bir zafiyet yaşadığını ben sadece bugün değil, çok zaman önce de ifade etmiştim. Hatta şöyle de bir iddiam olmuştu geçmişte de, geçtiğimiz günlerde de, YÖDAK kendi iç meselelerini çözüp kuruluş yasasında kendisine bir yüklenen görev-yetki ve sorumluluklarını yerine getiremeyecekse ben daha önce ortaya koymuştum, gerekirse bizim üniversitelerden beklentimizin çok yüksek olduğunu ve üniversitelere bu halkın sarıldığını, devletin sarıldığını ve burada 100 bini aşan öğrenci sayımızın burada yarattığı sinerjinin karşılığı olarak da öğrencilerin aldığı eğitimin denetlenmesi, kurumsallıkların şekillenmesi noktasında da tavizsiz olmamız gerektiğini defalarca söyledim. Bunu yapması gereken yer de YÖDAK’tır. E YÖDAK’ın uzun bir zamandan beri kendi üyeleri arasında yaşanan tartışmalar tabii ki gün yüzüne çıktığı zamandan beri hukukta da ortaya çıkması gerektiğini kimse inkar edemez. Dolayısıyla biz YÖDAK’ın bir an evvel biz YÖDAK’ın, bir iddia daha koyayım ortaya, yani biz sadece YÖDAK’ın oradaki kurul üyelerine veyahut da başkanına teslim etmiş değiliz. Böyle devam edecekse bu konula ilgili tedbirlerin alınması gerekecektir. Bir an evvel kendi sorunlarını çözmek zorundadırlar. Çünkü biz yıllar içerisinde gerek yatırımcılarımızın, gerekse devlet desteğiyle kurulan üniversitelerin de bize güvenip de öğrenci Adası Kıbrıs seviyesine ulaşmamızı sağlayan ailelerin güvenini asla ve asla boşa çıkaramayız. Yani biz üniversite alanını kişilere teslim etmedik, kurumlara teslim ettik. Eğer bir kurum görevini yapmıyorsa bu Yüce Meclis bu konuda da tedbir almak zorundadır, biz elimizden geldiğince bunun ifadesini ve bu açığı kapatmanın gayreti içerisindeyiz ve sabırsızlıkla YÖDAK’ın kendi öz görevlerine dönmesini bekliyoruz. Kamuoyunda tartışmalarıyla değil, kavgalarıyla değil, icraatlarıyla yer alması için sabrımız taşmak üzeredir. Bu konuda da bu görüşümün altını çizerim. Benim hiçbir isimle bir derdim yok, hiçbir isme bir diğerinden daha fazla yakınlığım yok, benim YÖDAK’la ilişkim eğitim alanıyla ilgili herkesin üzerine düşen görev paylaşımını layıkıyla yapmasıyla ilgilidir. Bu anlamda YÖDAK’ın birçok sıkıntısı vardır, YÖDAK’a daha fazla zarar vermemek adına bu konunun ayrıntılarına girecek değilim. Ama burada ifade edilen sorunların en azından bir çoğunu da inkar edecek durumda değilim. Dolayısıyla burada yapılan bu konuşmalardan YÖDAK üyeleri ve Başkanı umut ederim ki onlar da bu konuşmaları dinliyor, bir an evvel bir araya gelip ülkemiz için, devletimiz için, üniversitelerimiz için çalışma tercihini ortaya koysunlar. Eğer bu tercih konamayacaksa yani bu zafiyetin her ne kadar daha sabır gösterilebilir, bu da ayrı bir tartışma konusudur diye düşünüyorum.

 Yine üniversitelerimizle ilgili Acenteler Yasasıyla ilgili bir çalışma uzun bir zamandan sonra bizim tarafımızdan yapılmıştır, bir metin oraya çıkmıştır; Serhat Bey de bize bu konuda katkısını koyma noktasında özveri ortaya koymuştur ve şu anda bizim Acenteler Yasasıyla ilgili hazırladığımız taslak üniversitelere dağıtılmıştır. Onların görüşlerini, geri dönüşlerini beklemekteyiz. Üniversite Birliği bu konuda bizimle bir çalışma arzusunda olduğunu tarafıma iletmiştir. Ben de kendi arkadaşlarıma en erken zamanda bir araya gelin, Yasayı tartışın, tüm rektörlere Yasayla ilgili görüşlerinizi bana bizzat yazılı iletin dedim ve bizim burada Acenteler Yasasıyla ilgili yaptığımız çalışma hem üniversiteleri koruyacak, hem suiistimalleri bertaraf edecek bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Acelemiz de var aslında, benim hedefim gelecek yıla bunun hayata geçmesiydi. Bunu umut ederim yetiştiririz. Çünkü üniversiteler bu konularda onlar da birçok fikir ortaya koymaktadır. Çünkü sayısı çok yüksek sayıda olan dünyaya yayılmış, bu konuda hizmet veren acenteler vardır ve bununla ilgili üniversitelerin arasında oluşan bir rekabet vardır ve bu rekabetin yarattığı bazı sorunlar vardır, bazı başarılar vardır ama bizim burada derdimiz bilimde, ilimde kendi aramızda kavga etmek yerine, üniversitelerin kendi aralarında tartışmak, kavga etmek yerine dünyayla yarışma noktasında bir gönül birliği oluşturmak hedefimiz var ve bu Acenteler Yasasının temel felsefesi iki şekildedir, bir; öğrencilerin herhangi bir şekilde mağdur edilmesini önlemek, ikincisi de ülkemizde kurumsallaşan üniversitelerimizin bazı kişiler veyahut bazı acenteler tarafından suiistimal edilmesinin önünü almaktır. Dolayısıyla bu iki temel madde çerçevesinde bu çalışmalar devam etmektedir ve tamamlayacağız bunu, sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz ve üniversitelerimizin uluslararası denklik veyahut da uluslararası geçerlilik konusunda ortaya çıkan bazı böyle sayabileceğimiz sayıda bazı sıkıntıları vardır. Bunların en azından şu anda ortada bunlarla mücadele eden bir YÖDAK olmadığı için o görev de Milli Eğitim Bakanlığına kalmıştır ve bu çerçevede biz Türkiye Cumhuriyeti’nden sürekli de yardım talep etmekteyiz, Türkiye Büyük Elçiliğini bilgilendirmekteyiz. Yarın Türkiye Milli Eğitim Bakanı burada misafirimiz olacak, çok geniş bir heyetle buraya geliyor. Oradan Yüksek Öğrenim Müdürü de gelecek ve biz burada Yüksek Öğrenimle ilgili tüm sorunlarımızı da oradaki muhatabımızla, gerektiğinde YÖK’le, hepsiyle görüşüyoruz. Şu anda yine Türkiye’de kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kalite Denetleme Kuruluyla da şu anda bir iletişimimiz var, bir çalışmamız var ve burada da aynısının kurulmasıyla ilgili yaptığımız görüşmelerde aslında Yüksek Öğrenim Kalite Kurulunun, YÖKAK’ın aslında muhatabının YÖDAK olduğu tarafımızdan da bilinmektedir. Ama şu anda bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülememiş olmasından dolayı bu görüşmeleri de biz yapmaktayız. Ama biz bu görevleri Milli Eğitim Bakanlığının üzerine değil, bu işler için kurulmuş YÖDAK’ın yapması konunda her türlü motivasyonu sağlamaya hazırız ve bunun da Yüksek Öğrenim Kalite Kurulunun kurulmasıyla, YÖDAK’ın sağlıklı bir şekilde çalışmasıyla birlikte Acenteler Yasasıyla birlikte, bunlar hepsi üçü bir araya geldiğinde bilmenizi isterim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğrenci Adası Kıbrıs politikamız çok daha iyiye gidecek, çok daha güzel olacak. Bunun için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız.

 (Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ahmet Savaşan’dan devralır)

 Konuyu gündeme getirdiğiniz için Serhat Bey size de teşekkür ederim ve herkesin bu ülkede kişilerden ziyade kurumların önemli olduğu ve kurumların görevini layıkıyla yapmasının önüne kişilerin engel olmaması, kişilerin kendi arasındaki tartışmaların engel olmaması noktasını hatırlatır, çok ivedi bir şekilde YÖDAK kendi iç sorunlarını çözmesi gerekiyor. Çözemezse de çözüm yolu bellidir.

 Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ceyhun Birinci’nin “Son Siyasi Gelişmeler Ve Sağlıktaki Sorunlar” konulu güncel konuşma istemi vardır.

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

24 Ocak 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ocak 2023 tarihli 27’inci Birleşiminde “Son Siyasi Gelişmeler Ve Sağlıktaki Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Ceyhun Birinci

CTP Girne Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Ceyhun Birinci, hitap edin Yüce Meclisimize.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öncelikle şunu belirteyim, üzerinden epey zaman geçmesine rağmen Din İşleri Dairesi Başkanının görevden alınmamasını şiddetle kınıyorum. Bu ülkede egemen devlet, Yüce Meclis, Yüce Kürsü söylemleriyle laik devlet korunamaz. Bu ülkede KKTC Meclisinin avlusuna büst dikmekle ki onu da beceremedik, laik devlet korunamaz. Daha neyi bekliyoruz? Devlet makamları içerisine sızdırılmış, laikliği tehdit eden uygulamalarda bulunan ve bu tespit edilen bu memurumuzu dahi görevden alamıyorsanız neyi bekliyorsunuz? Bu kişi özelde kadınlarımıza ama genelde tüm halkımıza, tüm halkımızın özgürlüklerine, tüm halkımızın kişisel özgürlüklerine hakaret eder derecede ve saygısızca müdahale etmiştir ve bu tespit edilmiştir ve Anayasamızın da buna el vermediği, buna izin vermediği ortadadır. Daha neyi bekliyorsunuz? Ve anladığımız kadarıyla soruşturma falan da başlatılmamıştır; yazık. Laik bir devlete bu kadar müdahale yapılacak, tehdit altında olacak ve siz bir yerlerden korktuğunuzdan dolayı hiçbir müdahalede bulunmayacaksınız. Yazık! Ve şunu belirteyim, eğer koltuklarımızı düşünüyorsak, makamlarımızı düşünüyorsak ki bu makamları bu uygulamalarınızla, bu tavırlarınızla yerle bir ediyorsunuz bu ülkede; bir bakacaksınız bir talimatla o koltukları altınızdan gitmiştir. Bunlar bugün bu ülkede sık sık yaşanmaktadır ve bütün iradenizi maalesef başka yerlere teslim ettiniz ve bir an önce, bir an önce bu ülkede birinci uygulama olarak en kısa zamanda Din İşleri Dairesi Başkanının hemen görevden alınmasını bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, son günlerde bazı müjdeler verdi Başbakanımız. Tabii ki bunlara da değinmek isterim ve bu müjdeleri verirken de şunu görüyoruz dünden beridir açıklamalardan. Gerçekten Hükümet kanadı, Hükümet mensupları bu müjdelerin içeriğinden bir haber. Ne içerdiğini bilmeden farklı farklı yorumlar yaparak halkı, halkımıza müjde vermeye çalışıyor. Bu konuda söyleyebileceğim birkaç şey var. Tabii ondan sonra da sağlığa geleceğim. Elektrik konusu tabii ki değişik günlerde değişik açıklamalar dün Sayın Arıklı yine farklı bir açıklama getirdi. İşte kabloyla enterkonnekte veya kablo tam ne yapılacağını kendileri de bilmiyor ve bunun kesinlikle altı doldurulmuş şeyler değil. Maliyeti ne olacak? Bu maliyeti kim üstlenecek, kim tarafından yapılacak? Bunlar şekillenmeden işte siyasi bir politik şeyle amaçla müjde diye halkımıza iletilmektedir. Diğer konu yine sosyal konut projesi o da dün, diğer günlerde bahsedildi. Bunun da kimin tarafından yapılacağı işte TOKİ aracılığıyla olacağı söyleniyor ama ülkemiz insanı neresinde olacak? Ülkemiz iş insanı inşaatçısı ülkemizdeki yaşayan kesimler bunun neresinde olacak? Henüz bu konuda da bir açıklık yok. Esas sağlık konusuna geleyim tabii ki burada da verilen müjde şu; TC kökenli TC uyruklu ve hem TC hem KKTC uyruklu Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye’de sağlık hizmeti verilmesi. Tabii ki bu konuda baktığımız zaman sıralayacak olursak Türkiye’de yaşamayan bir vatandaşımız Türkiye’de herhangi bir sağlık sistemi içinde olmayan bir vatandaşımız KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sevk almayan bir vatandaşımız Türkiye’de herhangi bir kamu veya özel sağlık kuruluşundan hizmet alabileceği müjdesi. Peki, soruyorum bu durumda bu uygulamaya geçerse ki geçeceğine ben de pek inanmıyorum. Bu bir seçim yatırımı olarak ortaya atılmış bir müjde gibi görünüyor ama soruyorum gerçekleştiğini varsayarsak bu oluşacak maliyeti KKTC Maliyesi mi, KKTC’de Sosyal Sigortalar kurumu mu karşılayacak? Ve bunun maliyeti ne olacak? İkinci sorduğum, eğer böyle olacaksa bu mali yükün boyutu hesaplandı mı? Kaynağı bulundu mu? Üçüncü, sadece KKTC vatandaşı olanlar niye bu şekilde sağlık hizmetlerinden Türkiye’de faydalanma durumunun dışında bırakılmıştır? Yoksa yavru vatan unutuldu mu bu pozisyonda? Aslında tüm bunlar belli oluyor ki henüz daha şekillenmemiş ve Türkiye’de yakın zamanda mayıs ayı içerisinde planlanan seçim öncesi siyasi birtakım girişimlerdir. Sağlık konusunda olsun diğer konularda olsun şu anda ülkemizde vatandaşlarımız çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Ekonomik sorunlar yaşamaktadır vatandaşlarımız. Enflasyona bağlı, hayat pahalılığına bağlı çok ciddi boyutta kriz yaşamaktadır ve maalesef bu konularla ilgili hiçbir plan, program yok, hiçbir denetim yok, hiçbir kontrol yok. İşte ortadadır benzinde, mazotta yaşadığımız geçmiş günlerdeki sıkıntılar sürekli hala daha devam eden elektrik kesintileri. Elektrik Kurumunun, Teknecik’in ciddi boyutta uğratıldığı, her gün uğratıldığı zarar ziyan ve bunlar ortada dururken biz uzun vadeli projeler vermeye çalışıyoruz ve bunların üzerine maalesef eğilmiyoruz ve hala daha bu sorunlar ortada duruyor ve vatandaşımız önünü göremiyor. Sağlıkta yaşanan çok ciddi sorunlar var. Biz ülkemizdeki, sağlıktaki ciddi sorunları nasıl çözebiliriz? Altyapımızı bir an önce nasıl toparlayabiliriz? Ve ülkemizdeki tüm insanlara gerek çift uyruklu, tek uyruklu, yabancı uyruklu tüm insanlara nasıl daha iyi bir sağlık hizmeti verebileceğimizin altyapısını oluşturma yerine biz birtakım siyasi açıklamalarda bulunuyoruz. Tabii ki yine tekrarlamak zorundayım yani bu Kürsüye defalarca çıkıyoruz, bunları defalarca tekrarlayacağız şu anda ülkemizde çok ciddi altyapı sorunları yaşanmaktadır. Çok acilen yeni hastanelere ihtiyaç vardır. Defalarca bu konuşulmuştur ama maalesef çok yavaş ilerliyoruz, çok hızlı bir şekilde hareket edemiyoruz. Personel eksiklikleri hat safhada, tıbbi cihaz eksikliği, donanım eksikliği hat safhada. Çok ciddi ilaç sorunu yaşanmaktadır. Az önce yine bahsedildi. 112 Hızır Acilin çok iyi bir çalışma gösterdiklerini ben biliyorum ama işte dün de yaşandı bir ambulans krizi yaşandı, ambulansın olmamasından dolayı bir ciddi kötü durum yaşandı, bir hayat kaybettik. İşte bunlar üzerine nasıl daha iyi geliştirebiliriz, nasıl yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. Geçmiş günlerde çok ciddi yığılmalardan dolayı Girne Akçiçek Hastanesinde iki tane acil serviste iki pratisyen hekim istifa etmiştir ve bu plansızlık, bu programsızlık devam edecek olursa bu istifalar daha da devam edecektir. Belli uzmanlıklarda çok ciddi eksikliklerimiz vardır. Bunu her seferinde tekrarlıyorum çünkü bunların bir an önce halledilmesi lazım. Bugün bu sebeplerden dolayı ameliyat randevuları, ultrason randevuları, tomografi, MR randevuları çok uzamıştır. Hatta hastalar hekimlere ulaşamıyor. Randevu sistemine geçiyoruz fakat bir hasta randevu alabilmek için günlerce bekliyor, günlerce bekliyor. Çok ileri tarihlere randevular veriliyor. Dediğim gibi hızır acille ilgili özellikle uzak bölgelere yani Karpaz olsun, Lefke tarafı olsun, Girne’de Esentepe bölgesi, Tepebaşı bölgesi buralara sürekli olacak ambulansların monte edilmesi gerekir ve bir konuyu daha buradan belirtmek isterim. Sadece ambulansın orada olması yetmez. Donanımlı, deneyimli, eğitimli, paramedik olur, hemşire olur, şoförü olur bu tür personelle bu ambulanslarımızın da donatılması lazım, içinin doldurulması lazım aksi takdirde acil durumlarda hastalarımız zarar görmektedir. Sağlık ocaklarının güçlendirilmesi lazım bunu defalarca konuşuyoruz. Tabii ki bunu yaparken hastanelerin de birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak hizmeti veren hastanelerin de planlı bir şekilde reorganize edilmesi lazım. Her yönüyle altyapısıyla, doktoruyla, hemşiresiyle, yardımcı personeliyle, aletiyle, tıbbi cihazıyla donatılması lazım, düzenlenmesi gerekmektedir. Bunları konuşuyoruz hep böyle yapacağız, yapacağız, olacak gibi laflarla geçiştiriyoruz maalesef hala daha şu gün çok ciddi sorunlar yaşamaktadır halkımız. İlaç konusu tabii ki biz sadece Türkiye’ye odaklandık. Dün birtakım sağlık kuruluşlarında, sağlık sendikalarında yaptığı açıklamaya katılıyorum. İlaç konusunda sadece Türkiye ile olan bağlantı değil, bütün dünya ile Güneyle, Avrupa’yla bütün her tarafla bağlantı kurmamız lazım ve ilaç konusunu bizler Hükümet edenler bütün bu konuyla ilgili paydaşlarla oturup ciddi ciddi masaya yatırmamız lazım. Çünkü çok ciddi boyuttadır, çok ciddi hastalıklar konusunda tedavi alan insanlarımız bu ilaçları bulmadığı için, ilacını bulamadığı için tedavisi aksamaktadır ve bunun telafisi yoktur. Yani bunu bir ay sonra ben bulurum, iki ay sonra bulurum mantığıyla bu insanları kurtaramayız. Bu çok ciddi boyuttadır, bunu oturup birlikte değerlendirmemiz lazım. Hangi ilaçlarda, hangi kalemlerde çok ciddi sorunlar var tespit edilmesi lazım ve bunların bir an önce uzun vadeli sadece bir aylık ilaç geldikten sonra bir ay sonra yine ilacımız yoktur mantığıyla gidersek bu tedaviler yapılamayacak maalesef ve bu konuda bir ciddi kriz masası oluşturulması lazım. İlgili bölümler, bütün Hükümet kanadı, muhalefet kanadı da bir arada bu konuyu ele almamız lazım. Çok ciddi boyuttadır şu anda ve bu dünyadaki gerek ekonomik kriz, gerekse uluslararası ilaç konusunda yaşanan kriz, üretim krizleri devam ettiği sürece bu kriz, bu sorun daha da derinleşecektir. Bunu şimdiden görüp, oturup ne tedbirler alabiliriz hep birlikte bunu konuşmamız lazım. Artık geçiştirilecek bir tarafı kalmamıştır. Çünkü tedavi başka bir şeye benzemez. Zamanında yapılmayan bir tedavi sonucu hastalarımızı kaybediyoruz. Hasta gidiyor, insan hayatıdır bu söz konusu olan. Tabii ki geçmiş günlerde biliyorsunuz ben bu sorunları aktarırken bir de o aklıma geldi. Bir sağlık bütçesi geçirdik ve maalesef bu bütçenin ne kadar yetersiz olduğunu Sağlık Bakanı kendisi de ifade etti. Yani bu şunu gösteriyor aslında biz, sorunlar bizim için çok önemli değil. Yani özellikle sağlık alanında yaşanan çok ciddi sorunlar varken sağlık bütçesinin bu derece yetersiz bir şekilde geçirilmesine bir anlam vermek mümkün değildir. Yani bu şunu gösteriyor kesinlikle bu konuya önem vermediğimizi gösteriyor. Tabii, aşılarla ilgili de az önce söylenmiştir koruyucu hekimlik tıpta en önemli alanlarımızdan bir tanesidir ve bu konu özellikle bu ülkede bu uygun ülkede, Ada ülkesinde bu koruyucu hekimliğin aşıların tüm insanların, tüm çocukların, tüm hastaların, hasta olmayanların bu aşılara erişimini Sağlık Bakanlığı yapan kimse bunu sağlaması lazımdır. Bunu organize ederek çok rahat bir şekilde bu aşılara kişilerin, çocuklarımızın ulaşması lazım. Az önce Sayın Bakan hastanelerde bu tür merkezlerin olduğunu, bu tür odaların aşı odalarının olduğunu söylüyor ve buralarda bunların yapılabileceğini söylüyor. Hayır, buralarda insanlarımız sıkıntı çekmektedir çünkü o yoğunluğun içerisinde randevusuz bir şekilde gelen kişiler sıkıntı çekmektedir. Bu yoğunluğu dağıtmamız lazım. Bu özel birimlerde kullanılabilir, özel hekimler de kullanılabilir, kayıt altına da alınabilir ama bunların bir an önce yapılması lazım. Soğuk zincirin sağlanması zor bir şey değildir. Bunu, bu kontrolleri Sağlık Bakanlığı üstlenebilir. Kesinlikle aşı yapılırken para ödenmesine ben de karşıyım. Çünkü bu koruyucu hekimliktir parası olmayan insanları korunmama yönünde mahkum edemeyiz. Tabii ki son günlerde yine gündeme düştü özellikle üst solunum yolu hastalıkları, enflüanza gibi ve benzeri gribal durumlar gerçekten son günlerde çok artmıştır. Bu da doğaldır geçtiğimiz bu dönemde özellikle kış aylarında bunun olması doğaldır. Fakat altyapımızın yetersiz olmasından dolayı bunu çok sıkı bir şekilde takip edip çünkü bunu çıkıyor hastanelerden burada çalışan doktorlarımız, burada çalışan meslektaşlarımız da bunu artık dile getirmeye başladı. Çok yoğun, zorlanıyoruz Acil Servislerde, servislerimiz doluyor ve bir de bu konuda tabii ki ilaç yetersizliğinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. O yüzden bu konularda da bu Üst Kurulların örneğin enfeksiyonla ilgili bir kurulumuz vardır bildiğim kadarıyla. Vardır her zaman olacaktır bunlar. Bu kurulların da önerileriyle acil, önceden planlanan tedbirlerin alınıp daha kötü şartlara, daha kötü durumlara hastanelerimizi, sağlık çalışanlarımızı, hastalarımızı sokmamamız gerekmektedir. Kısacası sağlıkta çok ciddi sorunlarımız vardır. Biz Türkiye’den yine ayni şeyi söylüyorum. Hangi vatandaşın Türkiye’ye gidip hizmet alacağı konusunda zaten onun ayrıştırılması da yanlış ama onları bırakalım bir kenara ve bu ülkede bir an önce ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini, güven artırıcı önlemlerini sağlık hizmeti konusunda yani vatandaşımız bize güven duysun ve bizim hastanelerimize içi rahat bir şekilde huzurlu bir şekilde gelip muayene olabilsin. Tedavi olabilsin. Bunun altyapısını oluşturalım. Bunun insan gücünü, doktor gücünü değişik branşlardaki alandaki eksikliklerimizi tamamlayıp bu ülkede sağlık alanını geliştirmeye efor harcayalım. Bunu söylemek istedim.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

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

 Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ocak 2023 tarihli 27’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 Kürsüye Sayın Teberrüken Uluçay. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem dışı konuların konuşulduğu bugün kısaca dün konuşulan Genel Başkanımız Sayın Tufan Erhürman tarafından gündeme getirilen birkaç konunun altını çizmek istiyorum tekrardan ve bizi yönettiğini iddia edenlere hatırlatmak istiyorum.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elektrik konusunda yaşananları hepimiz biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Elektrik kesintileriyle alakalı yaklaşık bir yıl içerisinde nitekim bir yıl önce yapılan Genel Seçim söz konusu olmuştu ve Genel Seçim üzerinden geçeli bir yıl oldu. Bu bir yıl süresince üç Hükümet kuruldu. Üçten daha fazla Elektrik Kurumunu yönetenlerin ataması oldu. Dolayısıyla elektrikle ilgili bu ülkede bir politika ortaya koyulamadı maalesef ve bundan dolayı bugün aşırı soğukların yaşandığı ve elektriğe son derece ihtiyaç duyduğumuz günlerde elektrik üretiminde yetersiz kaldığımızdan elektrik teminini Güney Kıbrıs’tan yapmak zorunda kalıyoruz ve bunun da oluşan maliyetini bugün gazetelerimiz de paylaştı. Gerçekten çok yüksek maliyetlerle bunu karşılamak durumunda kalıyoruz. Artı karşılanamadığında da elektrik kesintilerinden dolayı üreticimiz, dükkan sahiplerimiz, işletmelerimiz elektrik kesintilerinden dolayı üretimlerini yapamadıkları için ayrıca farklı bir maliyete katlanmak durumunda kalmaktadırlar ki bu maliyet hesapları değerli milletvekilleri, maalesef ülkemizin sermaye kayıtlarının içerisinde yer almamaktadır.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce buralardan yapmış olduğumuz, müteaddit defalar konuşmalarda ülkenin ekonomisinin, içinde bulunduğumuz 2022 yılının konjonktürel pozisyonu, dünyada yaşanan zorluklardan dolayı elektrik konusunda en azından temel bir politikanın ortaya konması, belirsiz olan dönemin belirgin bir hale getirilmesi, öngörülemez olan dönemin öngörülebilir hale getirilmesi hususunda buralardan gereken uyarılarımızı yapmıştık. Ama maalesef bizi yönettiğini iddia edenler bu uyarılarımızı dikkate almadı. Dikkate almadığı için bugün halen daha aynı noktada aynı sıkıntıları yaşıyoruz.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce buralardan çok konuşulduğu için detayına girmeyeceğim. Ancak, elektrik üretiminde ihtiyaç duyduğumuz yakıt temininin sağlanması hususunda buralardan ne kadar ateşli tartışmaların yapıldığını kamuoyu da bilmektedir. O günlerde yakıt temini için ihalelerin iptal edilmesi ve bunun yerine TPIC’den anlaşmayla yakıt temin edilmesi hususu gündeme gelmişti. O günlerde buralardan şu uyarıyı hep beraber yapmıştık. Demiştik ki; siz neden TPIC kurumuna yakıt teminini havale ediyorsunuz? Cevap; Bir, sürdürülebilirlik yani süreklilik arz etmesi. İki, navlundan kurtulması. Değerli arkadaşlar, sonuç şu. Navlundan kurtulmadık çünkü navlun ödeniyor ancak navlunla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hanesine kredi olarak yazılıyor Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Ancak, hane halkının kullanmakta olduğu elektriğin maliyet hesaplarında navlun ücreti devam ediyor. İkinci husus ki daha da önemlisi; yakıt temininin süreklilik arz etmesi. Ne oldu değerli arkadaşlar? Bugün yine aynı konuyu aynı noktada konuşuyoruz. Dün konu gündeme geldi, yakıt teminiyle ilgili yeni bir açıklama maalesef yapılamadı. Elbette Kıbrıs bir adadır. Hava şartlarına bağlı olarak yakıt temini için geminin gelmesi, gelememesi, yanaşamaması meseleleri farklı zamanlarda farklı şekillerde önümüze çıkabilecek olan unsurlardır. Uluslararası piyasalardan istediğimiz standartta yakıtı bulabilme noktası elbette farklı zamanlarda önümüze çıkabilecek unsurlardır. Bütün bunlar o günlerde üzerinde fazlaca durularak konuşulmuş, ayrıntılarına da girilmiş, öneriler de yapılmış ama maalesef dikkate alınmamış. Dikkate alınmamış değerli arkadaşlar, alınmadığı için şimdi aynı konuyu aynı şekilde yaşıyor durumdayız. Kim yaşıyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşıyor. Kim yaşıyor? Kıbrıs Türk Halkı yaşıyor. Kim yaşıyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes yaşıyor. Değerli arkadaşlar, bunu insanlarımız hak etmiyor. Müteaddit defalar söyledik fakat bu konularda gereken uyarılar dikkate alınmadığı için yine maalesef aynı noktadayız.

 Geçen gün, geçen hafta ülkeyi yöneten üç partinin Genel Başkanları Ankara’ya bir ziyaret yaptı. En üst düzeyde toplantı yaptılar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüler, Sayın Fuat Oktay’la görüştüler sonra çıktılar açıklama yaptılar. Dediler ki Sayın Fuat Oktay, bu bu bu konularda Kuzey Kıbrıs’a dönük hamlelerimizi yapıyoruz. O toplantılardan, görüşmelerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor Sayın Başbakan ve diğer Parti Başkanları. Normalde ne olması gerekir? Orada neyin, nasıl görüşüldüğü ve ne şekilde ele alınacağı Kuzey Kıbrıs’a yansımalarını Hükümetin başı olarak Sayın Başbakanın geldiği zaman Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşması gerekir değerli arkadaşlar. Bu geçmişte de hep böyle olmuştur. Bu ülkeyi yönetenler Türkiye ile yapmış oldukları bir anlaşmanın neticesinde veya Türkiye ile yapmış oldukları bir istişarenin neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndükleri zaman halkı bilgilendirmek, orada varılanlar ışığında önümüzdeki süreçte neyin, nasıl yapılacağı veya yapılması gerektiği hususunda unsurları halkımızla paylaşması şarttır değerli arkadaşlar. Geriye dönük baktığınızda geçmişteki Hükümetler her daim bunu yapmıştır, yerine getirmiştir ama şu an baktığınızda Türkiye’ye gidiliyor, orada toplantılar yapılıyor. Türkiye’yi yönetenler tarafından açıklamalar yapılıyor. Kuzey Kıbrıs’a bunun nasıl uyarlanacağıyla ilgili buralara gelindikten sonra halka dair, kamuoyuna dair dönük açıklama yapılmıyor. Yapılmadığı için de dün Genel Başkanımız Sayın Tufan Erhürman’ın sorduğu sorular karşısında ortaya çıkan tablo ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Farklı farklı cevaplar. Farklı farklı uygulama biçimleri gündeme geliyor. Bir yeknesaklık görünmüyor. Ayrıca kısa vadede hayata geçmesi muhtemel diye açıklanan bu unsurların aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarında kısa vadede hayata geçmeyeceği de ortaya çıkıyor. Çünkü bununla ilgili bir hazırlığın olmadığı ortaya çıkıyor.

 Değerli arkadaşlar; sağlıkla ilgili dün de bugün de konuşuldu. Dolayısıyla ona girmeyeceğim ama elektrik konusunda şunu söylemem gerekiyor. Elektrik konusunda Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kablo bağlantısıyla elektrik temini hususu gündeme gelmiştir diye açıklama yapılıyor. Dün de Sayın Genel Başkanımız Tufan Erhürman tekrar konuyu hatırlattı. Dedi ki; bu enterkonnekte olmazsa olmazdır.

 Değerli arkadaşlar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetenler bunun mutlaka enterkonnekte sisteme dahil olması gerektiğini söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler de ayni noktayı savunuyor. Dolayısıyla bu konuda aslında bakıldığında elektik konusunda Avrupa ile bağlantımızı sağlayacak olan enterkonnekte sisteme dahil olunması hususunda ayrı, gayrı yok. Peki ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yapıyor değerli arkadaşlar? Sayın Başbakan bu konularda çıkıp doyurucu bir açıklama yapmak yerine Sayın Arıklı elektrik konusunda çıkıp cevap veriyor ve ne diyor? Diyor ki; “biz bu konuyu AKSA ile görüşeceğiz” diyor. “İstişare edeceğiz” diyor. Hangi konuyu değerli arkadaşlar? Enterkonnekte sistemle bu kablo bağlantısının yapılması konusunu.

 Değerli arkadaşlar; siz AKSA ile kablo bağlantı meselesini konuşabilirsiniz. Teknik olarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz. Ona bağlı olarak da bu çalışma, bu proje fizibıl mı, değil mi diye analiz yapabilirsiniz. Nitekim uzun yıllardan beridir Türkiye’den kablo ile elektrik konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tartışılmaktadır. Tartışılan müteakip dönemlerde yaklaşık 10 yıldan beridir tartışılmaktadır hatta 10 yıldan biraz da fazla. Bu dönemler içerisinde değerli arkadaşlar, bunun fizibıl olup olmadığıyla ilgili 2018’de Dörtlü Koalisyon Döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de seçildiği zaman ilk ziyaret olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldiğinde, o dönem Cumhurbaşkanlığında yapılmış olan toplantıda bu konu tekrar gündeme gelmişti ve AKSA’nın bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmanın, daha önce yapmış olduğu çalışmanın fizibıl olmadığı bilgisi gündeme getirilmişti. Değerli arkadaşlar, elbette bundan sonraki süreçte yapılacak olan çalışma fizibıl mı değil mi, o çalışmanın sonucuna bağlı olacaktır. Bugün koşullar değişmiştir maliyetler değişmiştir, farklı bir çalışma ortaya çıkabilir. Ama olmazsa olmazımız nedir? Bunun mutlak surette enterkonnekte sisteme dahil olmasıdır. Bu konuda bir hemfikirlik var mı? Var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetenlerde de var, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerde de var. Peki bu konu sadece teknik bir konu mu? Hayır. Bu konu aynı zamanda siyasi bir konudur. Peki Sayın Arıklı neden çıkıp diyor ki, biz bu konuyu AKSA’yla görüşeceğiz ve mutlaka enterkonnekte olması hususunu da onun sorumluluğuna bırakacağız diyor. Değerli arkadaşlar, burada bir boşluk var o da şu; siz orayla işi en teknik boyutuyla konuşabilirsiniz, çalışmasını yapabilirsiniz, analizinizi de yapabilirsiniz. Sonucunu da elbette fizibıl mı değil mi ortaya çıkarabilirsiniz. Ama işin siyasi boyutunu bir şirkete yüklemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönettiğini iddia edenlere ve bu ülkeyi yönetmesi gerekenlere yakışmaz değerli arkadaşlar. Bunun siyasi sorumluluğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün zorluklara rağmen, daha önce yapmış olduğu girişimler ortada mevcutken, ki biliyorsunuz dörtlü koalisyon döneminde o dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Özdil Nami de bizzat bu konuda Brüksel’de gidip görüşmelerde bulunmuştu. Daha sonra Enerjiden Sorumlu Bakan Sayın Hasan Taçoy da gidip görüşmelerde bulunmuştu. O süreçlerde işin siyasi boyutuyla alakalı yoğun bir çalışma ortaya konmuştu ancak o günkü koşullarda aşılamayacağı net olarak karşımıza çıkmıştı. Eğer bundan sonraki süreçte de bir hedef olarak bunu ortaya koyacaksak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne orta vadeli, uzun vadeli bir hedef olarak ortaya koyacaksak ve bununla ilgili çalışacaksak değerli arkadaşlar, bunun mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de dahil olacağı bir süreçle alakalı olması gerekiyor. Neden? Çünkü biz bununla ilgili alternatif enerji kaynaklarının Kıbrıs Adasında kullanılmasına fırsat verebilecek nitelikte, Güney Kıbrıs’la da yeni işbirliği alanı olarak güneş enerjisinden elektrik teminini gündeme aldık biliyorsunuz ve Avrupa Birliği Projesi olarak ön proje hazırlanmaktadır. Bunun nihayetinde ada üzerinde gerek Güney Kıbrıs için gerekse Kuzey Kıbrıs için üretilecek olan güneş enerjisinden oluşacak olan enerjinin, maliyeti de daha uygun olan enerjinin enterkonnekte sistemle ihtiyacı olduğu zaman Avrupa’ya satılabilmesi hususu açısından bu projenin geleceğe dönük de ciddi önemi vardır değerli arkadaşlar. O yüzden mutlaka bunun enterkonnekte olması hususunda uzlaşıyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetenler ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler, işin siyasi boyutunu da üstlenip bununla ilgili gerek Güney Kıbrıs üzerinden gerekse Avrupa Birliği üzerinden güven artırıcı önlemler çerçevesinde ekstradan zorlamalarda bulunabilirler değerli arkadaşlar. İşin bu boyutunu da sizlerle paylaşmak istedim.

 Değerli arkadaşlar; bir başka husus, çarşıda en çok konuşulan konular hepimizin bildiği gibi işte enflasyon, enflasyonun etkileri, pahalılık, pahalılığın etkileri, satın alma gücündeki erozyon. Bunlar artık son bir yıldır buralardan sürekli rakam bazında olsun, öneri bazında olsun gündeme getirmekten usanmadık getirmeye de devam edeceğiz. Bugünlerde en çok konuşulan konular nelerdir değerli arkadaşlar? Biraz önce Ceyhun Doktorumuz da bahsetti ilaç konusu. Dün de konuşulmuştu. Piyasadaki ilaç eksikliği hususu. Benzin konusu ansızın benzin eksikliği oldu. Dolayısıyla herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Bazı malların tedarik zinciri içerisinde zaman zaman yaşamakta olduğu sıkıntılar dolayısıyla raflardan eksilmeler bunlar da çarşıda genelde günün konuları olmuştur.

 Değerli arkadaşlar; bütün bunların dışında dün de konuştuk. Daha önce de buralardan söyledik. Haziran Ayından itibaren fiilen hatta Mayıs Ayından itibaren diyebilirim. Kara Kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması için Kara Kapılarının, geçiş kapılarının sayılarının artırılması için Hükümet bir çalışmayı gündeme aldığını söylemişti ve biz de buna istinaden buralardan çeşitli önerilerde bulunmuştuk ne yapılması gerektiğiyle alakalı. Maalesef o günden bugüne geçen yedi ay sonucunda geçen gün Sayın Başbakan bir açıklamasında dedi ki; “o gün gündemimize aldığımız bu konuda bir sonuca varamadık” dedi. “Farklı bir şekilde ne yapabiliriz buna bakacağız” dedi.

 Değerli arkadaşlar; bu karar alındığı günden itibaren yani geçtiğimiz Mayıs Ayından itibaren buralarda müteaddit defalar yapmış olduğumuz öneriler dikkate alınsaydı Kara Kapılarından geçişlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili en azından bugün içinde bulunduğumuz Ocak Ayında yüzde 100, yüzde 90 da demiyorum. 99 da demiyorum. 70, 80 de demiyorum.

 Değerli arkadaşlar; yüzde 100 geçişlerde kolaylık sağlanacaktı. Nasıl mı? Ne dedik ilk günden? İşlem yapan pencere sayılarını artıralım dedik. Hem personel sayısını, hem bilgisayar sayısını. Yani kısacası işlem yapan pencere sayılarını artıralım dedik kısa vadede. Oralara yeni binalar, yeni yollar demedik. Onları daha sonra dedik. Ama eğer o Kara Kapılarından geçişi kolaylaştırmaksa ve hızlandırmaksa amaç nitekim buydu açıklama da buydu. İlk günden dedik ki bunun en kısa vadede tek çözümü pencere, işlem yapan pencere sayılarının artırılmasıdır hem personel açısından, hem altyapı açısından.

 Değerli arkadaşlar; Haziran Ayında başlanmış olsaydı gerçekten bu işleme bugün Ocak Ayında yüzde 100 geçişlerin kolaylaştırılması hususunda somut bir adım atılmış olacaktı. Maalesef başlanmadı. Başlanmadığı gibi de buralardan önerilerimizi kimse dikkate almadı.

 Değerli arkadaşlar; hal böyleyken siyaset noktasında maalesef az önce söylediğim gibi Türkiye’de yapılan önemli toplantılar neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelindiğinde eğer bunu halkımızla paylaşmıyorsanız orada bir eksiklik var demektir. Üretimde ciddi bir eksiklik var demektir. Dolayısıyla buradan çağrı yapmak istiyorum. Sayın Başbakan gerek Türkiye’de, gerek ülkede yapılan ve toplantılar neticesinde ülkemiz için önemli olan unsurlarla alakalı kesinlikle sizin kamuoyunu bilgilendirecek konunun nasıl ele alınacağını, hangi çerçevede realize olacağını paylaşmanız gerekmektedir. Aksi takdirde farklı sözler, farklı çelişkili açıklamalar hem konunun önem derecesini aşağıya çekecek, hem de Kıbrıs Türk Halkı için belki de önemli kazanım yaratacak olan bir adımın eksik atılmasını sağlayacak değerli arkadaşlar. O yüzden bu konular ülkemiz için önemli ve hassas konulardır. Bu konulara gereken önemi verin, gereken alakayı gösterin. Çünkü ülkemizi kısa vadede içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmasını umut ettiğiniz bu konularla alakalı adımları atarken gereken sorumlulukları üstlenmezsek, ülkemizin kısa vadedeki geleceği açısından daha ciddi ekonomik zorluklar ve bunların yanı sıra daha ciddi siyasi zorluklar yaşamaya muktedir olacağız. Bunları Kıbrıs Türk Halkı hak etmiyor, bunların mutlak surette sorumlu davranışlar çerçevesinde ele alınması ve çözümlenmesi gerekiyor, halkımızın da beklediği budur değerli arkadaşlar. Bunları tekrar altını çizmek ve sizlerle paylaşmak istedim.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; şimdi yedinci kısma Sorular kısmına geçiyoruz. Ancak bu kısımda soru soranlarla cevap verecek olan Bakan, Başbakan içeride yok, bu kısmı geçiyoruz.

 Sözlü Sorusu olan var mı?... Bu da yok.

 Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Sayın Milletvekilleri; gelecek Birleşim 31 Ocak 2023 Salı günü saat 10.00’da yapılacaktır. Gündem elektronik posta yolu ile e-mail’lerinize gönderilecek ayrıca Meclis web sayfasında yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

(Kapanış Saati: 15.26)

DÖNEM:X YIL:2

CUMHURİYET MECLİSİ

27’nci Birleşim

24 Ocak 2023, 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 İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:6/2/2022) |
|  |
| (2) Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal'ın Görevden Alınıp Alınmayacağına İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:7/2/2023) |
| 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 İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:6/2/2022) |
|  |
| (2) Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal'ın Görevden Alınıp Alınmayacağına İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:7/2/2023) |
| 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: A.G