|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2023/3 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



4’ncü Birleşim

10 Ekim 2023, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Sayfa |
| I. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | | | 4 |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR | |  |
|  |  | 1. | Danışma Kurulunun Genel Kurulun Gelecek Birleşime İlişkin Kararı. | 4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Öneri Sahipleri Adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın Sunmuş Olduğu, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Gündeminde Bulunan, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | B) | GÜNCEL KONUŞMALAR | |  |
|  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Son Siyasi Gelişmeler” Konulu Güncel Konuşması. | | 6 |
|  |  |  | |  |
|  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, “İstatistik Kurumunun Açıkladığı Yanlış Veriler” Konulu Güncel Konuşması. | | 11 |
|  |  |  | |  |
|  | 3. | Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers'ın “Ülkeyi Kaosa Sürükleyen Hükümet” Konulu Güncel Konuşması.  **-** Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | | 16 |
|  |  |  | |  |
|  | 4. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çevre İçin Sürdürülebilir Hedefler” Konulu Güncel Konuşması. | | 25 |
|  |  |  | |  |
|  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ceyhun Birinci’nin, “Sağlık Sisteminde Yaşanan Ciddi Sorunlar” Konulu Güncel Konuşması. | | 28 |
|  | 6. | Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler’in “İsrail – Gazze Sınır Şeridinde Yaşananlar ve Güncel Konular” Konulu Güncel Konuşması. | | 33 |
|  |  |  | |  |
|  | 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin “Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Çöküş Hızlanıyor” Konulu Güncel Konuşması.  **-** Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | | 39 |
|  |  |  | |  |
|  | 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, “İskele Merkezde Eğitimin Son Hali ve Atama Hükümet” Konulu Güncel Konuşması.  **-** Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | | 44 |
|  |  |  | |  |
|  | 9. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “Sağlıkta Kaos Derinleşiyor” Konulu Güncel Konuşması.  - Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek’in Yanıtı. | | 51 |
|  |  |  | |  |
|  | 10. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu’nun “Eğitimde Önceliğimiz Nedir?” Konulu Güncel Konuşması.  **-** Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | | 62 |
|  |  |  | |  |
|  | 11. | Cumhuriyetçi Türk Partisiyle Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “Pahalılık Karşında Hükümet Neden Hiçbir şey Yapamıyor? Konulu Güncel Konuşması. | | 72 |
|  |  |  | |  |
|  | 12. | Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sayın Fırtına Karanfil’in “Trafik” Konulu Güncel Konuşması. | | 76 |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:11.227)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Devrim BARÇIN

BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 4’üncü Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip, yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır. Sayın Milletvekilleri, şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Sayın Milletvekilleri, bu Kısımda birinci sırada Danışma Kurulunun Genel Kurulun gelecek birleşimine ilişkin kararı bulunmaktadır. Kararı okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

Sayı: D.K.No:57/3/2023 Tarih: 10 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, 10 Ekim 2023 tarihli toplantısında oybirliğiyle almış olduğu, Genel Kurulun Gelecek Birleşimine İlişkin Kararı ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

DÖNEM : X TARİH :10 Ekim 2023

YIL : 3

D.K.No:57/3/2023

CUMHURİYET MECLİSİ DANIŞMA KURULUNUN

GENEL KURULUN GELECEK BİRLEŞİMLERİNE İLİŞKİN KARARI

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisinin 14 Mart 2022 tarihli 11/1/2022 Sayılı Kararı saklı kalmak kaydıyla, 16-17 Ekim 2023 tarihli Genel Kurul Birleşimlerinin birleştirilerek 17 Ekim 2023 tarihinde Yasama faaliyetlerinin öncelikli olması koşuluyla Yasama ve Denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesine Karar verir.

Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

UBP Grubu ve CTP Grubu

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İkinci sırada, Öneri Sahipleri adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın sunmuş olduğu, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, 9 Ekim 2023

Lefkoşa

Öz: Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Önerisi Hakkında İvedilik Önergesi.

Öz’de adı geçen Yasa önerisi ile, ilkokullarda Bakanlıkça yapılan geçici görevlendirmelerin, öğretim kurumlarında öğretmenlik yapma niteliğini kazandıran bir üniversiteden lisans diploması ve pedagoji sertifikasına sahip kişiler arasından yapılması suretiyle öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim alması amacıyla önerinin süratle yasalaşması gerekli görülmektedir.

Bu nedenle önerinin ivedilikle sonuçlanmasını sağlamak için İçtüzüğün 87’nci maddesi uyarınca, hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim.

Devrim Barçın

CTP Lefkoşa Milletvekili

(Öneri sahipleri adına)

BAŞKAN – Söz isteyen var mı? Sayın Devrim Barçın?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) – Tamamdır.

BAŞKAN – Söz isteyen yok. Sayın Milletvekilleri Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri, şimdi Beşinci Kısım, Güncel Konuşmalar Kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 19 güncel konuşma istemi vardır. Lütfen bu kadar çok sayıda konuşmacı olduğuna göre 15 dakikayı geçirmeyelim.

Birinci sırada, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi var. Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Asım Akansoy

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN - Sayın Asım Akansoy buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclise. Süreniz 15 dakikadır. 19 konuşmacı vardır tekrar hatırlatayım.

ASIM AKANSOY - Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri süreme sadık kalacağımı…

BAŞKAN - Tekrar başlatacağım sessiz olalım Sayın milletvekilleri.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle sözlerime başlarken elbette yanıbaşımızda çok acımasız bir savaşın devam ettiğini bilerek ve burada da bu konuyla ilgili iki kelime söylemek gerektiğini düşünerek başlamak istiyorum. Elbette konu çok hassas bir konu ama her ne olursa olsun şu anda İsrail Filistin coğrafyasında ciddi bir kıyım yaşanmaktadır. İnsanlar gerek Filistin… Sayın Başkan konuşmama devam edeyim mi ben? Yoksa herkes konuşuyor, kimse beni dinlemiyor!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; sessiz olalım, konuşmacıyı dinleyelim.

ASIM AKANSOY (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı çok uzun tutmayacağım. O yüzden dikkat buyurursanız sevinirim. Gerçekten çok hassas bir konu ve çok acı olaylara tanıklık etmekteyiz. Bir yandan aşırı sağ, faşist bir zihniyetle Netanyahu zihniyetinin yaratmış olduğu tahribat, bir diğer yandan İslami Terör Örgütü olarak Hamasın yaratmış olduğu provokasyonlar bölge insanlarına çok büyük zarar vermektedir.

Konuya ayrıntılı bir şekilde girecek değilim ancak ne İsrailliler ne de Filistinliler bu şekilde bir çatışmayı hak etmemektedirler. Özellikle bir an önce bu savaşın durması gerekliliği yönünde yapılan çağrılar anlamlı ve önemlidir ve elbette uzlaşı ve diplomasi yolu bu tür sorunların çözülmesinde çok temel bir konudur. Çok net bir şekilde gördük ki tek taraflı provokasyonlarla herhangi bir sonuç almak mümkün değildir. Tek taraflı bu tür hamleler halklara, insanlara çok büyük acı yaşatmakta, çok büyük zarar vermektedir. Çok dikkat etmek lazım bunlardan ciddi dersler çıkarmak gerekir diye düşünmekteyim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Pile konusunda son günlerde basına yansıyan çeşitli açıklamalar söz konusudur. Özellikle BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart’ın Pile konusunda bir uzlaşıya varıldığı, bir çerçeveye varıldığı, yapıcı bir tavır sergilendiği yönündeki açıklaması oldukça önemlidir. Bu açıklamanın ardından gerek önemli devlet büyükelçiliklerinden, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından da açıklamalar yapılmıştır ve bu uzlaşıya bir selamlama durulmuştur. Burada her iki tarafın endişelerinin dikkate alınarak yapıcı bir tavırla ve kararlılıkla sorunun çözülmesi yönünde tavır sergileyen herkese elbette teşekkür etmek lazım. Bu tür yapıcı tavırların, sonuç odaklı tavırların bu örnekte olduğu gibi diplomasi yoluyla, görüşme yoluyla çözülebileceğini bir kez daha hepimize hatırlatmıştır. Dolayısıyla burada Kıbrıs Türk tarafı adına da elbette önemli adımlar atılmış olmakla birlikte ve KKTC Dışişleri Bakanlığından yapıcı bir tavır açıklanmış olmakla birlikte Sayın Dışişleri Bakanı ne yazık ki yapmış olduğu açıklamada “göreceğiz bakalım ne olacak, ne kalacak?!” gibi tüm tarafların açıklamalarını biraz da sulandıran bir tavır sergilemiştir. Dolayısıyla bu tür olaylarda yapıcı tavrı sergilemek kararlılık ve cesaretle haklı çıkarlarımız çerçevesinde elbette yol almak ve özellikle Pile halkının bu noktada sıkışmışlığını, kuşatılmışlığını ortadan kaldırma noktasında ortaya konan tavrı desteklemek gerekmektedir.

Bunun yanında elbette biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak varılmış olan bu mutabakatın sonuçlandırılması gerektiğini ve bir an önce orada uzlaşıyla gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde atılmış adımları da biz de memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isteriz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda özellikle Kıbrıs Türk Devleti konusunda çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Şimdi dün de bu konuyla ilgili Parti Genel Başkanımızın konuşması vardı. Bununla ilgili ben de çok fazla ayrıntıya girmeyecek şekilde bir değerlendirme yapmak isterim. Şimdi içinde bulunduğumuz sıkışmışlık hali elbette açık ve ortadadır. Şu anda raydan çıkmış bir tren söz konusu ve bu trenin bir an önce bir raya oturtulması gerekiyor ki istenilen istikamete doğru yol alabilelim. Kıbrıs Türk tarafı olarak istediğimiz istikamet Kıbrıs Türk halkının da haklı çıkarlarını gözetecek, siyasi eşitlik konusunda çok net bir pozisyon yaratacak bir çözüme ulaşmak olması gerekir. Ve biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu çerçevede BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarının oldukça önemli olduğunun ve rayın aslında trenin oturacağı rayın BM Güvenlik Konseyi kararları olması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek isteriz. Bu çerçevede Kıbrıs Türk Devleti arayışı hangi saikle ortaya çıkmıştır bunun da bu Mecliste tartışılması gerekir. Gerek açık, gerekse kapalı oturumda, gerek Sayın Ersin Tatar’ın katılımıyla, gerekse yanılmıyorsam Sayın Bakan yurt dışındadır o yüzden bugün burada değil. Gerekse Sayın Bakanın da burada olduğu bir alanda neden Kıbrıs Türk Devleti sıfatı ya da terimi ortaya atılmıştır? Bunun gerekçeleri nedir? Bununla ilgili bilgiye ihtiyaç vardır. Bilginin olmadığı yerde elbette spekülasyon olur. Dolayısıyla bizim de burada bu konuyu zorlayarak atacağımız herhangi bir adım spekülatif olur. Ancak şunu açıkça söylemekte fayda vardır. Kıbrıs Türk Devleti terimi doğrudan doğruya Annan Planına referans vermektedir. Annan Planında kullanılan bir kavramdır daha sonra 2004 yılında İslam İşbirliği Teşkilatında bu isimle bir temsiliyet söz konusu olmuştur ve bu temsiliyet şu anda orada devam etmektedir. Buradaki arayış Kıbrıslı Türklerin ve bir siyasi yapı olarak uluslararası alanda temsiliyetini mi sağlamaktır? Yoksa başka bir arayış mıdır, bu nedir? Bunun tam olarak ortaya konması ve tartışılması gerekir. Meclisin bu noktada çalıştırılması gerekir Cumhurbaşkanlığının bu noktada çalıştırılması gerekir ve orada tüm siyasi partilerin görüş alışverişiyle bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Eğer bu olmazsa elbette biz de doğal olarak çeşitli farklı spekülatif açıklamalarla kafa karışıklığına katkı koymuş oluruz ki böyle bir taraf da olmak bu noktada istemeyiz. Ancak şunu söylemekte fayda var eğer Kıbrıs Türk Devleti kavramı ve BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına atıfta bulunacaksa eğer Kıbrıs Türk Devleti kavramı bir adım önde politikasını yaratacaksa eğer, Kıbrıs Türk Devleti kavramı çözümsüzlük çözümdür demeyecekse, eğer Kıbrıs Türk Devleti kavramı yeni bir müzakere sürecinde Kıbrıs Türk Devleti Kıbrıs Türk halkının temsiyeti açısından kullanılacaksa bu elbette kanımca kişisel görüşümdür makul ve kabul edilebilir bir tartışma eksenidir. Dolayısıyla bu çerçevede yapılacak bir tartışma memnuniyet verici olur ama bunun ötesinde yeni bir ayrılıkçı alan açma adına bu Kıbrıs Türk Devleti kavramı üzerinden gidilecekse bunun kabul edilebilir bir yanı olmadığı gibi şu anki KKTC kavramından da hiçbir farkı olmayacağını zaten 550/541 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde de söylemek mümkündür. Dolayısıyla içini doldurarak hamleler yapmak lazım. Ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Gerek Türkiye'den gerekse Lefkoşa'dan yapılan açıklamaların içinin dolu olması lazım. Koordineli olması lazım ve bu çerçevede de sonuç odaklı olması lazım. Tam da böyle bir noktada Katimerini gazetesine eski Türkiye Cumhuriyetinin eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün önemli bir demeci olmuştur. Size bunu okumanızı öneriyorum. Burada Sayın Abdullah Gül, ki bu açıklama yanılmıyorsam dört gün önce yapıldı. Bu açıklamada Annan Planının kaçırılmış bir fırsat olduğunu söyledi. Adada yarım yüzyıldan beri devam eden bir sorun olduğunu söyledi. Adadaki statükonun Sayın Abdullah gül diyor ki; Adadaki statüko kabul edilemez ve sürdürülemez yani bu şekliyle Kıbrıs adasındaki pozisyon devam edemez. Mutlaka yeni bir noktaya evrilmesi gerekir. Bu noktada Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri Türkiye’nin NATO'da güçlü bir pozisyonu olmasını referans olarak gösteriyor ve kendi görüşü yaklaşımı çerçevesinde BM ekseninde tekrar ediyorum BM ekseninde bir yeni müzakere sürecine son bir defa daha diye kendisi tanımlıyor girmek gerektiğini ifade ediyor. Şimdi bunlar önemlidir. Sayın Abdullah Gül Türkiye’nin önemli Devlet adamlarından bir tanesidir. Süreçleri gelişmeleri iyi tespit eden değerlendiren bir şahsiyettir. Ben bunu hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bir ikilik var ve bu bağlamda değerlendiriliyor bu bağlamda değerlendirelim kapsamında bir fırsatçılıkla asla ele almıyorum. Burada aklıselim bir şekilde ortaya konulmuş bir görüş olduğunu, bunu dikkate almak gerektiğini, ancak bugün içinde bulunduğumuz koşulların adım adım geliştirilerek karşılıklı olarak iki toplum arasında güveni yaratarak bu alanda Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını en iyi şekilde ileriye taşıyabileceğimiz bir modeli kurgulayabiliriz diye düşünüyorum. Elbette Kıbrıslı Türklerin değerli arkadaşlar, dünden bugüne taa Sayın rahmetli Denktaş’tan, Sayın Tatar’a kadar olan süreç boyunca birikmiş çok ciddi bir müzakere ve Kıbrıs sorunu kapasitesi vardır. Farklı görüşlerde olunsa bile, farklı tartışmalar içerisinde olsak bile bu sahip olduğumuz kapasiteyi Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının geliştirilmesi ve Adada kalıcı, kapsamlı, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için kullanmamız gerekir diye düşünmekteyim. Bu bizim önemli bir ayrıcalığımızdır. Bu noktada Kıbrıs toplumu açısından da, Kıbrıs Türk toplumu açısından da bir bölünmeyi değil ortak aklı öne çıkaracak bir süreç bugün içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde oldukça önemli olur kanaatindeyim.

Genel olarak söyleyeceklerim bunlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Asım Akansoy. Sayın Oğuzhan Hasipoğlu buyurun. Buyurun hitap edin yüce Meclise süreniz on dakikadır.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Çok özür dilerim Sayın Başkan Tüzüğe dair bir soru sormak mecburiyetindeyim. Elbette Sayın Vekilin görüşlerine çok kıymet veriyoruz o ayrı bir konu ama Sayın Oğuzhan Hasipoğlu hangi sıfatla söz aldı onu bize açıklayabilirseniz çok memnun oluruz. Çünkü Sayın Akansoy vekil olarak konuşmasını yaptı ve bir bakandan bir cevap gelmesi gerekiyor. Buna açıklık getirmenizi rica ediyorum.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Yok yani istemiyorsanız cevap vermeyelim Parti olarak…

BAŞKAN – Cevap vermeyi İçtüzük kuralları çerçevesinde verebilir bir Hükümete mensup bir milletvekili. Kaldı ki kendisi de Müzakere Heyetinde birisidir. Yani Hükumeti de…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Bu bağlamda cevap hakkı size düşmez yani Hükümete karşı yapıldı bu konuşma.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Anladım ben de Sayın Başbakan’dan aldığım yetkiyle bu cevabı vermek için çıktım ama görüşlerinize bu konuya cevap istemiyorsa Asım Bey ben inerim onda hiç sıkıntı yok ama burada yaptığınız Asım Bey’in yaptığı önerilerde birçok ortak noktamız var. Kıbrıs Türk Devleti konusuyla ilgili açıklamak istediğimiz noktalar var. Bu Pile meselesiyle ilgili açıklamak istediğimiz noktalar var ama…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Çok iyi olur Sayın Tahsin Ertuğruloğlu gelir açıklamayı yapar.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Tahsin Bey yurtdışında olduğu için ama siz bugün bu açıklamayı istemiyorsanız…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – O zaman başka bir bakan görev alır yapar. Bütün saygımızla Oğuzhan Bey ama mümkün değil bu konuşmayı yapmanız.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Siz bu konuyla ilgili görüşlerimizi, Ulusal Birlik Partisinin görüşlerini dinlemek istemiyorsanız…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ulusal Birlik Partisinin görüşlerini bize aktarmanızdan mutluluk duyarız ama bunun yöntemi bu değildir Oğuzhan Bey. Yani bu…

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Yani bütün saygımla burada Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri çıktı bu konuyla ilgili bir görüş ortaya koydu. Ben de Sayın Başbakan beni biraz önce aradı, bilgi verdi ve bu konuya Ulusal Birlik Partisinin cevaben ki yine söylüyorum ortak da noktalar vardır ama bunları dinlemek istemiyorsanız bugün ben başka bir zaman söz alırım…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Oğuzhan Bey dinlemek istemiyorsanız diyerek bize ters köşe yapmayınız! Meclis İçtüzüğe göre yönetilir. Denetim faaliyeti sırasındaki konuşmalar Başbakana veya görevlendireceği Bakana hitaben yapılır. Dolayısıyla sizin yanıt verme hakkınız Tüzükte tanımlanmış değildir. Dahası Ulusal Birlik Partisi adına konuşma yetkisi grup başkan vekillerine veya grup başkanına aittir bu aşamada. Dolayısıyla sizin böyle bir konuşma yapma hakkınız İçtüzüğe göre yoktur.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Ben de diyorum ki burada bakanların…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Dolayısıyla isteyip istememekten bağımsız bu Meclis onu bağlayan yasaya yani İçtüzüğe göre yönetilmek durumundadır.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) - Ben de diyorum ki bu usule ilişkin açıklamalarınızı saygı ile karşılıyorum ama bakanların başı da Başbakandır. O böyle bir yetki verdi. Eğer duymak istemiyorsanız, yani usule…

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

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – İstemiyorsanız zaten diyecek bir şeyim yok.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Oğuzhan Bey Sayın Başbakan eminim ki kabinesinde güvenip de görev verdiği Bakanlardan birinin orda yanıt vermesini isteyebilir. Dolayısıyla lütfen…

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Bu görevi bana verdi. Ben daha fazla hiç tartışmıyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani tartışmayalım lütfen.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) - Duymak istemiyorsanız ben başka bir zamanda sıra alırım…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Oğuzhan Bey duymak istemiyorsanız diyerek…

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) – Budur bunun bahanesi budur. Çünkü başka bir şey değil.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) – Oğuzhan Bey siz bir hukukçusunuz İçtüzük ihlal edilerek isteğimizin yerine gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla lütfen tahrik edici ifadeler kullanmayınız.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Devamla) - Bakın burada bir görüş ortaya kondu o görüşe de karşı duymak istemiyorsunuz diye anlıyorum teşekkür ediyorum.

AHMET SAVAŞAN – Sayın Şahali, İçtüzük sizin…

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Grup Başkan vekilisin sen çık…

AHMET SAVAŞAN (Yerinden) (Devamla) - Sayın Başkan, Sayın başkan İçtüzüğü istediğinizde abaküs koyacaksınız, konuşacaksınız, ihlal edeceksiniz, sorun yok…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, “İstatistik Kurumunun Açıkladığı Yanlış Veriler” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Be Ahmet artistik yapma!

AHMET SAVAŞAN (Yerinden) (Devamla) - Yapma, sizsiniz artistik yapan vazgeçin yahu! İstediğiniz saat, siz istediğiniz saat ihlal edeceksiniz. Adam çıkıp size bir şey söyler istemeyeceksiniz.

BAŞKAN – Sen oku devam et.

KATİP –

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde, “İstatistik Kurumunun Açıkladığı Yanlış Veriler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Devrim Barçın

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Sayın Devrim Barçın buyurun Kürsüye süreniz 15 dakika. Hitap edin yüce Meclise.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Abaküsü çıkarda…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Devrim Bey abaküsün fotoğrafını göstermen gerekecek. Çünkü öğrenmesi gerekiyor arkadaşların.

DEVRİM BARÇIN - Yok bu defa evet destekleyici materyal olarak…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Abaküs öğrenmenin temelidir. Abaküse ihtiyaç vardır.

AHMET SAVAŞAN (Yerinden) (Devamla) – En az senin kadar matematik bilirim. Kiminle konuştuğuna dikkat et!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Fotoğraf olarak gösterebilin…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Ben de zaten şu anda yine abaküslük bir konuşma yapacağım! Çünkü İstatistik Kurumu'nun bu ülkede 10 Binlerce insanı ilgilendiren yaklaşık kamu maliyesinden 43 Bin insan, Sosyal Sigortalardan maaş çeken 45 Bin insan belediyelerden, kamu kurumlarından maaş çeken 1000’lerce insan toplam 100 Bine yakın insanı ilgilendirmektedir. Bugün İstatistik Kurumu'nun açıkladığı hayat pahalılığı oranları…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Reel sektörü ilgilendirmez?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - İlgilendirir tabi ki tabi ki ilgilendirir ama 100 Bin tane insanın 100 Bin kişinin birebir alım gücünü belirleme noktasında çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü İstatistik Kurumu artık şirazesini kaybetmiştir. Dün ifade ettik liyakatsiz atamalar ile kurumların içerisinin nasıl boşaltıldığı. Alanında uzman olmayan istatistiğin İ’sinden anlamayan kişilerin kurum başına atanmasıyla ne hale getirildiğini ben birazdan burada abaküs yanımda yoktur ama abaküsle anlatır gibi dane dane anlatacağım ve resmi verilerle ispatlı anlatacağım. Verilecek cevapları da çok merak ediyorum. Şimdi Sayın Olgun Amcaoğlu da buradadır Ticaret Dairesi kendisine bağlıdır. Ticaret Dairesinin şu anda sosyal internetten hesaplarına girerseniz, sitesine girerseniz Ticaret Dairesi toptan satış fiyatlarını yayınlamaktadır. Tabii bunlar kesin olmamakla birlikte tavsiye edilen ön hazırlık yani aylık olarak açıklıyor Ticaret Dairesi ve diyor ki; ben bir veri topladım toptancıların bakın toptancıların marketlere veya perakendecilere satmak üzere verdiği malların fiyatları bu aralıktadır diye her ay veri açıklıyor. Doğru mu Olgun Bey? Teşekkür ederim. Şimdi bu marketçinin yani hayat pahalılığı hesaplamasında dikkate alınan bir rakam değildir çünkü doğal olarak marketçi de perakendeci de üzerine karını kor, KDV’sini kor, fiyatın bir unsuru oluşur ve hayat pahalılığı hesaplamasında toptancı satış fiyatları değil market fiyatları dikkate alınır. Çünkü İstatistik Kurumu'nun personeli belli periyotlarla çıkar ve fiyat derlemesi yapar.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Perakende satış fıyatı.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Perakende fiyat satışını, doğrudur Sayın Olgun Amcaoğlu. Şimdi bakın! Temmuz verisine, Temmuz verisi yayınlandıydı. Şimdi Ticaret Dairesinin toptan satış fiyatını söylüyorum. Örneğin, örneğin balkabağı 15 veya 17 TL arası. İstatistik Kurumu da derledikleri fiyatları açıklıyor sayfasında. Ticaret Dairesi diyor ki; toptancıların balkabağını marketlere verdiği fiyat 15-17 TL arasıdır. İstatistik Kurumu diyor ki; ben hayat pahalılığı hesaplamasında balkabağının fiyatını 11.60 TL alıyorum. Bamyayı diyor ki; 70 Liradır toptancı fiyatı. İstatistik Kurumu diyor ki; 77.95. 80 TL özür dilerim. Börülce toptan fiyatı 70. İstatistik Kurumu diyor ki; 66’ya satarlar marketten. O dönem karpuz vardı. Karpuzun toptancıdan satış fiyatı markete 10 TL. İstatistik Kurumu bize diyor ki; karpuz marketlerde 9 TL’ye satılıyor. Yahu bu marketleri bize de göstersinler toptancıdan daha ucuza cebinden para verip fedakarlık yapıp satan bu marketleri bize de göstersinler! Bu liste uzun uzadıya gidiyor. Şimdi bu İstatistik Kurumunun Devletin iki kurumunun verisindeki çelişkide nasıl oynama yaptığının ispatıdır. İki tane ayni Hükümete mensup partinin yönettiği Bakanlık veri topluyor ve İstatistik Kurumu bize diyor ki; toptancı fiyatından daha düşüğe bu fiyatlar satılıyor. Bu 1’inci ispat, İstatistik Kurumunun rakamlarla oynadığının. 2’nci ispat, burada Bakanlarımız var. 1 Temmuz itibariyle yeni asgari ücreti yürürlüğe koydular. Dolayısıyla 1 Temmuz itibariyle asgari ücretin yürürlüğe girmesi ücret olarak ifade edilen fiyatlandırmalarda İstatistik Kurumunun bir artış gözükmesi gerekir. Şimdi bakıyoruz hatta hatırlayalım araç tamir ve bakımlarıyla ilgili hatırlayalım Odamız da Euro bazlı bir fiyat listesi açıklamıştı değil mi? Ama İstatistik Kurumuna bakıyoruz asgari ücret Temmuz Ayında artıyor ama İstatistik Kurumuna göre araçların tamir ve bakımına ödenen işçilik ücreti ayni kalıyor. Ayni kalıyor ücrette herhangi bir değişiklik yok. Diğer taraftan bakıyorsunuz ev aletlerinin tamiri için ödenen işçilik ücreti de ayni kalıyor. Asgari ücret artıyor ve geriye dönük bütün Temmuz Aylarında artan asgari ücreti taradım. Asgari ücret arttığında az önce İstatistik Kurumunun artış olmuyor diye yayınladığı iki tane alandaki ücretler de geçmiş yıllarda doğal olarak artış gösteriyor. Şimdi asgari ücretin arttığı bir yerde İstatistik Kurumu veri yayınlar ve bize derse ki işçilik ücretlerinde değişme olmamıştır bu İstatistik Kurumunun bile isteye ispatlı bir şekilde hayat pahalılığı ödeneğini 100 bine yakın emekçiden, emekliden, sosyal yardım alandan, engelli maaşı alana kadar insanlarımızdan çalması demektir. İstatistik Kurumu bu ay da hayat pahalılığı açıkladı. Şu anda Diş Tabipleri Birliğinin sayfasına girerseniz 24 Ağustos itibariyle ücretlere zam yapıldığını görürsünüz. Bakın! Diş Tabipleri Birliğinin sayfasında.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Odası.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Bir de İstatistik efendim?

FİLİZ BESİM (Yerinden)(Devamla) – Odası.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Özür dilerim Birlik dedim. Odası, Diş Tabipleri Odası doğru değil mi? Teşekkür ederim Filiz Hanım. Diş Tabipleri Odasının sayfasına girin 24 Ağustos itibariyle doğaldır bir zam yapılmıştır maliyetler artmıştır, işçilik ücretleri artmıştır bir zam yapılmıştır. İstatistik Kurumunun sayfasına girin. Size diyor ki; Temmuz’dan Ağustos’a diyor diş çekim ücreti arttı ama diyor Eylül’de düştü. Diş dolgu ücreti diyor Temmuz’dan Ağustos’a arttı. Diş Tabipleri Odası Tüzük değişiyor artış yapıyor. İstatistik Kurumu diş dolgusu ücretini Eylül Ayında düştü gösteriyor. Yahu yani herhalde bundan Diş Tabiplerinin haberi yok! Yani bu şudur; nereden oynadıklarını ispatladık ki gıda ile oynarlar. Nereye bakmazsak oynandığı noktasına araştırmayacaklar diyerekten zannediyorlar ki biz bakmayacağız nerede eksilme var, nerede artma var! Elbette ki düşüşler olabilir bunlara itirazımız yok ama bakın ispatlı. Bir Oda kamu niteliğine sahip bir Oda Tüzük yayınlıyor ve diyor ki; ben diş çekim ücretini ve dolgu ücretini artırdım. Ayni ay için İstatistik Kurumu veri yayınlıyor düşürdüm. Bunlar bile isteye, bile isteye dün nasıl gelir gizlemeye çalışılırdı bu da bile isteye maliyet yaratmama adına tırnak içinde maliyet yaratmama ama 100 bin tane insanımızın alım gücünü geriletme noktasında yapılan uygulamalardır. Bu değerli vekiller, saygıdeğer halkımız; Ulusal Birlik Partisinin hayat pahalılığıyla oynama noktasında yaptığı ilk icraat değildir. Burada benden yaşça çok daha büyük abilerimiz, ablalarımız vardır ama olmayanlar da araştırırsa göreceklerdir. 1994 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi ilk Hükümete geldiğinde bu konuda sendikalarla yaptığı çalışmalarda ispatlı bir şekilde Devlet Planlama Örgütü o dönem hesaplıyordu. Yüzde 30 hayat pahalılığının fiyatlardaki değişimlerde oynama yaparak emekçileri çaldığını ispatladı ve 94 yılında Demokrat Parti ile Hükümet olduğu dönemde de bu çalınan oranı ayni miktarda asgari ücrete de emekliye de çalışana da maaş ayarlaması yaparak geri iade etti. Yani ilk defaları değil bu hayat pahalılığıyla oynama filmleri. Bunlar ispatlı. Bunları televizyonlarda, sosyal medyada tüm görsel ve yazılı basında ifade ediyoruz çıkıp da bir açıklama gereği bile duymuyorlar. Bakın bugün yine burada ortaya koydum. Gel de görüşelim gösterelim verileri yoktur böyle bir şey! Çıkılacak ve net Ticaret Dairesinin toptancı satış fiyatının nasıl çok daha az altında Diş Tabipleri Odasının açıkladığı artış fiyatları varken nasıl düşüş gösterdiğini, hangi veriye dayandığını bize ispatlamak zorundadır İstatistik Kurumu. Yeter artık Oybirliğiyle bir Yasa geçirdik burada İstatistik Kurumunun bağımsız olması adına ama bu oraya Orman Mühendisi atayıp İstatistik Kurumunun yönetilmesi için yapılmamıştı. Diğer taraftan tam bir fiyasko İstatistik Kurumu bakın kalkınma planından bahsediyorlar. Biz de kalkınma planından bahsediyoruz. Kalkınma planı için veriye ihtiyaç vardır. Büyüme rakamlarına ihtiyaç vardır. Gayri Safi Milli Hasıla verilerine ihtiyaç vardır. En sonunda bunu açıklıyor İstatistik Kurumu ve diyor ki; baktım geçmişe dönük. Annan Planı ile şu anda ülkedeki Gayri Safi Milli Hasıla büyüme oranı eşitlenmiş. Yüzde 13.3 reel büyüme kaydetmiş KKTC Ekonomisi. Gayri Safi Milli Hasıla fert başına 14 bin 636 Dolara çıkmış ama size daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Hani İstatistik Kurumu güvenilirliğini yitirdi dedim ya Olgun Bey çok iyi bilecek. Bir Gayri Safi…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Beni referans gösterin ya Allah razı olsun.!

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – E, siz bilirsiniz bu işleri Başbakanlıkta Müsteşarlık yaptınız bunları bilirsiniz çok iyi. Çok iyi bilirsiniz. E, Başka muhatabım yok. Başbakanlıktan kim cevap verecek bu konuştuklarıma diye düşünürüm. Geçmişine baktığımda bir tek Olgun Bey’i görürüm. Şimdi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ne demektir? Bilmeyenler için bir cümleyle ifade edelim. Bir yıl içinde o ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal ifadesidir ve bu oran 2022 yılında yüzde 13.3 büyümüş ama Olgun Bey’i ilgilendirdiği için söylüyorum. Dibine de bir not düşmüşler Olgun Bey ve demişler ki bakın! Ticaret Dairesinin 2022 yılına ait dış ticaret ithalat ve ihracat rakamları kesinleşmiş olmadığından dolayı bakın 2023 bitiyor ve İstatistik Kurumu diyor ki Ticaret Dairesi…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Vereyim istersen?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Bakın! Yazdığını söylüyorum doğru değil mi? Girin sayfasına lütfen şu anda İstatistik Kurumunun…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden)(Devamla) – 21 de var 22 de var verebilirim.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Kesinleşmiş olmadığından dolayı rakamların değişmesi durumunda sonuçlar revize edilecek. Dalga geçerler bizimle! Bir ülkedeki büyüme rakamı hele ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şu anda cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 30’lara varmış ticaret hadlerinin hala daha belirlenmediği için değişebileceğini açıklamasın daha iyi yahu! Açıklamasın daha iyi. Çünkü bu değişecek demektir. Nasıl kalkınma planı yapacaksınız?! Çelişkiye bakın. İstatistik Kurumu diyor ki; 2022 yılında yüzde 13.3 büyüdük. Evet ABD Doları cinsinden de kişi başına Milli Gelir 14 bin 636 Dolar değil mi? Öyle açıklandı. Devlet Planlama Örgütü bütçe yapacağız şimdi. Orta vadeli plan açıklıyor diyor ki; 2022 yılında yüzde 6 büyüdük. Kişi başına Milli Gelir 12 bin 372 Dolar. Bilirsiniz yani bu iki tane çelişkiyi yani açıklayabilme bir beceri ister ha! Yani bu utanmazlığı yapabilmek, orta vadeli planda açıklanan, gerçekleşen rakam 2022’de yüzde 6 büyüdük diye bu Bakanlar Kurulu geçirdi. Bu Bakanlar Kurulunun Başbakanlığına bağlı İstatistik Kurumu da diyor ki; hayır diyor biz 13.3 büyüdük. Tam bir rezalet! İstatistik Kurumuna derhal çekidüzen verilmesi. Kurumun bağımsız ve alanında uzman kişilerce yönetilmesi için gerekli adımların atılması ve 100 bine yakın insanımızın alım gücünü etkileyen hayat pahalılığı hesaplamasındaki yanlışları düzeltmesi gerekmektedir. Bu konuda verilecek cevapları da çok merak ediyoruz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Sayın Devrim Barçın…

BAŞKAN – Devrim Barçın…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bir şeyi düzeltme gereği hissettim. Özellikle dinledim başından sonuna kadar. Yani sadece kamu dahilinde 84 bin civarında maaş nitelikli ödeme alan toplamda 100 bin etkilenen insan değildir bu ülkenin ekonomik anlamda işte maaşla ilgili gerçekleşmelerle ilgilensin. Şu an ki pandemide 118 bin idi. Pandemi ile birlikte 88 bine indi reel sektör çalışanı. Şu an 134 bin civarında reel sektör çalışanı var.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Doğru.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Elbette ki hep söylediğin bir şey var seni dikkatle dinlerim. Ayni dönemlerde hayat pahalılığı uygulaması da reel sektör tarafına yapılmazsa bu bir adaletsizliktir dediniz.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Doğru.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Sen özellikle bunun üzerinde çok haklı olarak durdun. Ben de seninle ayni fikirdeyim. Yani sadece 100 bin kişinin alım gücüyle alakalı değil.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Doğru.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bugün 134 bin reel sektör çalışanının da alım gücüyle alakalıdır hayat pahalılığının doğru olarak tespit edilmesi. Reel ifade edilirken işte rakamlarla reeldir dendiği zaman, gerçek dendiği zaman hakikaten gerçeklere dayanması çok önemlidir. Ben bu konuda özellikle bunu söylemek istedim. Hiçbirini birbirinden ayıramazsınız kapalı ekonomi koşullarında yaşayan bu ülkede. Yani bugün reel sektörde gerçekleşmeler olmazsa Devletin Mahalli Gelirleri şu dün kavga ettik asla dediğimiz o noktalara tahminlerin üzerine işte 2 Milyar civarında saklayıp da 2.5 Milyar yahut da 3.5 Milyarlara çıkma gibi bir devinime sahip olamaz. O yüzden şunu söylerim iyi ki 134 bin reel sektör çalışanı vardır. Günü güne hayat pahalılığını alabilme noktasında adımlar atılmaktadır her şeye rağmen yoksa Devlet diye bir şey de olmaz.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Teşekkür ederim. Sayın Olgun Amcaoğlu anladığım biri cevap vermeyecek ama en azından mikrofonunuz kapalıydı. Ben de şunu teyit etmek isterim. Gerçekten önem veriyorum. Yani İstatistik Kurumu sizin dairenizin 2022 verilerini kesinleşmediği noktasındaki iddiası doğru değildir?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Şimdi şunu söyleyeyim. Maalesef dijitalleşmemişti bu bilgiler. Sağ olsun eski bir kamu çalışan arkadaşımızın desteğiyle hizmet alımıyla hepsini normal sisteme teknolojik anlamda aktarma şansı elde ettik. Hepsini devrettik. Hatta geçen gün ben İstatistik Kurumunun Başkanı ve Yardımcısı teşekkür manası ile ziyarete geldiler. Ben de onlara çok teşekkür ederim. Çünkü Devletin o orta vadeli de olsa beş yıllık kalkınma planları da olsa uzun yıllık, 10 yıllık ve 20 yıllık kalkınma planları da olsa illa ki veriye ihtiyacı vardı. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin açıkladığı kurlarla ilgili yaptıkları orta vadeli planda işte beklentilerini gördünüz. Diyor ki 2026’da 47 küsur Türk Lirası olacak bir Doların karşılığı tahminimize göre der ve 2026’da da bütçe açıkları yüzde üç olması beklenir der yaptığı planlamalarda. Bizim de o planları yapabilmemiz için çok net bildiğim noktasındaki verinin önemini güncelledik, her şeyi dijital ortama çektik, şu an tek bir sıkıntı var, gümrük otomasyonunda yaşanan sıkıntıdan dolayı Nisan’dan beridir Ticaret Dairesine veri gelmiyor, bunları aşmaya çalışıyoruz, gelsin onları da güncelleyerek 2023’ün de günlük yapabilecek şekilde her şeyimiz hazır fakat gümrük otomasyonunda yaşanan sıkıntıdan dolayı şu an Nisan’dan beri veri gelmiyor.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Tamam teşekkür ederim. Bu da o zaman 2022 İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme ve kişi başı milli gelir rakamlarının şu anda gerçekliği olmadığı ve değişeceğinin en büyük ispatıdır.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Zaten bizden aldılar, ben hesaplama yapmadım.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Okey yani en büyük ispatıdır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Devrim Barçın. Konuşmanız esnasında “utanmazlığı kimse temizleyemez” kelimesinin, utanmazlık kelimesini çıkarttırıyorum tutanaklardan, başka bir kelime ile ifade edebilirdiniz kendinizi.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Utanmazlık terbiyesizlik bir şey mi?

BAŞKAN – Hayır yani bu hatayı kimse temizleyemez, bu yanlışı kimse temizleyemez diyebilir, utanmazlık kelimesini söylememenizi rica ediyorum. Çıkarın bu kelimeyi çıkarın.

Sırada Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers'ın “Ülkeyi Kaosa Sürükleyen Hükümet” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde de “Ülkeyi Kaosa Sürükleyen Hükümet” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Jale Refik Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

JALE REFİK ROGERS (Girne) – Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde bir süredir gündem, reçete yolsuzluğu Sosyal Sigortalarda yapılan yolsuzluk, bu konunun bugün bir başka pencereden bakarak bu konuyla ilgili birazcık konuşmak isterim. Çünkü ilk etapta gerçekten ortaya çıkan bir yolsuzluğu tespit etmek için, tespit edildiğinden dolayı başlayan bir süreç, şu anda hükümetin kendine yaratmaya çalıştığı bir kahramanlık hikayesine dönüşmüştür ve çok tehlikeli bir yerlere gittiğini düşünüyorum bu sürecin. Bugün Sayın Bakan burada yok ama Çalışma Bakanının farklı açıklamalarına bakıyoruz, kendi açıklamaları içerisinde çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu süreç ilk başladığında ne dediler 2022 yılında 38 Milyon olan ödemeler 2023 yılının yedi ayında 100 milyona çıktı ve 60 Milyonluk bir vurgun var dediler. Tabii ki hepimiz de biliyoruz ki bu süreç içerisinde ilaç fiyatları her geçen gün artıyor enflasyonda işte pandemiden sonra ham maddeye erişimdir, nakliyedir bilmem nedir bir sürü sıkıntılar var ve birçok şey gibi ülkemizde ilaç fiyatları da her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla bu sayıları da ortaya atarken, tam olarak neyi ortaya attığımızı, neyi mukayese ettiğimizi de çok net bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Sayın Bakanın dün yaptığı açıklamada ise bu 60 Milyonluk vurgun şimdi 100 milyonluk bir vurguna dönüştü, bu konu popülizm yapılamayacak kadar ciddi bir konudur. Sonuçta yargıya intikal etmiş bir süreç var ve biz yargıya güveniyoruz. Bu sürecin en iyi şekilde masum olanların aklanacağı gerçekten suçların tespit edileceğine inanıyoruz, o süreçle ilgili bir şey söylemek zaten hiçbirimize düşmez ama bu sürecin iki tane saygın meslek grubunu tamamıyla itibarsızlaştıracak hem hekimleri hem eczacıları hepsini toptan sanki de ciddi bir yolsuzluk yapıyor gibi, itibarsızlaştıracak bir sürece dönüşmemesi çok büyük önem taşımaktadır. O yüzden elbette bir yolsuzluk varsa onun üzerine gidilsin, hızlı bir şekilde ne tespit yapıldıysa bu süreç tamamlansın ama bunun böyle bütün meslek grubunu itibarsızlaştıracak bir sürece dönüşmemesi büyük önem taşıyor. Sayın Bakan çıkıyor ve habire işte ödemelerde bu kadar tasarruf edildi, bu kadar tasarruf edildi diyor, ödemelerle ilgili şu anda herhangi bir Sosyal Sigortalarda bu miktarın büyümemesinin tek bir sebebi var aslında çünkü mağdur olan halk aslında şu anda sosyal sigortalardan ilaç alamıyor. Yani gene her zaman olduğu gibi, olan halka oluyor bu kadar zamandır zaten sistemin çarpıklığından dolayı mağdur olan halk, işte farklı farklı yöntemlere başvuranlar şimdi hiç alamıyor çünkü doktorlar da artık bu süreçten korktuğu için reçete yazmaktan çekiniyor, kimse reçete yazmıyor, Sosyal Sigorta reçeteleri yazılamadığı için de halk olmayan parasıyla gidip eczaneden full ücretini ödeyerek o ilacı almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla eğer bu sayılarda da bir farklılık varsa bu aslında şu anda halkın Sosyal Sigortadan ilaç alamamasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla bütün bu sürecin dediğim gibi çok hassas bir konudan bahsediyoruz ama ben hükümeti de, hükümet yetkililerini de aklıselime davet etmek istiyorum, burada çok ciddi bir konudan bahsediyoruz ve her gün çıkıp bir gün bu kadar milyon, bir gün başka bir milyon, bir gün işte yüz milyon bir gün hepsi yani o açıklama aslında tüm eczacılar ya da işte tüm hekimlerin yolsuzluk yaptığını iddia eden bir açıklamadır ve bunun bu hale gelmemesi çok önemlidir, o yüzden elbette bir yolsuzluk varsa üstüne gidilsin adalet yerini bulsun ama bunun böyle bir, bir eczacı arkadaşımız cadı avı dedi bence çok da güzel söyledi, bunun böyle tüm meslek grubunu itibarsızlaştıracak, gerek eczacıları gerek hekimleri iki tane saygın meslek grubunu tamamıyla yerle bir edecek bir hale dönüşmemesi önemlidir. Dolayısıyla bu noktada da hükümet yetkililerini de aklıselime davet etmek isterim. Bununla beraber ülkemizde şu anda yine biraz da mevsimle alakalı bir şekilde bulaşıcı hastalıklarda ülkede artış olduğunu görüyoruz, aynı zamanda ülkedeki işte kontrolsüz nüfus akışıyla, farklı hastalıkların da daha çok görülmeye başladığını görüyoruz. İşte tüberküloz sayılarında artışlar var, geçen hafta da biraz konuşuldu, Batı Nil virüsüyle ilgili yeni tespitler var, hayatını kaybeden bir kişi oldu, üst solum yolu enfeksiyonları zaten mevsimsel olarak şu anda büyük artış gösteriyor, Covid-19’un yine artış gösterdiğini görebiliyoruz. Bütün bunların aslında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından ciddi anlamda takip edilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi gerekir ama bu kadar yıldır söylüyoruz hala Sağlık Bakanlığı sadece sevk yapan, işte birilerinin sadece poliklinik sıralarında telef olup sağlık hizmeti almaya çalıştığı bir sistemden öteye geçemedi ve biz hiçbir şekilde halkımızın sağlığını korumakla ilgili tek bir şeyi Sağlık Bakanlığından duyamıyoruz. Bu Meclis Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını geçirdi, bu yasaya göre bir ulusal odak noktası olması gerekir, bir kişinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinde tek işinin bütün bu farklı salgınları, farklı bulaşıcı hastalıkları, artışları, azalmaları hepsini takip eden, bildiren ve bu noktada koruyucu, önleyici politikalar geliştiren bir birim olması gerekiyor ama bu noktada ne yapıldı?! Koskoca bir hiç ve şu anda zaten sağlıktaki veri sistemi aslında buna tam olarak da elverişli olmadığından verilen herhangi bir kayıt bilgisinin bile Sağlık Bakanlığının kontrolünde olmadığıyla ilgili de şeyler var. Sağlık Bakanı da burada yok ama bunu da kayda geçirmek istedim, belki duyarak bununla ilgili de bir şeyler yapmaya çalışırlar. Birkaç küçük küçük birkaç şeye değineceğim bugün. Diğer bir konu da eğitim konusu ve tüm halkın yine mustarip olduğu konulardan bir tanesi ve hükümetin yapmadıklarından dolayı sağlıkta olduğu gibi eğitimde de sadece kaosa oynandığını görüyoruz, tam günün adı var, kendisi yok. Sayın Bakan büyük çok büyük bir iş yapılıyor gibi anlattı anlattı şimdi tam gün eğitime sözde haftada iki geçildi ama eylemler yapılıyor, öğleden sonra eğitim verilemiyor, zaten öğleden sonra neden eğitim verilmeye çalışıldı ya da ne yapılmaya çalışıldığıyla ilgili gerçekten tatmin edici bir açıklama yok. Çocukların 1 saat 20 dakika boşta gezmesi, öğretmen gözetiminde olmaması veya velilerin onları bir şekilde toplayıp geri götürmesi bekleniyor. Bunlar zaten geçen hafta da biraz konuşuldu ama hala aynı süreç devam ediyor. Bina ve altyapı sorunları zaten hep konuşuyorduk, depremden sonra daha da çok konuşmaya başladık, hepimiz bütün bunları biliyoruz ve bu arada hükümet ne yapıyor? Bakanlar Kurulu, Eğitim Bakanına imza yetkisi veriyor ki Mağusa’da ilahiyat koleji açılabilmesi için gidip bir protokol imzalasın Türkiye Cumhuriyeti’yle. Şimdi tam da bu nokta aslında şu anda ülkede siyasetten neden umudun kesildiğinin resmidir bu, halkın gerçek ihtiyaçlarıyla ilgilenen bir hükümetimiz yoktur. Yani gerçekten sokağa çıkıyorsunuz, biliyoruz çıkıyorsunuz eminim size de söylüyorlar, gerçek ihtiyacı nedir bu halkın? Bütün devlet okulları dökülüyor, hiçbirinde spor faaliyeti yapacak yer yok, resim odası, müzik odası zaten hepsi bunların sınıflara dönüştürülmüş, kontrolsüz nüfus akışından dolayı ülkemize ve her okulda aşırı derecede popülasyon arttığından dolayı çocukların sosyalleşeceği, yemek yiyebileceği, spor yapacağı hiçbir alan yok, hepsi dökülüyor ama biz bir tane daha ilahiyat koleji açıyoruz. Zaten ilahiyat koleji var gitmek isteyenlerin gidebileceği ve bütün bunları yaptığınız için her geçen gün siyasetten umudunu kesiyor halk, sandığa bile gitmek istemiyor çünkü siz zaten onları dinlemiyorsunuz, onlara kulak vermiyorsunuz, kendi bildiğinizi okumaya devam ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’yle elbette iş birliği önemlidir ama hükümet edenlerin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de bu halkın ihtiyaçlarını anlatmaları gerekir, net olarak anlatmaları gerekir. Gerçek ihtiyacımız nedir bizim? Hastanemiz yok, devlet okulumuz yok, bir tane daha ilahiyat koleji için yetki veriliyor. Ondan sonra Sayın Dursun Oğuz geçen gün bir açıklama yapıyor ve diyor ki yeni cezaevi kapasitenin 1,5 katı üzerinde, yeni bir bina yaptık eskiye sığamadığımız için, şimdi o yeniye de sığamıyoruz çünkü o kadar bir başıboş, o kadar bir sorma gir hanı halindeyiz ki, suç oranları da her geçen gün artıyor, polisin kapasitesi zaten bunlarla baş etmeye yetmiyor ya da yetmeyecek bundan sonra ve zaten bu kadar kontrolsüz ve başıboş gitmeye devam ederse, bundan sonra ne kadar da polisin kapasitesini artırsanız, ne kadar cezaevinin kapasitesini artırsanız bununla baş edemeyeceksiniz. Yani hepimiz beraber başımıza giyeceğiz yani bu sadece sizin yaptığınız hatalar sadece sizi mağdur etmiyor, hepimizi ediyor ve asayişle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız bu ülkede. Bugün oturma izni olan bir kişi, oturma iznini yenilemek için bile yedi ay, sekiz ay beklemek zorunda kalıyor. Öğrencilerin muhaceret izniyle olan sistemi kurmuştuk, onu da zaten sulandırdınız, bozdunuz. Yine af çıkaracağız diyorsunuz çünkü kendiniz de kontrol edemiyorsunuz aslında yarattığınız bu kontrolsüz sistemi, onun için gene bir af çıkaralım, turistleri de affedelim, herkesi affedelim, ondan sonra da sığmayalım cezaevlerine, sığmayalım ülkeye altyapısız perişan ve mağdur olan yine hep dönüp dolaşıp halk oluyor. Bu listeyi daha çok uzatabilirim ama daha zaten çok konuşacak günlerimiz olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Jale Hanım. Sayın Bakan Nazım Çavuşoğlu buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğal olarak tabii ki tam gün eğitim bu ülkede bir dönüşüm programıdır ve sancılı olması ve kabul görmesi, anlaşılması, anlatılması bir zaman alacak. Eğer insanlar ön yargısız olsa, inanın ki bugüne kadar anlatılanlar çok daha iyi anlaşılmış olacak ve geleceğimizi kurgularken çocuklarımız için yapılmaya çalışılanın farkında olunacak. Ne gariptir ki Mecliste temsiliyeti bulunan arkadaşlar tam gün eğitimin destekçisi olmak yerine tam günün köstekçisi olanlara destek pozisyonuna girmektedirler. Ve burada aslında eğitimle ilgili herkes her şeyi isterken ve aileler aslında bütün varlıklarını eğitime harcarken, Devletin burada elini taşın altına koyarak Kıbrıs’ın ülkemizin alışkanlıklarını da bilerek bir dönüşüm programına, bir reform programına hizmet etmeye çalışılmaktadır. Hükümet açısından, partimiz açısından, benim şahsım açısından zor olanı yaptığımızın farkında olunmaması gerçekten garip bir durumdur. Tam gün eğitimle ne murat ettiğimizi anlatmamışız, tam gün eğitim dünyada ne anlama geliyorsa arkadaşlar burada da o anlama geliyor. Ben buradan izah edeyim. Burada tam günle eğitimin süresi uzatılıyor. Tam gün demek zaten veyahut da tam zamanlı eğitim demek budur. Ülkelerde mesaiyle eğitim genellikle paraleldir bütün dünyada ve eğitim süresi daha önce istatistikleri de buradan paylaşmıştım ve biz bu dünyadaki çocukların aldıkları eğitim bizde normalde 180 gün civarındadır. Dünyada da bu 180’le 200 gün hatta 210 güne kadar çıkan ülkeler var ama buradaki fark bizim eğitim süresi gün olarak benzese bile eğitim süremizin çok kısa olduğudur. Neden bunu söylüyorum? Bakınız burada ülkemizde ara sınavlar, dönem sonu sınavlarda bilindiği gibi o dönemde ders yapılmamaktadır. Törenlerimiz, milli günlerimiz bayağı vardır ve onun da aksattığı bir süre var ve çocukların ders olarak aldığı eğitim süresi gerçekten sınırlıdır ve bunları ortadan kaldırabilmek adına gerek şahsım adına gerek partim adına gerekse Hükümetimiz adına ülkemizin geleceği için bir risk aldık. Ve burada sendikalarla meslektaşlarımızla ki meslektaşlarımla hiçbir tartışmamız yok ve bunu anlayan birçok arkadaşımız var ama burada Ortaöğretim Öğretmenler Sendikasının bilhassa iki yöneticisi ısrarla biz tamam demeden hiçbir şey olmaz deyip buralarda da destek bulabilmelerine şaşırıyorum. Buraya çıkıp da tam gün eğitimle ilgili eleştiri yapanların ülkede nasıl bir eğitim istediklerini de izah etmeleri gerekecek. Çünkü neden gerekecek? Yani dışarıdaki sendikal açıklamalara paralel bir hatırlamayla burada söz söylemek, burada eleştiri yapmak bir haktır tabii ki ama burada muhalefet milletvekili olarak çıkıp bu konuşmaları yapanların Hükümet de ne söylüyor Hükümet de ne yapmaya çalışıyor, onu da dinlemeye, bizim açıklamalarımızı da okumaya aslında biraz kendilerini zorunlu hissetmeleri gerekiyor. Ve burada işte Devlette okul yoktur, bu yoktur söylemleri arkadaşlar bu doğru bir şey değil. Bizim 162 tane Devlet okulumuz var ve uzun yıllardan beridir de okullara halkımızın layık olduğu gibi gerekli yatırımın yapılmadığı söylenebilir. Kaldı ki kendi partilerinin Hükümette olduğu dönemde de bu feryatlar hep yukarıya yükselmekteydi, o zaman da okullarda sıvalar düşmekteydi, o zaman da okullarda boya isteniyordu, o zaman da okulların altyapılarında ihtiyaç vardı ve şimdi geldik biz bütün bu eksikliklerin üstüne bir de deprem riski eklendi. Ve bunlara rağmen sanki hiç bunları öngöremezmişiz gibi, bizim için kolay olan neydi biliyor musunuz? 25 yıldır 30 yıldır bütün seçim manifestolarında tam gün eğitime geçilecek diye yayınlar yaptı tüm siyasi partiler, bütün Hükümet Programlarında bütün eksiksiz tüm Hükümet Programlarında tam güne geçilecek diye bütün Hükümetler yayın yaptı kamuoyuna ve ben her Hükümet Programını kendimizin görev almadığımız Hükümet Programlarında da dahil bu konuyla ilgili birçok eleştiri yaptık ve bütün bu eksikliklere rağmen, üzerine deprem riski gelmiş olmasına rağmen, sendikaların agresif tutumuna rağmen bu ülkede bu dönüşümü başlatmamız gerektiğini ve öğrencilerimizin daha fazla bir eğitim süresine girip müfredatlarını tamamlaması gerektiğini daha rahat derslerde daha rahat bir süre geçirmemiz gerektiğini ifade ederek, her türlü tekrar ediyorum Hükumet adına partimiz adına şahsım adına bir sürü risk alarak ülkeye bir fayda sağlarız. Ben Hükümete demiş olsaydım ki deprem riskinden dolayı gelin bunu bir daha erteleyelim 30 sene 31’inci sene olurdu. Kaldı ki bugün ülkemizde beş gün okula giden öğrencilerimiz, kolejlerde ve meslek liselerinde ve ilkokulların bazı sınıflarında bir gün öğleden sonra vardı şimdi ikinci bir günü getirdik bütün çocuklar aç kısıldı bütün aileler çocuklarını besleyemeyecek duruma geldi. Haftada 38 saat bu binalarda eğitim gören çocuklar, şimdi 39 saat ders görmeye başlayınca hepsi açık kaldı, hepsi sağlıksız koşullarda okuyor, hepsi yıkılacak olan okullarda okuyor gibi söylemlerin hiçbiri gerçekçi değil arkadaşlar. Gerçekçi olalım bizim bugüne kadar okullarımızda orta eğitimde klasik ortaokullarda ve liselerde 35 saatti şimdi 39 oldu, ilkokullarda ikinci günü getirdik, özel eğitimde haftanın bütün günlerini getirdik geçen yıldan itibaren bu yıl bazı öğretmen eksikliklerinden dolayı ve bu beslenme sorunları paylaşım mutfaklarından cevap beklediğimiz için biraz dikkatli yürüyoruz ama ortada ülkenin lehine yapılan bir konuda, çocukların eğitimi için fedakarlık yapılan bir ortada milletvekilleri olarak ki bugün siz muhalefetiniz yarın iktidar olursunuz seçim manifestolarınızda ve hükumet programlarınızda hep tam gün eğitim olacak. Biz bir yerden başladık belki size nasip olur beş güne çıkmak biz iki günle başladık beş güne çıkmak belki size nasip olur. Buna destek verilmesi yerine birkaç tane sözcünün etkisinde kalarak, bu şekilde söylemlerde bulunmak ve eylemlerin devamlılığını sağlamaya yönelik destek açıklamaları yapmak gerçekten samimi değil.

Şuna karar vereceksiniz, ya seçim manifestonuzda samimi değilsiniz ya geçmişteki hükumet programlarında samimi değilsiniz veyahut da şimdi samimi değilsiniz? Hangi tarafını tutuyorsunuz bu işin?! Bunu söyleyeceksiniz. Ortada devlet okulu yokken diyor ilahiyat koleji yahu ilahiyat koleji de arkadaşlar bizim okul türlerimizden biridir ve bir devlet okuludur. Bu da bir devlet okuludur ve sınavla girilen bir okuldur ve Türkçe bölümüne de diploma ortalamasıyla girilen bir okuldur ve hemen Haspolat’ta hiç tanık olmadıysanız Haspolat’ta böyle bir okul var ve oradaki öğrenci nüfusu Bin 400’lere çıktı ve bu sayıyla orada okulu yönetmek ve o okulun ortamında ders yapmak veyahut da hedeflerine ulaşması mümkün değildir ve şu anda bir bağışçının aracılığıyla ve devletten de sadece yol ve elektrik ve su bağlantısı çıkacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya hibe bir okul yapıyor. Var olan bir okul türüne bir ek bina yapılıyor ve buradaki kalabalık sınıflar veya veyahut da buradaki yoğunluk dengeye oturmuş olacak. Nasıl bunu devlet okulu görmezsiniz gerçekten ben bunu anlamaya ihtiyacım var ve bunun tekrar altını çiziyorum hangi konuda samimisiniz manifestomuzda mı söylemlerinizde bir hükumet programınızda mı şimdi kürsüden söylediklerinizde mi? Üç çeşit konuşma hangi pozisyona geçiliyorsa o pozisyona göre konuşma yapılıyor tamamen dışarıya yani sendikaya şirin gözükmek adına. Bu doğru değil arkadaşlar, ben bu mesleğe 91 yılında girdim ben 33-34 senelik bu eğitim çevresinin içerisindeyim öğretmenliğim, idareciliğim var bu işlerde master yaptım siyasetçi olmasaydım doktoramı 2000’de bitirecektim 2000’li yıllarda doktora kazandım ve onu yapacaktım ve biz bugün fedakarlık yapıyoruz çünkü görevimizdir. Bu Mecliste temsil edilen siyasi partilerin görevidir, ülkeyi geleceğe taşımak ülkeyi iyileştirmek. Biz de o görevi Hükümet olarak aldık. Hükümetin adına da Milli Eğitim Bakanlığı ben olduğum için bu süreçleri göğüslüyorum ama Hükümet adına göğüslüyorum. Çünkü 30 seneden 25 seneden fazla 30 senedir bütün manifestolarda tam gün eğitim var, bütün Hükümet Programlarında tam gün eğitim var. Şimdi bunu hayata geçirmek için bir çırpınma ve burada ilkokul, ilkokullarda şu anda iki gün tam gün eğitimde hiçbir tartışma olmadan devam etmekteyiz, özel eğitimde devam etmekteyiz, orta eğitimde şu anda bir tartışma var. Orta eğitimde bin bir türlü öğretmeni yanıltıcı ve çok şaşırıyorum öğretmen arkadaşlarımın da bir kısmının bunları dinlememiş olmasına. Geçen yıl eylemlerde deniyordu ki yüzde 25 size daha fazla ders vereceğim, bu sene bu baktılar ki öyle bir şey yok ki biz defalarca bunu açıkladık ki fazla ders vermeyeceğiz Öğretmenler Yasasındaki ders saatiniz neyse onu yapacağız. Bu sene de diyorlar ki yahu diyorlar bu Yasayı bizim eylemlerimize rağmen geçirdiler, şimdi eğer engel olmazsak gelecekte 20 saat yerine 25 saat bize ders verebilirler deyip taraftar toplamaya çalışıyorlar! Allah aşkına! Bu toplumun önüne çıkmış insanlar olarak, bu toplumu evrensel değerlerle buluşturma adına herkes emek ederken dünyadaki akademik performansa da ihtiyacımız var. Çünkü çocuklarımız bizim bu ülkede okumuyor. Bizim çocuklarımızın yüzde 60’ı, 70’i Türkiye Cumhuriyeti’nde okuyor. Diğer yüzde 30 veyahut da biraz kusuru Avrupa ülkelerinde okuyor ve biz bu çocukları okulda fırsat eşitliği yaratarak okutmak zorundayız. Parası olanların özel derslerde bu eğitimleri aldığını biliyoruz. Parası olanların bu çocukları Avrupa’ya hazırladığını biliyoruz. Eğitim süresini uzatmadan nasıl biz bu işleri başaracağız?

JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Sayın Bakan kimse eğitim süresini uzatmanızı eleştirmedi bu arada.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Neyi eleştirdin?

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Gerçekten adı var kendisi yok bir haldedir şu anda okulda tam gün eğitim.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Jale Hanım sizi üzmek istemem, üzmek istemem ama şöyle şu anda adı var kendi yok dediğiniz olay nedir biliyor musunuz? Öğleden sonra birçok arkadaşımız, meslektaşımız çocuklara diyor ki; öğleden sonra okul yoktur kaçın ve üç buçuğa kadar eğitimim tam gün olarak iki gün devam etmemesini istiyorlar. Ben grev yapan öğretmenlerle de görüştüm, toplantılarına da katıldım ve ne diyorlar biliyor musunuz? Diyor ki Sayın Bakan siz beş gün istiyorsunuz diyor. Evet diyorum beş gün istiyorum. Dertleri, birçoğunun derdi iki günde değil ha! Bunu da söyleyeyim size, beş güne çıkacağımız konusundaki kararlılığımızı duydukça diyorlar ki şimdi durdurduk durdurduk eğer şimdi durduramazsak bunlar kararlıdır tam gün eğitime beş gün geçecek. O yüzden öğleden sonra kaos yaratılıyor ve öğleden sonraki özel derslerin de farkında olmadığımı düşünmeyin. Çünkü bu ülkenin alışkanlıkları içerisinde kimse kusura bakmasın öğleden sonra saat bir buçukta evlere çağrılan, benzer yerlere çağrılan öğrenci sayılarını ve paralardan haberdarız. Çünkü geçmişte bu konularla da mücadele etmiş bir Nazım Çavuşoğlu var burada. Ben 2010 yılında da bu konularla mücadele ettim ve bana yalvaranlar vardı. Bırak borç ettim, ev yaptım, villa yaptım, borç yaptım ödeyeyim de sonra üzerimize gel diye yalvaranlar vardı. Altı kişiyi devrettim ben Kamu Hizmeti Komisyonu'na ondan sonra benimden sonraki Hükümetler bunları Bakanlar geri çekti ve bu ülkenin cılkı çıkmışçasına ve geldiğimiz noktaya ulaşmamıza, tamamlayayım konuşmamı ve bugün aileler eğitime harcadığı paranın haddi hesabı yoktur. İnanılmaz bir para harcıyorlar ve biz bu özel derslerin katkılarıyla da okullarda belli seviyede verdiğimiz eğitimin tekrar edilmesini sağlıyoruz. Özel derslerde tekrar ediyoruz orada, çocukların bitirmediği müfredatları orada tamamlıyoruz ve bu çocuklar dershanelerde, etütlerde, özel derslerde gerek YKS'ye gerekse A-Level’a böyle hazırlanıyor. Biz ne yaptık ki biz burada ülkesel olarak ileriye gidebilmek adına Anayasanın emrettiği eğitimdeki fırsat eşitliğini yaratma adına eğitimdeki zamanı uzatmaya çalışıyoruz, müfredatlarımızı bitirmeye çalışıyoruz, çocukları sosyal kültürel anlamda geliştirebileceğimiz zamanı kendimize yaratmaya çalışıyoruz, çocukların anlamadığı konularda tekrar edebilecek bir yapıya ulaşmaya çalışıyoruz onları test edip yetiştirebileceğimiz bir zaman yaratmaya çalışıyoruz. Yaptığımız sadece budur ve bunun için de şu anda benim yıllardır arkadaşım olan meslektaşlarımla aramızın açılmasına vesile olan durum ülkenin lehine olan bir durumdur. Eğer bu muhalefet anlayışıyla ben de popülizm yapacak olsam derdim ki Hükumete deprem dolayısıyla veyahut da işte şimdi görüyoruz ya bakınız 38 saat okula giden çocuklar şimdi 39 saate gidince sosyal medyada görüyorum diyorlar ki işte bir böreği üç kişi paylaştı…

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Sayın Bakan ama konu bu değil ve siz saptırıyorsunuz. Konu aslında sizin tam gün diye dünya örneği verdiğiniz örneklerden çok uzakta bir şekilde tam gün eğitim yapılmaya çalışılmasıdır.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Konuya daha hakim olursanız daha iyi uzlaşacağız. Konuya hakim konuya hakim olursanız…

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Çocukların öğlen arasında atıl saçıl kaldığını yani…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Niye niye kalıyor, niye kalıyor? Çünkü öğretmenler eylem yapıyor. Bunu görmüyor musunuz göremiyor musunuz bunu? Çocukları bütün dünyada siz yurt dışında da bulunmuş insanlarsınız, bu okullara öğle arasında bekçi mi konur? Öğretmenler, bütün dünyada arkadaşlar okula girdikten sonra çocuk…

BAŞKAN - Jale Hanım, karşılıklı konuşmayalım…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Nasıl, nasıl?

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Çocuklar aranacak diye sizin açıklamanız değil mi bu zaten?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Hayır, hayır…

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Nasıl yani Bakanlık böyle demedi mi zaten ara veriliyor?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Yok, öyle bir şey demedim öğretmenlere okullara yazı yazdım ve dedim ki öğretmenin çalışma saati sabah sekiz öğleden sonra üç buçuktur. Okul müdürünün izniyle okuldan ayrılabilir, öğretmenin ders saatiyle çalışma saati mesai saati aynı şey değil arkadaşlar lütfen bu oyunlara gelmeyiniz. Bakınız ben okullara da yazı yazdım öğle arası dünyanın her yerinde kafeteryada çocuklar yemek yerken, çocuklar teneffüste alışveriş yaparken, kantinin yanında bulunurken, öğle arası dinlenirken nöbetçi öğretmenlik var ve öğretmen bu nöbetçi öğretmenliği yapmak mecburiyetindedir. Bu yüzden işte tam da bu yüzden Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, öğretmene yük gelecek diye bu öğleden sonrayı eylem yapıyorum diyor. Eylem diye bir şey yoktur arkadaşlar bizim yasalarımızda ya işe giden ya grev yaparsın. Ben eylem yapıyorum, eylem grev değildir yoktur böyle bir şey böyle bir tanım da yoktur kendilerine de bunu söyledim. O yüzden öğle arası öğretmenler okulda bulunmaz ve çocukları korumak için başka bir ordu gelir başka bir güvenlik ordusu gelir diye bir şey yoktur. Öğretmen bakınız biz okullara güvenlik de alıyoruz ama güvenliğin tek bir sorumluluğu var…

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) - Kimse güvenlik demedi bu arada…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Hayır ama ben vesile ettim ve bilgilendiriyorum herkesi güvenlik alıyoruz şimdi ihale bugün biter son Rekabet Kurumudan geçer güvenlik demek arkadaşlar, okula dışarıdan gelecek olan çocukların güvenliğini riske atacak olan tehlikeleri önlemek içindir. Öğrenciye güvenlik gidip dokunamaz öğrenciye müdahale edecek olan öğretmendir, okul idaresidir ve nöbetçi öğretmenlik yapısı da bunun içindir. Lütfen siyaseti yapalım ama lütfen eğitim de yapmayalım. İnanın ki eğer siyaset yapacak olsaydık biz siyasetin çok uzağında bir açılım yapıyoruz şu anda ve inanın ki bunu bu yaptığımız çabadan benim şahsım büyük bir zarar görmektedir. Partim zarar görmektedir, Hükümetim tartışılır durumdadır ama bu ülkeye duyduğumuz hepimizin ortak sevdasıdır daha iyi bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir standartlarda okullar. Hepsine katılıyorum ve ben burada çok gerçekçi bir şey söylüyorum. Deprem dolayısıyla başlayan farkındalık tam zamanlı eğitime karşı oluşan duyarlılık, bu ülkenin okullarını uluslararası standartlara çıkaracaktır. Bu kalabalık sınıf anlamında okulların iklimlendirmesi anlamında okulların sportif sosyal alanları anlamında ve bunun için iki-üç seneye ihtiyaç vardır diyorum ama bilin ki bu yola çıkmazsak, sadece okulların güvenliğiyle depremden dolayı okulların güvenliğiyle kalır bu işler ve geleceğe yine 30 senedir yürüyemediğimiz gibi bundan da sonra da yürüyemeyiz. Ben dinliyorum herkesi, herkese de saygı duyarım düşüncelerinde ve konuşmalarında. Ama bu Mecliste temsil edilen partiler ve milletvekilleri gerçekten hepimizin tüm partilerin manifestolarında ve geçmiş Hükümet Programlarında tam gün hedefi olduğu için şunu söyleyebilirsiniz; bu eksik, bu eksik, bu eksik diyebilirsiniz ve bunların toparlanmasıyla ilgili katkı koyabilirsiniz. Ama bunu engellemeye çalışırsanız ve buna engel olmaya çalışan belli zümreler buralardan destek bulursa ve bu tam güne biz geçemezsek 10 sene daha bunu konuşamayız. Bu çerçevede değerlendirmenizi arzu ettiğimi altını çizerim ve bu ülkenin geleceği bu tam gün eğitimdedir ve uluslararası standartlara koşmaktadır. Benim gailem budur.

İlahiyat Kolejine de popülizm yaparak yani bu tu kaka gibi davranmanızı doğru bulmam ve buradaki İlahiyat Kolejini de var olanı da bir ziyaret etmenizi isterim. Sonra bu konuları dile getirirken daha sağlıklı değerlendirmeler yapabileceğinizi düşünürüm. Mağusa’ya açılacak olan İlahiyat Koleji de bir anlamda bizim meslek liselerimiz var, kolejlerimiz var, klasik liselerimiz var bu da bunların içerisinde bir okul türü olarak algılamanızı isterim ve bir okul türüdür. Bir tane var bir de Mağusa tarafında olacak fırsat eşitliği yaratmak adına. İnanın ki 1400 tane öğrenci var ve birçok öğrenciyi de bu okula kabul edemeyiz. Çünkü okulun kapasitesi arttı. Bunun üzerinden siyaset yapılmasını hiç doğru bulmam. Siyaseti başka konularda yapalım gelin bu eğitimde bu dönüşüme destek verin, bu reforma destek verin, burada kişisel olarak partisel olarak Hükümet olarak bir artı yapmanın peşinde değiliz. Ülkenin çocuklarına ülkenin geleceğine borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bilin ki ben en azından bundan kar etmiş biri değilim. Bundan sosyal çevremdeki insanları kaybetmiş biriyim. Her gece veyahut da her gün her yerde benim aleyhime çıkan konuşmaların sebebi konuşanlar değil, onları konuşturanlardır. Onlar sadece tetikçilik yapıyorlar ama bilin ki buradaki gaile özel dersin azaltılmasıdır, fırsat eşitliğinin yaratılmasıdır, bazı istismarların önüne geçmektir. Çünkü burada tam güne gittikten sonra bu özel dersler, dershaneler, etütler azalacaktır ve fakir fukara o şu şimdi bir böreği paylaştı diye gözyaşı döküldüğü iddia edilen görüntülere eğitim hakkı vermeye çalışıyoruz. Sandviç alacağı, alamayan insanlar ne olacak diye burada konuşulurken, bu çocuklar özel ders alamazken ne olacak diye de sormanızı isterim. Bu çocuklar dershaneye gidemezken de ne olacak diye sormak isterim. Çünkü bu ülkenin bütün insanları ve o maddi yapıya sahip değildir. Sanki bu ülkedeki ekonomik dengesizliği, bu ülkedeki ekonomik eşitsizliği Milli Eğitim Bakanlığı yaratmış gibi davranmayın. Milli Eğitim Bakanlığı bu ekonomik dengesizlikte bir fırsat eşitliği yaratmaya çalışmaktadır Hükümeti temsilen. Dolayısıyla konulara bu şekilde bakmanızı arzu eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Nazım Çavuşoğlu.

Tabii ki yüreğiniz çok yanık.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yanmasın mı? Ülke yanıyor!

BAŞKAN- Yanıyor, yanıyor evet. Hayır, saygı duyduk konuşmanıza. Tolerans verdik kendinizi anlatasınız Sayın Bakan.

FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) – Sayın Başkan ben bulunduğum yerden bir katkı yapabilir miyim?…

BAŞKAN- Tabii ki Sayın Fikri Toros.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Bu eğitim konusuna…

BAŞKAN- Tabii ki yapabilirsiniz.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Eğitim ve sağlık alanları doğrudur üzerinde siyaset yapılmayacak kadar ciddi konulardır. Ülkemizde de evrensel standartlara erişmeye en çok muhtaç olan iki alandır eğitim ve sağlık.

BAŞKAN - Evet çok doğru.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Bu yüzdendir ki başka ülkeler bağımlılığımız artıyor, bu yüzdendir ki geçen gün ek bütçe görüşülürken sağlıkta sevklere ayrılan para hiçbir zaman yetmiyor, bu yüzdendir ki eğitimde de sürekli olarak özel okullara daha fazla rağbet ediliyor vesaire. Benim yapmak istediğim katkı şudur çok özel bir hassasiyetim olduğu için Sayın Bakana şunu söylemek.

Birincisi tam gün eğitime destek vermeyen hiç bir milletvekili veya parti yoktur bu Mecliste. Bu konuda biraz önceki konuşmasında tutarsız olduğumuzu ima eden bazı cümleler kullandı hiçbir tutarsızlık yoktur.

İkincisi tam gün eğitime ihtiyaç duyulmasının temelinde yatan sebep eğitimin sadece akademik müfredattan ibaret olmadığı bir kişisel geliştirme olayı olmasında yatar ve yarım gün eğitim o kişisel geliştirme için yeterli değildir. Dolayısıyla sosyal, kültürel ve genel olarak rekreasyonel alanlara altyapı yatırımı yapılması bir öncelik olması gerekmektedir ve keza bununla birlikte gerek müfredatın bir bütün olarak gerekse eğitimi veren öğretmenlerin standartlarının da evrensel seviyelere eriştirilmesi gerekir. Bunun öncelik olması gerekirken ihtiyaç duyulmayan ihtiyacı halen karşılanmakta olan bir İlahiyat Kolejine bütçe ayrılmasıdır hepimizin eleştirdiği nokta. İlahiyat Kolejine karşı değiliz bunun bir eğitim şekli olduğunu en az Nazım Bey kadar ben de biliyorum fakat öncelikler listemiz sınırlı imkânlarımız vardır bu ülkede gerek insan kaynağı gerek maddi kaynaklar ve mecburuz öncelikler listemizi doğru yapalım. Hastane sıkıntımız varken devlet okullarında sınıf ihtiyacı varken güçlendirme ihtiyacı varken yabancı dil eğitimi ihtiyacı varken ve tam gün eğitimin gerektirdiği az önce sıraladığım altyapı ihtiyaçları varken ihtiyaç olmayan bir şeyi gündeme getirmesini eleştiriyoruz. Bunlara açıklık kavuşturmak istedim yoksa eğitim ve sağlık üzerinde siyaset yapılmaması gereken kamu yararına olan iki önemli sektörümüzdür.

BAŞKAN - Teşekkür ederim ama Sayın Bakanın konuşmaları fevkalade açıklayıcıydı. Tabii sizin görüşünüzdür İlahiyat Kolejine gerek yoktur diye ama İlahiyat Kolejinin o bölgede de açılması birçok rahatlatmayı da meydana getirecektir. Çünkü öğrenciler istiyor, aileler istiyor o okulu…

Sayın Bakanım buyurun…

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) - Son bir cümle söylemek isterim Fikri Bey’e tam gün eğitimi zaten partilerin seçim manifestosunda hükümet programlarında var. İlahiyat Koleji ile ilgili söylediği konu ise kesinlikle oraya hibe bir okul olacak bize dolayısıyla biz kendi bütçemizden oraya bir para ayırdık diye bir mesele yoktur. Arazisi hibedir, okulu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize hibe edeceği için biz bir bütçe ayırmadık. Sosyal, kültürel kişisel gelişimle ilgili söylediği konuları destekliyorum zaten ben konuşmamda bu eğitim süresini uzatıp çocukların sosyal, kültürel, sportif anlamda kişisel gelişimlerini yapabilmek adına süreye ihtiyacımız olduğunu ifade etmemin sebebi buydu. Demek olur ki orayı Fikri Bey kaçırdı o zaman ayrıldığımız bir nokta yoktur. Ayrıldığımız nokta İlahiyat Kolejiyle ilgili konudur bir okul türüdür. Onun parası zaten koleje de karşı olmadığını ifade etmiştir, önceliğine karşı olduğunu ifade etmiştir ama biz o okulun parasını vermiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti o okulu bize hibe yapıyor ve bir okul türü olarak kendileri de destekliyor. O zaman bir sıkıntı yoktur, yanlış anlaşılmaları da bu şekilde diyalogla düzeltebiliriz.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) - Yabancı kaynaklı yardımları da önceliklerimize yönlendirmek sizin görevinizdir Sayın Bakan…

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sırada Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çevre için sürdürülebilir hedefler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip okuyunuz lütfen.

KATİP -

10/10/2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10 Ekim 2023 tarihli 4. Birleşiminde, “KKTC’de Çevre İçin Sürdürülebilir Hedefler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Serhat AKPINAR

DP Girne Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun Sayın Serhat Akpınar, hitap edin Yüce Meclisimize. Süreniz on beş dakikadır, uyabilirseniz mutlu oluruz.

SERHAT AKPINAR (Girne) – Sayın Meclis Başkanım, değerli halkım, değerli milletvekillerim; yeni bir yasama yılına başlarken ilk Kürsü konuşmamda Şubat ayında Adıyaman’da kaybettiğimiz Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenleri ve öğrenci velilerinin oluşturduğu kafilemizi ve eş zamanlı Türkiye Cumhuriyeti Anavatan’daki kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bir baba olarak evlatlarını kaybeden tüm ailelerimizin acılarını ayrı ayrı paylaşıyorum. Hem Meclisimizin, hem de Hükümetimiz ISIAS Otel hakkında sürdürülmekte olan hukuk sürecinin tamamıyla takipçisidir. Tez zamanda adaletin tecellisinin sağlanması için hepimiz ISIAS ortak davamızdır diyoruz. Adalet arayışlarında Şampiyon Meleklerimizin aileleriyle birlikte olmaya devam edeceğimizi, ayrıca sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Onuncu dönem, üçüncü yeni Yasama Yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha iyi yerlere taşımanın kararlılığıyla, halkımızın çıkarlarını korumak için çalışmaya hazırız. Kuruluşundan günümüze kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en zor anlarında ve en kritik kararlarda hep bir kritik parti olmak, sağduyuyla hareket etmiş bir parti olmanın verdiği bilgi ve deneyimle yeni Yasama Yılında da Demokrat Parti olarak herkes için daha adil, daha demokratik ve daha özgürlükçü ve uzlaşı odaklı siyaset anlayışımızı sürdüreceğiz.

Halkımızın çıkarlarını korumak için her zaman olduğu gibi işbirliklerini yine devam ettireceğiz, yeni Yasama Yılına her zamankinden daha hazırız. Ülkemizin geleceği için en az muhalefet kadar değil, çok daha fazla bizler de kaygı duyuyoruz. Ancak hükümet dümenini hep istikrar ve her zaman daha özgürlükçü bir yöne kırdırarak, ülkemiz insanına değer katmaya devam ediyoruz. Bu nedenle yeni Yasama dönemine girerken tüm paydaşlara, ülkenin çıkarlarını gözetecek reformlara ve politikalara destek verme çağrısı yapıyorum buradan.

İşbirliğini ön planda tutmamız gereken en önemli anlardan biri olan çevre ve iklim değişikliği konusunu ilk günden Meclis gündemine taşımakta fayda görüyorum. Geçtiğimiz Yasama Yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşmasının tüm partilerimizin desteğiyle oybirliğiyle onaylanıp, iç kapsamında mevcut çevre yasalarımızı güncelleme sürecini başlatıyoruz. Her yıl daha sıcak geçen yaz mevsimi ve ardından çok şiddetli yağış ve mevsim olayları yaşanan bir kış ve bunun toplum sağlığına, tarıma ve ekonomimize, hatta insan hayatına verdiği olumsuz etkileri. Gündelik dertlerimiz ve Kıbrıs Sorunu gölgesinde unutmamak ve sürekli gündemde tutmakta kararlıyız.

Çevre konusunun bizler tarafından gündemde alt sıralarda tutulmasına, talihsiz sonuçlarını her yıl daha ağır bir şekilde yaşıyoruz. Çocuklarımıza miras bırakacağımız ortak zenginliğimiz bu ülkenin toprağı, doğası, suyu ve tabii ki havasıdır. Bu nedenle bu alanda daha gerçekçi önlemler alma vaktimiz geldi ve geçiyor bile. Bundan üç hafta önce dünya liderleri New York’ta Birleşmiş Milletlerin 78’inci üst düzey Genel Kurulu’nda toplandı. Eşzamanlı olarak Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda ilerleme raporları da paylaştı.

Daha önce de belirttiğim gibi BM’ye üye olmayışımızın dünya ile aynı yöne bakmamamız için asla bir mazeret olamaz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında geride kaldığımız konu başlıklarını yeniden hatırlatmak istiyorum.

Su kirliliği konusunda yerel yönetimler ile merkezi yönetimlerimizin daha sıkı çalışmalar yapması gerekmektedir. Sahil bölgelerimize arıtma sularının, endüstriyel atık nitelikli tarım ilaçları salgın hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Aynı zamanda sucul ekosistemlerimizi de tehlikeye sokmaktadır. Biyolojik çeşitlilikte çok ciddi kayıplar yaşıyoruz, karbon emisyonları konusunda Teknecik Santraline filtre takılması konusunu yeniden gündeme getirmek gereklidir. Sürekli ertelenen bu konu, zehir soluduğumuz gerçeğiyle yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Beşparmakların Kuzey yüzünde yaşayan insanlarımız arasında kanser yüzdelik oranı tüm bölgelerimizden şu an daha yüksektir. Sağlıklı yaşlanma yaşam hakkını kaybeden binlerce insanımız bu yavaş yavaş ve sinsice gelen kara ölümün pek farkında değilmiş gibi çaresizce yaşamaya devam etmektedirler.

Santral filtre konu başlığını yeniden gündeme taşıyorum. Bu sorunsal süreci ortadan kaldırmak, insanlarımızın sağlıklı yaşam kalitesini arttırmak Hükümetimizin aslı görevidir. Yeni bütçe dönemine muhakkak filtre ve bakım konusu dahil edilmelidir. Yoksa muhalefetin Yüce Meclis Kürsüsünden de dün dahil olmak üzere dile getirdiği gibi Hükümetimiz ek bütçenin dahi dörtte birini özel hastanelere sevk bütçesi olarak kullanarak, özellikle yoğun bakım hizmetlerine bazı kurumların sessizce, haksız kazanç elde etmesine, haksız bir şekilde zenginleşmesine imkan vererek tarihe geçecektir.

Bu arada eşzamanlı hibrit ve emisyonu düşük araçların yollarımızda artması için teşvikler sağlanması gerekmektedir. Taksi ve toplu ulaşım alanlarından başlamak çok doğru bir adım olacaktır. Ulaştırma Bakanlığımız ilgili Bakanlıkla da istişare ederek süreci 2030 öncesi hazırlığına başlamalıdır. Ormanlık arazilerin korunması konusunda yaz mevsimine kadar olan süreçte önlemlerimizi artırmamız gerekmektedir. Yeni Yasama Yılında bu konuya odaklanmamız bir kibritle, bizim odaklanmamamız bir kibritte bizim çakmamız demek olacaktır.

Değerli milletvekilleri; yapılması gereken bu çalışmaların bir mecburiyetten ziyade, bir fırsat olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum, daha temiz, daha sağlıklı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ülkemizdeki sağlık giderlerini azaltacak, çarpan etkisine haizdir. Kanser, kronik hastalıklarla mücadelemize ivme kazandıracak potansiyele sahiptir. Gelecek nesillerimizi sessiz pandemi olarak tabir edilen kanserden korumamıza imkan tanıyacaktır. Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görevli Bakanlığın tek başına, kendi içinde var olmayan İklim Değişikliği Koordinasyon Merkezi ve sıfır bütçeyle bu büyük sorunlara kalıcı çözüm getirmesini beklemek çok naif bir düşünce olduğunu da ayrıca buradan sizlere belirtmek istiyorum.

Ülkemizde ne yazıktır ki, bürokrasinin yavaş işlediği ve bu yavaşlıkla fazla ilerleme kaydetmenin güç olduğunu eminim hep sizler de farkındasınız. Bu nedenle çevre konusunda yerel yönetimler ve bakanlıklar arası istişareyi koordine edecek bir kurum oluşturmanın doğru olduğunu düşünüyorum.

Yasal düzenleme ve uygulama alanlarındaki Bakanlar Kurulunun ve Sayın Başbakanın tam yetkili olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Böylesi önemli bir yasanın yasal uygulamalar gerektiren hareket boyutunda başka ülkeler direkt İklim Değişikliği Bakanlığı altında hedef ve uygulama programlarını sürdürürken ve SÇO’lardan destek alırken, biz ise bu süreci durumdan görev üstlenmek isteyen bir SÇO’ya kesinlikle devredemeyiz.

Acilen Bakanlar Kurulu tarafından bir kurul oluşturulmalı ve bu kurul ile sürdürülebilir hedeflere yönelik yaklaşmamızı düzenleyecek, işbirliğini teşvik ederek ve hükümet değişikliklerinden etkilenmeyecek aktif çalışan bir oluşum olmalıdır.

Değerli Meclis Başkanım, değerli milletvekilleri; çevre konusunun yeni Yasama Yılında toplum sağlığıyla sıcak gündemimizde tutulması dileklerimle hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Serhat Akpınar, duyarlılığınıza teşekkür ederim.

Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ceyhun Birinci’nin, “Sağlık Sisteminde Yaşanan Ciddi Sorunlar” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip okuyunuz lütfen.

KATİP –

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10 Ekim 2023 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Sağlık Sisteminde Yaşanan Ciddi Sorunlar” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ceyhun BİRİNCİ  CTP Girne Milletvekili |

BAŞKAN – Sayın Ceyhun Birinci buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) – Sayın milletvekilleri, değerli halkım; öncelikle yakın coğrafyamızda başlamış bulunan savaşların bir an önce bitmesini ve masum insanların ölmemesini temenni ederim.

Konu başlığım Sağlık Sisteminde Yaşanan Ciddi Sorunlardır. Tabii ki Sağlık Bakanı şu anda burada yok, benden bir ricası olmuştu konuşmamı biraz geciktirirsem 1:00 gibi burada olacağını söylemişti. Ben de daha erken konuşmamın olmasına rağmen konuşmamı diğer arkadaşlarıma bıraktım sıramı ve şu anda saat 1:00 olduğu için konuşma yapmak üzere buraya çıktım.

Zaten burada olsa, olmasa çok fark etmiyor. Çünkü şu andaki Hükümetten sorunları çözme babında bir beklentimiz yok, halkın da yok. Niye söylüyorum bunu? Bu sağlık sorunlarını şimdi bahsedeceğim, az sonra sağlık sorunlarının şu anda başlamış değildir ve katlanarak da artmaktadır ve biz bu konuşmaları bir yıldan beri, hatta daha uzun bir süreden beridir bütün arkadaşlarımızla birlikte buradan yapmaktayız.

Öncelikle şunu belirteyim son günlerde beş yıllık kalkınma programlarından bahsediliyor. İşte birtakım programlardan bahsediliyor. Tabii ki aslında vatandaşımızın da bunların olmayacağını çok iyi bilmektedir. Sebebi de şudur; bir ülkede yaşayan bizler olarak nüfusumuzu bilmiyorsak ve nüfus sayımı, son yapılan nüfus sayımı 2011 yılında yapılmışsa ve ülkede kontrolsüz nüfus ciddi bir boyutta giderek artıyorsa hiçbir planlama yapamazsınız ve bu zaten süreç içerisinde de, pratik yaşamda her alanda kendisini göstermektedir ve sağlıkta da göstermektedir.

Bugün sağlıkta, hastanelerimizde, sağlık ocaklarımızda, polikliniklerimizde, her alanda, sağlığın her alanında bu çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sürekli artış gösteren hasta sayısından dolayı acil servisler, poliklinik hizmetleri, yatılı servisler, yoğun bakımlar tıkanmış durumdadır. Sürekli tarih vermekteydiniz, bir yıldan beridir, iki yıldan beridir, üç yıldan beridir. İşte Girne Hastanesi’ni şu tarihte açacağız, Lefkoşa hastanesinin temelini şu tarihte atacağız, Güzelyurt Hastanesi’ni yapacağız. Maalesef ne Girne Hastanesi, ne Lefkoşa Hastanesi, ne Güzelyurt Hastanesi ortada yok.

Hastanelerimizde özellikle belli branşlarda çok ciddi doktor eksikliği yaşanmaktadır, belli alanlarda, belli uzmanlık alanlarında ve bu artan nüfusa kesinlikle hitap etmesi, yetişebilmesi, hizmet verebilmesi mümkün değildir. Bu planlamaları da yapamazsınız, yapamayacaksınız. Hemşire sorunu, hemşire belli bölümlerde, belli yerlerde hemşire açığı, ciddi yardımcı personel açığı, daha üç gün önce konuştum Nalbantoğlu’nda bir serviste çalışan doktor arkadaşımla, servisi önemli değil, öğleden sonra, mesaiden sonra hastaları ya bizler taşıyoruz, ya hasta yakınları taşıyor laboratuvara, röntgene ve birtakım yerlere ve hasta yakını da yoksa çok zorlanıyoruz, biz yardımcı olmaya çalışıyoruz diyor. Ve bunu dahi başaramadınız. Tabii ki altyapıyı düzeltmediğimiz için 2023 Yılı Bütçesinde öngörülen yurt dışı ve yurt içi tedaviye ayrılan miktar 260 Milyon TL. Şu anda getirilen Ek Bütçede katkı yapmak için konan miktar düşünün bu kalan süre için söylüyorum 229 Milyon TL. Bu rakamlar ne demektir biliyor musunuz? Bu hastaneler de bitirilir, hastanelere personel alınır, altyapısı düzenlenir, yani bugün sen birçok tetkikini, birçok hastanı, altyapını düzeltemediğinden dolayı Yakın Doğu Hastanesi'ne isim de vereceğim ve “X” hastanede herhangi bir hastaneye veya yurt dışına gönderdiğin zaman bu rakamlar katlanarak gidecek. Zaten bu koyduğunuz Ek Bütçeye koyduğunuz rakam da yetmeyecekti.

Hastanelerde sık sık yaşanmakta olan başka ne sorunlarımız var onlardan da bahsedelim. Tetkik kitlerimizin periyodik olarak ara ara örnek verelim prokalsitonin, CRP, AST, ALT yani ben bunları hastanelerden aldığım bilgilerle bunları söylüyorum Meclis Kürsüsünden ki kayıtlara geçsin. Tabii şu anda ALT, AST tetkiki yapılıyor olabilir ama bir ay sonra olup olmayacağını bilmiyoruz. Bunu dahi programlayamıyoruz, kit alımlarını dahi yapamıyoruz ve birçok önemli ciddi teşhis koyduracak tetkik aracı olan laboratuvar tetkiklerini yapamıyoruz ve doktorlarımız çok zorlanıyor teşhis koymakta ve hastaların yakınları ve hastalar mecbur bırakılıyor özel laboratuvarlardan bu tetkikleri yaptırması için onlara söyleniyor ve gönderiliyor.

Tabii ilaç eksikliğini bahsetmem, sürekli konuşuyoruz hatta hatırlıyorum işte 2023’ün başıydı yanılmıyorsam, her çıkan arkadaşım buradan bütün arkadaşlarım Filiz hanım olsun, Sıla hanım olsun, bizler olsun ve birçok arkadaşımız bu Kürsüden ilaç eksikliğini gündeme getirdi, konuştu ve hep söylenen şuydu; bir aya kadar hallediyoruz, 20 güne kadar ilaçlarımız geliyor, 15 güne kadar şu hallediyor falan diye konuşuluyordu ve hala daha bu sorun devam etmektedir. Çünkü ciddi bir çalışması yapılmamıştır, zaten az önce de bahsettim bu artan nüfusa, bu nüfus planlaması yapılmayan bir yerde ileriye dönük projeksiyonlarınızı düzgün yapamazsınız ve bu ilaç tedariki konusunda da başarılı olamazsınız.

Diğer önemli bir konu, son zamanlarda o da bize yansıyor, basına da yansıyor, hastanelerimizde sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddet olayları da giderek artıyor ve sağlık çalışanları kendilerini maalesef güvende de hissetmiyor ve mesleğini de rahatça icra edemiyor. Çalışanlar gerek fiziksel, gerek psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Şiddet altında da hizmet vermeleri mümkün değildir. Mutlaka hastanelerde güvenlik tedbirleri de artırılmalıdır. Tüm bunlar yine aslında artan nüfusun bir sonucudur. Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili gerekli yasal düzenlemeyi de hep birlikte bu Meclisten bir an önce geçirmemiz gerekmektedir. Az önce de bahsettim poliklinikler doluyor, taşıyor, yoğun bakımlar dolup taşıyor, röntgen, tahlil ve tüm birimlerde hastalar koridorlara sığınıyor, bunu hükümet edenler gidip bir hastaneleri dolaşsın, Sağlık Bakanı gitsin bir hastaneleri, koridorları da bir dolaşsın, görsün bu tabloyu. Randevular çok ileri tarihlere veriliyor. Hastalarımız bazı branşlara, bazı hekimlerimize ulaşamıyor. Tabii ki bunun sorumlusu hekimlerimiz, sağlık çalışanları değildir. Bunun sorumlusu bu planlamayı, bu kötü gidişe planlama yaparak son veremeyen Sağlık Bakanlığıdır. Tabii Sağlık Bakanlığı veya hükümet ne yapıyor? İşte şeyini tutamadım ama süresini, sürekli Sağlık Bakanı değiştiriyoruz. Onu da anlamakta zorluk çekiyorum, yani başarısızlıktan mı değiştiriliyor, yoksa mutlaka her milletvekili ille de Bakan mı olması gerekiyor?! Onu da tabii ki kendileri biliyor ama işte sonuçta ortadadır, plansız bir sağlık sistemi ve bu sıkıntıyı da tabii bu sıkıntıyı çeken de özellikle hastalarımız ve sağlık çalışanlarıdır. Bir an önce nüfus sayımına ve nüfus ayarlanmasına gereklilik vardır.

Diğer gündemimizde olan son günlerde yaşadığımız bir konuya daha değinmek isterim, sahte reçete soruşturması ne yazık ki sürekli ilaç sorunu yaşadığımız bu dönemde, hastalarımızın ilaca erişemediği bu dönemde yaşanması bizleri üzmüştür. Tabii ki Mahkeme sonuçlanıncaya kadar suçlayıcı yorumlardan da uzak durulması gerekmektedir. Sanıkların ismiyle deşifre edilmesi, boy boy resimlerinin basında ve İnternet ortamında gösterilmesi, kelepçelenerek görüntülenmeleri de etik ve doğru değildir. Ben de doğru bulmuyorum. Mahkemenin vereceği, yargının vereceği karara saygılıyız ve Mahkeme suçlu bulunan her kimse de cezasını vermelidir, bunun yapılması gerekmektedir ama bilinmelidir ki şu anda birçok meslektaşımız ve eczacımız da mesleğini icra etmektedir. Bu sebeple tüm meslektaşlarımızı, tüm eczaneleri küçük düşürücü yorumlardan da kaçınılması gerekmektedir. Tabii bu konuyla ilgili basına yansıyan bazı ifadeler doğrultusunda da Bakanlık nezdinde de bir soruşturma yürütülmesi gerektiği kanaatindeyim. Sahte reçete soruşturması sürerken vatandaşımızın sizden beklentisi, diğer yolsuzluklar için de düğmeye basmanızdır. Nedir bunlar? Sayıştay tarafından tespit edilen diğer yolsuzluklar, ihale yolsuzlukları, Teknecik’te akaryakıt alımı sırasında tespit edilen ve Sayıştay raporlarında da bulunan yolsuzluklar, T&T firmasına yapılan 59 Milyon Euro'luk vergi affı için de düğmeye basılması gerekmektedir.

İlaç konusu dediğim gibi çok konuşuldu, uzun zamandır Meclis Kürsüsünden her ortamda bunu Meclis Kürsüsünden de her ortamda da bunu gündeme getiriyoruz ama maalesef bu sorunu da çözemeyeceksiniz, o belli oldu.

Ekim ayına geldiğimiz bu günlerde Ek Bütçe yapılıyor, Ek Bütçeye 400 Milyon Ek Bütçe ayrıldığı söyleniyor Bakan tarafından geçen hafta yaptığı buradaki beyanından, konuşmasında ve bunu çok iyi hesapladığını ve kesinlikle bu rakamın da yeterli olacağını söylüyor. Ben buradan şimdiden bunu söylüyorum ki bu nüfus planlamasının yapılmamasından dolayı, bu nüfus artışından dolayı ve giderinin ilaç giderini hesaplamamandan dolayı bu gerçekleşmeyecek ve bu para da size yetmeyecek, bu bunu buradan iddia ediyorum.

Sahte reçete soruşturması sürerken kronik hastaların ilaca erişimdeki sıkıntılarını da bir an önce çözmeniz gerekir. Sayın Bakan geçen günlerdeki konuşmasında bunu hatta dün de bahsetti işte altı aya kadar ilaç tedariki yapılacağını söylüyor ama henüz maalesef bu uygulamada yok, Kasım ayından itibaren yapılacağı söyleniyor. Ha burada yapılması gereken şudur, yapmanız gereken, kronik hastalara daha uzun süreli üç aydan altı aya kadar, kronik hastanın durumuna bağlı olarak hangi sürelerde doktor kontrolü gerektiğini, kendi doktoru karar vermek suretiyle bu kronik hastanın üç aydan başlayıp altı aya kadar doktora uğrayıp reçete yazdırmasına gerek olmadan eczaneden ilacını alabilmesini sağlamalısınız. Fakat bu doktor kontrolünde ve ilaç takip sistemini de oluşturarak hayata geçirmeniz gerekmektedir. Bu uygulamayı sadece sigortalı kronik hastalara değil, Sağlık Bakanına sesleniyorum, kamu emeklisi, kamu çalışanı, dar gelirli, yoksul, kronik hastalara da uygulamanız gerekmektedir. Kamu hastanelerinde bir süre evvel, belli bir süre önce kronik hastalara ilaç defteri adı altında defterler çıkarılmıştı ve ne yapılıyordu? Bu kronik hastalar geliyordu iki aylık ilacını yazdırabiliyordu. Daha sonra tabii ki bu elektronik ortama geçildi, sistem değişti, daha güzel bir sistem geldi, fakat ilaç yokluğu nedeniyle bu hastalara verilen kronik ilaçları bir aya düşürüldü ve bu da ciddi bir sıkıntı yaratıyordu özellikle devlet hastanelerinde ve hastalarımız her ay bu ilacı gelip yazdırmak zorunda kalıyordu. Bu süreler mutlaka uzatılmalıdır, yani bu sadece bu olaydan dolayı reçete yolsuzluğu olayından dolayı sadece sigortalılar için düzenlenmesinden ayrı bir de devlete gidip kronik olup, kronik hasta olup farklı statülerdeki kronik hastalara da uygulanması gerekmektedir. Kronik hastalara kolaylık ve hastane ve sağlık ocaklarındaki yükü de azaltmak amacıyla özellikle kronik hastaların kontrol ve ilacını tedarik edebilmesi amacıyla doktora erişimi de sağlanmalıdır, kolaylaştırılmalıdır. Kronik sigortalı hastaların kamu hastanelerinde, sağlık ocaklarında doktora ulaşması ve ilacını alabilmesini sağlamak için kesinlikle ve kesinlikle şu anda Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte iş birliği yaparak altyapı güçlendirilmelidir, özellikle devlet hastanelerinde. Aksi takdirde kronik hastalar yoğunluktan dolayı doktora erişemeyecek ve ilacını da yazdıramayacak, bunu da buradan uyarmak istiyorum. Genel Sağlık Sigortası hayata geçene kadar sigortalı hastaların özel doktora daha kolay erişebilmesi için Sosyal Sigortayla anlaşmalı, özel çalışan doktorları artırmalısınız ve hatta daha ileriye gidiyorum vizite ücreti konusunda da Bakanlık olarak yardımcı olmanız lazım, bir fon ayırmanız lazım bu insanlara. Parası olmayan, bu ekonomik krizde parası olup vizite ücretini ödeyemeyecek birçok insan var ve bu insanları siz bu uygulamayla devlete yönlendireceksiniz ama ben size diyorum ki bu altyapı şu anda henüz hazır değil ve bu insanlar ilaçlarını yazdırıp alamayacak.

İlaç eksikliği konusunda dediğim gibi 2023 Yılı Bütçesi Meclisten geçerken hepimiz bütün arkadaşlarım, bütün CTP milletvekilleri konuyla ilgili olan bütün arkadaşlarım bu bütçenin yetersiz olduğunu buradan Kürsüden belirtmiştik ve hatta anlaşılması zor o zamanın Sağlık Bakanı İzlem hanım da çıkıp bu Kürsüden bu ayrılan payın ilk üç ayda biteceğini kendisi söylemişti. Yani düşünün bir Bakanlar Kurulu bir bütçe geçiriyor ve o Bakanlar Kurulunun mensubu olan Sağlık Bakanı bu Kürsüden diyor ki; bu bütçe bize yeterli değil, üç ay yeterli gelecek ve kendi hükümetini eleştiriyor. Yani bunu anlamak mümkün değil, zaten anlaşılır gibi de değil. Tabii bu beceriksizliklerin cezasını kim çekiyor? Vatandaş çekiyor, halkımız çekiyor yani ilacını bulamadığı zaman, ilaçsız kaldığı zaman, tedavisi aksıyor. Ha parası, bir miktar parası olan insanlarımız veya bir yerden borçlanarak gidip ilaçlarını tedarik ediyor, hatta orayı da geçtim parası olan dahi bu dönemde gerekli olan ilacını da piyasadan bulamadığı dönemler oldu, tedavisi aksayan insanlar oldu ve çok ciddi sorunlar yaşadı ve maalesef hala daha bu sorun önümüzde duruyor ve üç aylık, altı aylık planlama yapamayan bir Hükümet çıkıyor şimdi beş yıllık programa hazırlanıyor. Resmen bu aslında nedir? Halkının dalga geçmedir ve bu halk aslında artık sizden sıkıldı, bıktı bu sorunların katlanarak giderek her alanda. Sadece sağlık değil. Eğitimde böyle, işte az önce konuşuluyor. Tabii ki İlahiyat Fakültesini savunmaya çalışıyor Sayın Bakan. Bugün bu ülkenin ihtiyacı İlahiyat Fakültesi değildir ve İlahiyat Fakültesinin siyasi bir yaklaşım olduğunu da herkes bilmektedir. Bu ülkede okullarımızın ciddi ihtiyaçları var. Sağlıkta, hastanelerimiz henüz ortada yok. Ha, hibedir. Bu hibeyi siz Hükümet olarak başka alanlara kaydırma kabiliyetinizin olması gerekirdi ama maalesef size verilen talimat buydu ve bunun dışında da konuşmanız da mümkün değildir zaten.

Ha, ilaç konusunda yapılması gerekenler; sağlığa ve ilaca daha fazla bütçeden pay ayrılması gerekir. 2024 Bütçesi yakındır, önümüze gelecek. Sağlığa ve ilaca daha çok pay ayırmak zorundayız ve ayrılmalıdır.

İki, ilaç ihaleleri zamanında ve arada kesinti olmadan yapılmalıdır. Hastaların ilaca erişimi kolaylaştırılmalıdır. İlaç takip sistemi bir an önce hayata geçirilmelidir. İlaç sarfiyatını önleyici tedbirler alınmalıdır ve bir an önce de tüm bu sorunları içine alacak ve daha kolay bir hale getirecek, çözecek Genel Sağlık Sigortası Yasasını hazırlayıp bir an önce Meclise getirip hep birlikte buradan geçirmemiz gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Toparlıyorum.

Sayın milletvekilleri, değerli halkım; son günlerde yine gündem olan viral ve sineklerle bulaşan hastalıklarla ilgili mücadele ne durumdadır? Ve bu hastalıklar bu ülkede ne aşamadadır? Ondan bahsetmek isterim. Tabii ki kış girişi olması, havaların soğuması, okulların da açılmasıyla Covid 19 vakalarında bir artış gözlemlenmektedir. Tabii panik yaratalım demiyorum. Panik olmaya gerek yok ama mutlaka zaten bu konuda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu da bazı açıklamalarda bulundu ama bunun ciddi takipçisi olunması gerekmektedir ve hijyen koşullarının, maske durumunun ve hasta kişilerin mutlaka topluluklardan uzaklaştırılması gerekmektedir, çünkü bu sayılar giderek artarsa yine eski dönemlere dönmeyelim. Tabii ki virüs o ciddi etkinliğini belki kaybetmiş olabilir. Ama biliyorsunuz Türkiye’de de gündem olmuştu. Covid 19’un Eris varyantı az da olsa görülmüştür. Şu anda ciddi bir tehlike değil ama bu Eris varyantının oluşumuna bu artacak vakalarla birlikte zemin hazırlayıp tekrardan bir risk oluşturacak, bir bulaşıcı virüs enfeksiyonu önlememiz gerekmektedir ve tedbirli olmamız gerekmektedir. Bu konuda da uyarmak istedim. Diğer enfeksiyonlar, özellikle sivrisineklerle bulaşan ve hatta 4 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından tek bir vaka olduğunu ülkemizde belirttiği Batı Nil Virüsüdür. Tabii geçtiğimiz hafta bir vaka iken bir baktık son iki-üç gün önce açıklamalarda üç vaka olduğu söylendi. Hatta bir vaka vefat etti, ex oldu yaşlı bir hasta nörolojik tutumundan dolayı, iki vakanın da taburcu olduğu söylendi. Tabii ki bu vakalar bu şekilde tedbirsiz gidilirse, bu konuda çalışmaların başladığı söyleniyor açıklamalar yapıyor Sağlık Bakanlığı ama yeterli olduğuna inanmıyorum. Bu vakalar artacaktır ve bu Batı Nil Virüsü basit bir grip enfeksiyonu gibi seyrettiği gibi, yani belirtileri de işte baş ağrısı, sırt ağrısı, yüksek ateş, grip belirtileri gibi ciddi sonuçlara yol açan, ölümlere yol açan vakalar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu ciddi bir risktir, artabilir, hafife alınmamalı. Mesela geçtiğimiz kısa bir süre önce Yunanistan’da 19 adet ölüm vakasının da haberi yapılmıştı Batı Nil Virüsünden dolayı.

Tabii sivrisineklerle bulaşan birkaç virüs hastalıklarınndan da bahsetmek istiyorum. Zika Virüsü, Dank Humması ve Sıtma önceden bildiğimiz bir olay. Bu Dank Humması da son dönemlerde özellikle Avrupa’da sivrisineklerden bulaşan bir hastalık ve şu anda risk oluşturdu Avrupa’da. Bizim ülkemize de gelebilir, o yüzden bu konuda da tabii şu anda bizim ülkemizde tespit edilmiş bir vaka yok. Bu virüsün de, bu tüm virüslerin tedavisi semptomatiktir ve ciddi komplikasyonlara da yol açabilirler. O yüzden yapmamız gereken şu: Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve tüm bu konuyla ilgili kurumlara düşen görev, sivrisineklerle sadece Bakanlığın açıkladığı gibi evlerimizdeki, yan komşumuzdaki su birikintilerini yok edelimle bu çözülmez. Bu, sivrisineler biliyorsunuz su birikintileri ve bataklıklarda ürerler ve bizim son zamanlarda farkındasınız son yıllarda çok ciddi bir çarpık yapılaşma ortaya çıkmıştır ve bunun altyapısı da yoktur ve bu baktığımız zaman bu sivrisineklerin, larvaların yumurtaların üremesine de bir zemin hazırlamıştır ve maalesef son iki-üç yıldan beridir de sivrisineklerle ilgili, haşeratlarla ilgili mücadele ihmal edilmiştir, bu ortadadır. Larvasit ve böcek ilaçları sivrisinek mücadelesinde önemlidir. Ülkemizde de sivrisineklerle mücadele çok önemlidir, buna dikkat etmemiz lazım. Batı Nil Virüsünün artmaması için işte bu mücadelelerle bunu önleyebiliriz. Yoksa bu vakalar giderek artacaktır. En önemlisi…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen Sayın Konuşmacı.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Bitiriyorum, bitiriyorum. En önemlisi üreyecekleri bataklık ve su birikintileri ortadan kaldırılmalıdır. Sivrisineklerin mücadelesinde kullanılacak ilaçlar önemlidir. Halk sağlığı açısından çok önemlidir. Örneğin sivrisinek larvalarını öldüren biyolojik larvasit ilaçlar kullanılmalıdır. Yasaklanan kimyasallardan da uzak durulmalıdır.

Son olarak şunu söyleyeyim; ülkemizde bir de bulaşıcı bir hastalık olan daha önce de bahsedildi Tüberküloz (Verem) hastalığının ortaya çıkmasıdır. Belli bir süre önce, yani bunun süresini şu anda işte 20 yıl önce, 30 yıl önce bu Tüberküloz hastalığı ülkemizde görülmez derecedeydi. Çok azdı. Ama şu anda gerek yurt dışından gelen öğrenciler, gerekse çalışma izniyle gelen kişiler, çalışma için gelen kişilerde ve kontrolsüz nüfusun artmasıyla birlikte Tüberküloz vakaları da göğüs uzmanlarının da tespitini dinleyerek ve onların açıklamalarına dayanarak söylüyorum, ülkemizde artmıştır ve bu konuda da çok önemlidir bu konu. Ciddi tedbir alınmazsa, kontrol mekanizmaları oluşturulmazsa, PPD testini bu ülkede tedarik etmezsek ve CRP ile uğraşırsak gerçekten artacaktır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ceyhun Birinci. Sırada Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler’in “İsrail – Gazze Sınır Şeridinde Yaşananlar ve Güncel Konular” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

10.102023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin 10 Ekim 2023 tarihli 4’üncü Birleşiminde “İsrail-Gazze Sınır Şeridinde Yaşananlar ve Güncel Konular” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ziya ÖZTÜRKLER  UBP Güzelyurt Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise. Süreniz 15 dakikadır.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Güzelyurt) – Sayın Başkan, değerli vekiller; öncelikle ilk noktada İsrail-Filistin ve Gazze Şeridi noktasında yaşananlarla ilgili gündem konuşmamı yapmak istiyorum. Tabii savaşanın kazananı yoktur. Savaş hep kaybettirir. Bu noktada Hamas’ın başlatmış olduğu ve İsrail’in de şiddetli bir şekilde devam ettirdiği İsrail-Filistin Savaşından kaynaklı birçok vatandaşın, birçok çocuğun öldüğüne tanıklık ediyoruz. Bu da tabii ki bizlerin de yüreklerini acıtıyor. Bu noktada tabii biraz geçmişe gitmek lazım. Süreçleri dikkatlice takip ettiğinizde ve izlediğinizde Osmanlı İmparatorluğunda olan Filistin toprakları Birinci Dünya Savaşından sonra İngiliz egemenliğine geçmiş ve İngilizler aslında bir süre İsrail ve Filistin sürecinin toparlanması adına orda görevlendirilmişti ama süreç baktığımızda 1940’lı yıllara doğru daha da içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Arap çoğunluğunun yaşamış olduğu Filistin topraklarında Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da süreç içerisinde Yahudilerin de stratejik ve bilinçli bir şekilde yerleştirildiği ve bu sürecin daha da işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini üzülerek görüyoruz. Bu bağlamda süreci değerlendirirken geçmiş tarih bilgilerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin 1948’de İngiltere Filistin topraklarını terk ediyor. Şiddetin öteki yüzü olarak değerlendirilen Duvar Projesi yürürlüğe giriyor. İsrail tarafından Filistin’in insanlarının yaşadığı bölgelerinin duvarla örülmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor ve bu duvarla örülmesiyle ilgili süreçte Filistin topraklarının yüzde dokuz noktasında azalmasına dünya tanıklık ediyor. 2014 yılında İsrail’in Filistin’e yönelik yapmış olduğu saldırılarda 60 Bine yakın Filistin’in evsiz ve barksız kaldığına tanıklık ediyoruz ve bu süreç devam ederken günümüze kadar geliyor. Oradaki insanların içerisindeki huzursuzluk ve sıkıntılar artarak devam ediyor. Ve son olarak Hamas’ın İsrail’e yönelik yapmış olduğu saldırı ve arkasından İsrail’in de Gazze özelinde özellikle yoğunlaştırmış olduğu saldırıları bugün de bu konuşmayı yapmadan önce hem gerek Filistinli olsun hem gerek İsrailli olsun birçok vatandaşın suçsuz, çocukların, suçsuz insanların öldüğüne tanıklık ediyoruz. Bir an önce problemin çözümüne yönelik adımların atılması gerekiyor. Din ve siyaset ekseninde yer alan bu problem bugün birçok insanın ölümüne yol açıyor. Toprakları üzerinde egemenlik yetkisini kullanamayan bir Filistin halkından bahsediyoruz. İsrail’in Filistin’e yönelik siyasi ablukasının kaldırılacağı, akabinde ise toprak bütünlüğünün temin ve kurumsal yapısını tesis etmiş bir barış sürecinin tüm dünya devletlerinin de katkı sağlayarak bir an önce bu noktaya gelmesi en büyük temennimizdir. Bu bağlamda bu konu üzerinde bir konuşma yapma ihtiyacı duydum.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre, Başkanlık Kürsüsünü Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’ye devreder)

Evet, onun dışında iki konuya daha değineceğim. Birinci bahsedeceğim konu özellikle yabancıların emlak satışıyla ilgili gündem. Burada hemen hemen her Meclis toplantısında yabancıların bu ülkeden almış olduğu emlaklarla ilgili, taşınmaz mallarla ilgili gündem oluşuyor. Burada yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanlığı görevinde bulundum. Bu süreçleri takip ederken ve bu süreçlerle ilgili de tecrübeler edinilirken, özellikle Bakanlar Kurulu tarafından satışına onay verilen süreçlerin değil de özellikle emlakçılar üzerindeki satışlar noktasında sıkıntılar yaşandığını tespit ettik ve bu konuyla ilgili yasal bir çalışma ortaya koymuştuk. Savcılık görüşü bekleniyordu. Bu görüş doğrultusunda özellikle aslında devletin kontrolünde olmadan emlakçılar veya hukukçular üzerinden yapılan satış sözleşmelerin yani Emlakçıların Kayıt Yasasıyla ilgili olan satış sözleşmelerinin bir an önce kontrolüyle ilgili adımların atılması gerekiyor ve ikinci, bu noktada fikirlerimi beyan ettiğim nokta yabancıların mal satış veya alımıyla ilgili olan yasal düzenlemenin yapılması gerekir. Belki de artık bu ülkede kendi topraklarımızı koruyabilmek için yabancıların alacağı mal satışlarıyla da ilgili yasal düzenlemelerin bu alandaki uzman kişilerin ortaya koyacağı görüşler doğrultusunda ki burada hem Hükumetin, hem de Cumhuriyetçi Türk Partisinin bir çalışması olacağı hep buralardan dile getirilmişti. Burada 50 milletvekilinin de bence bir araya gelerek hem Emlakçıların Kaydı Yasasıyla ilgili, hem de yabancılara taşınmaz mal konumuyla ilgili adımlar atılması gerekir. Özellikle işte tarımsal araziler çok gündeme geliyor. Ben kendi dönemimde yaklaşık 130 Binin üzerinde olan tarımsal araziyi nasıl artırabileceğimizle ilgili çalışmaları yapmıştık ve son aldığım noktada bunların 140 Bin dönümün üzerine çıkacağı yönünde bilgiler gelmişti. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil, tabii ki tüm alanları yaptığınızda 200 Bin dönüm yapıyor. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yüz ölçümünün yüzde 8’ine tekabül ediyor. Bu rakamların yapılacak çalışmalarla veya ortaya konulacak yasal önlemlerle bu ülkenin hem geleceği, hem de tarımsal arazilerin korunması anlamına birtakım hem Emlakçıların Kaydı Yasasında, hem de taşınmaz mal alımıyla ilgili olacak süreçlerde ortaya konulması gerekiyor. Bunları bu şekilde engelleyebiliyoruz ki özellikle hem Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürecinden sonra bu ülkeye Ukrayna’dan gelen vatandaşlara tanıklık ettik. Hatta insani olarak, insani ikamet izni noktasında izinler verdik. Şimdi işte Ortadoğu’da çok yakınımızda aslında konuşmamın başında da bunu ifade etmiştim. Filistin ve İsrail noktasında yaşanan süreçler var ve özellikle şu anda bize değil ama Güney Kıbrıs’a İsrailli vatandaşlarının geldiği noktasında süreçler gündeme geliyor. Bu da önemli bundan sonrasıyla ilgili veya işte hep yapılan konuşmalarda bugüne kadar yabancıların taşınmaz mal alımıyla ilgili konuşmalarda özellikle İsrail vatandaşlarının bizim ülkemizin topraklarına yönelik ilgisini de hep görmüştük veya şöyle bir örnekle konuştuklarımı destekleyebilirim. 2022 yılında biz Bakanlar Kurulu’nda sadece 12 İsrailli kişiye taşınmaz mal alımıyla ilgili izin süreci yürütmüşken emlakçıların kayıt sistemi üzerinden örneğin 384 İsraillinin taşınmaz mal alımıyla ilgili adım attığını görebiliyoruz. Bu da aslında benim ortaya koyduğum veya tüm Meclisin kişileştirmemek lazım, toplumun hem Ana Muhalefet partisiyle, hem Hükümet olarak ortaya koyduğu Emlakçıların Kayıt Yasasıyla ilgili yasaların bir an önce hayata geçmesinin en önemli örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Bakanlar Kurulu’nda soruşturmaları yapılmış, devlete vergisinin bir an önce döndüğü Bakanlar Kurulu önergeleri Bakanlar Kuruluna gidip orada onayı çıkıyor ve bunlar hem satışıyla ilgili, hem yasal süreçleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamıyor ama evet bir haktır, satış sözleşmeleri emlakçılarla hukukçular arasında yapılabilir ama bu hakkın ve bu satış sözleşmelerinin ciddi bir zemine oturtulması bunların bir an önce tapu kayıtlarına dönmesi ve tapu kayıtlarıyla birlikte yasal statüde eğer bir daire alabiliyorsam bir daire, bir dönüm üzerine bir ev yapabiliyorsam bu şekildeki yaklaşımların dikkate değer olduğunu ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini de bu yabancılara satışla ilgili hem güncel konum olan İsrail ve Filistin savaşıyla ilgili bağlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Evet süreme bağlı kalmak kaydıyla da son gündemle de ilgili bir konuşma ortaya koymak istiyorum. Özellikle Meclis ortamında ana dili Türkçe olmayan veya Türkçe bilmeyen öğrencilerle de ilgili süreçler gündeme geliyor. Bu konudaki kendi düşüncelerimi de ortaya koyayım. Şimdi son İçişleri Bakanlığından ayrılmadan önce 60 Bine yakın çalışma izinli yabancı uyruklu kişiden bahsediyorduk. Hep işte okullarda artan yabancı uyruklu sayıları nüfus politikalarına veya kontrolsüz nüfusa bağlıyoruz ama bu ülkede artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerine daha fazla üçüncü ülkeden gelen kişilerin çalıştığını ve çalışma izni aldığına tanıklık ediyoruz. Burada aslında bazı gelgitler de var. Örneğin bugün 20 Bine yakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının işsiz olduğunu ortaya koyarken 60 Bine yakın yabancı uyruklu kişinin de çalışma izinli olarak çalıştığını gündeme getirirsek iki noktada demek ki ciddi sıkıntımız var. Bir iş insanlarının çalıştırdığı insanlara karşı demek ki bir memnuniyetsizliği vardı. Hem ortamlarına karşı, kalmış olduğu ortamlara karşı, hem de almış olduğu ücretlere karşı bu konuda da önlemler alınması gerekiyor. İkinci sıkıntılı nokta da bizim için aslında bir eğitimci olarak da altın değerindeydi ara eleman, ara elemanla birlikte öğrencilerin mesleki teknik alanındaki gelişmişliği ve bu çocukların işte bize katacakları. Demek ki mesleki teknik eğitim açısından da bu yönlendirmeyi bu çocuklarımızı bu teknik alanlara ara eleman alanlarına ki hep hatırlıyorum ben büyüklerimiz bize altın bilezik örneği bir meslek sahibi olabilirsen veya bir alanda kendini geliştirebilirsen bunu altın bileziğe benzetiyordu. Ama biz hep avukat, hep doktor, hep öğretmen, hep bu noktalarda çocuklarımızı yönlendirmeye çalışıyorsak bu tarz sıkıntılarla da karşı karşıya kalıyoruz. Onun için 6 Bin rakamı verildi. Doğaldır hem nüfusun artması, hem de 60 Bin çalışma izinli kişi varsa bu okullarda doğal olarak o çalışma izinli kişiler de kendi çocuklarını da yanlarına getirdiğinde bu okullardaki taşınmaz mal satın alımı, çalışma izin sayısının artması ve nüfusta da doğal olarak orantılıdır. Buradan Nazım Bey de aslında Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda aldığı önlemde direk yeterlilik sınavından bahsetmişti. Evet, bir an önce yeterlilik sınavının yapılması gerekir. Bu dünyada da öyledir. Bugün YTB burslu bile bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencileri Türkiye Cumhuriyetine gittiğinde genel kuraldır. Türkçeyi bilmeyle ilgili sınavlardan geçerler. Yabancı uyruklu bir kişinin de ilgili sınıfa girip de o sınıfta herhangi bir sıkıntı yaratmaması için evet yeterlilik sınavına girmesi gerekir. Yeterlilik sınavında belli bir başarıyı yakalamışsa o sınıfta devam etmesi gerekir, yakalamamışsa üniversitelerle protokol imzalanıyor veya okullar içerisinde bu çocuklara önce dil öğretimi, ondan sonra sınıflarda devam etmesi gerekir ki sınıf ortamlarının bozulmaması, hem o çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimleri için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yaklaşımla devam edilmesi gerekir. Yalnız şu hataya düşmeyelim. Üçüncü ülke uyruklu bir çocuğu biz Türkçeyi ana dil olarak öğretmeye çalışmayacağız. Üçüncü ülkeye uyruklu bir ana dil çok farklıdır. Doğuştan gelir, anne babanın bakışından, konuşmasından, o kültürel faaliyetlerden gelerek sen ana dili Türkçe olarak konuşuyorsun ama bu ülkede doğmamış farklı şartlardan dolayı göçmen olarak bu ülkeye gelmiş insanlara biz Türkçeyi ana dil olarak öğretemeyiz, Türkçeyi biz yabancı dil olarak öğretebiliriz. Bu...

ŞİFA ÇOLAKOĞLU (İskele) (Yerinden) – Bu konuşmaz.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Aynen bu şekilde hareket edersek bu süreçlerin de doğru bir şekilde yönetileceğini düşünüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Vekile ben bir sorum olacaktı.

BAŞKAN – Buyurun Filiz Hanım.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Sayın Öztürkler çok doğru ve güzel konulara değindiniz bir iktidar vekili olarak, aslında teşekkürler. Yaklaşık 1 buçuk yıldır bu ülkedeki bu ülkeye kontrolsüz nüfus akışını söylüyoruz bu Kürsüden. Bu ülkede yapılan kontrolsüz mal satışını yabancılara mal satışını gündeme getiriyoruz ve bunun için olağanüstü toplantıya çağırdık Ağustosun içinde Meclisi, gündem yaptık ve siz İçişleri Bakanıydınız. Bu konuda ne yaptınız o günlerde bir çalışma başlattınız ve bu çalışma şu anda hani biz başka bir partinin vekilleri olarak daha önce yaptığımız, Bakanken yaptığımız icraatlardan istikrarsızlık nedeniyle devam etmediğini ve bu aslında bu icraatların hepsinin bu ülkenin emeği, işgücü ve de kaynaklarıyla yapıldığını ama istikrarsızlık nedeniyle hep yarım kaldığını konuşuyoruz. Yani şimdi siz diyorsunuz ki ben nüfus politikası, nüfus çalışmalarıyla ilgili bir çalışma başlattım. Yabancılara mal satışıyla ilgili bir çalışma başlattım, kontrolsüz bu akışla veya ülkedeki nüfusu bilme ile ilgili çünkü hep kaç gündür konuşuyoruz nüfusu bilmezseniz sağlığı da planlayamazsınız, eğitimi de planlayamazsınız. Aslında ülkedeki hiçbir yaşamı, hiçbir döngüsünü planlayamazsınız. Ben bunları başlattım da devam etmiyor da yeniden uyarıyorum kendi partimi mi diyorsunuz? Yani ben açıkçası...

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Yok öyle değil.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Çok doğru şeyler söylediniz ama yani günün sonunda icraatta olan sizdin, çok uyardık, çok konuştuk ve ne olur bize bu konuda ne yaptığınızı, partinizin bunları....

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Söyleyeyim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Yaptıklarınızı ilerletmek ve sonuca bağlamak için neler yaptığını bize söylemek zorundasınız diye düşünüyorum.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Tabii ki, tabii ki söyledim zaten şeylerde...

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Son bir soru Türkçe bilmeyen çok bu doğrudur ve siz de bir eğitimci olarak biz de çok şaşırdık, öğretmenler sendikasını gezdim, ziyaret ettiğimizde oradaki gencecik bir öğretmenin ben okuma yazma öğretebilirim ama Türkçe öğretemem dedi. Siz daha da ileri gittiniz ve evet yani ana dil başka bir şeydir dediniz. Peki, bununla ilgili Sayın Çavuşoğlu’nun Eğitim Bakanlığının başlatacağı veya başlatmayı planladığı aslında bir yıldır söyleyip de yapmadığı, o eğitim kursları Türkçe öğretme kurslarıyla ilgili, yani böyle bir bakış açısı var mıdır? Çünkü siz Ulusal Birlik Partisinin vekilisiniz ve bunları grubunuzla konuşuyorsunuzdur. 60 Bin çalışma izinli dediniz yabancı uyruklu, bunlar Türkiye kökenliler dışarıda mı? Yoksa...

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Evet dışarda.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Dışarıda. Sadece üçüncü dünya 60 Bin çalışma izinli, teşekkür ederim.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii, evet Milli Eğitim Bakanımızın zaten bu konuda çalışma yaptığını söylemiştim. Doğru bulduğunu da ifade etmiştim hem hazırlık sınıflarıyla ilgili çalışmaları yapacağını ve yabancı dil öğretim noktasına hareket edeceğini, yani onunla da konuştuk, aynı doğrultudayız. O da kendisi zaten üniversitelerle de anlaşarak bu çalışmayı başlattı. Şeylerle ilgili olarak nüfus noktasında kolay bir süreç değil artık insanları evleri kapatarak saymak ama özellikle en fazla bizim üzerimizde durduğumuz nokta ki Sayın İçişleri Bakanı Dursun Beyin de bunu devam ettirdiğini görüyorum. MAKS Projesi, mekansal adres ve kayıt sisteminin bir an önce bu ülkede vuku bulması gerekiyor. Biz kendi dönemimizde yedi, sekiz tane...

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Öyle bir şey, ben aslında nüfus politikasından bahsediyorum.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Tamamdır ya ben...

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Nüfus politikasını...

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Olgun Bey ben...

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Önce nüfusu bilmek lazım.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Ben bitireyim. Özellikle MAKS Projesinin çok önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini, yedi belediyeyle ilgili protokol imzalamıştık Biz ve bunun devam etmesi gerekiyor. Sayın İçişleri Bakanının da belediyelerle toplantı yaptığını ve bu MAKS Projesinin devam ettiğini ben gördüm. Bunun çok hızlı bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. Çünkü sonuçlanmazsa yine bu ülkenin geleceğini planlayabilmesi için ki bu Başbakanlıkta İstatistik Kurumundadır bu yetki. Bir şekilde bu nüfusun sayılması gerekecek. Ama benim kendi vizyonum bunun insanları eve kapatarak değil, MAKS Projesiyle ki dünya bunun çözümünü sadece işte yılda, üç yılda, dört yılda değil, sabahla akşam arasındaki nüfus sayımının farkını görebilecek noktaya geldilerdi. Bunun yapılması gerekir. Evet biz hükümet olarak, hükumet olarak yani ben daha önce Bakanlar Kurulu’ndaydım, şimdi farklı arkadaşlar var, Bakanlar Kurulu ve Başbakanın da bilgisi dahilinde. İki tane çalışma yaptık. Bir tanesi emlakçıların kaydıyla ilgili çalışmadır, bir tanesi de taşınmaz mallarla ilgili çalışmadır. Bu çalışmanın örneklerini ben ana muhalefet partisine de gönderdim o dönemde yaz aylarındaydı tam. Temmuz ve Ağustos ayıyla gibiydi. Bunların Savcılık görüşleri yeni gelmiştir ve devlette devamlılık ilkesi dolayısıyla İçişleri Bakanımız da bu süreçleri yürütmektedir, yani bir kopukluk yoktur. Ha, doğal olarak bizler de milletvekiliyiz, milletin vekiliyiz ve kendi görüş düşüncelerimizi, bilgi birikimlerimizi, hem hükümetle doğru orantıda çalışırken, hem de kendi vizyonumuzu da bu kürsülerden toplumumuza aktarmakla da ilgili bir mükellefiyetimiz vardır. Teşekkür ederim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Peki, çok doğrudur Sayın Amcaoğlu’nun söylediği nüfusu bilmeden, nüfusu planlayamazsınız.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Evet.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Ama nüfus politikasıyla ilgili yani bu ülkemize akan kontrolsüz nüfus akışında bir çalışma var mı?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Yani şeyi söyleyeyim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Yani neye ihtiyacımız var, nelere öncelik vereceğiz? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı Bakanken?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) - Çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk, E-vize Otomasyon Sistemini. Yani ben bu ülkelerdeki en önemli noktanın ülkeye girişler olduğunu hep özellikle sıfır tolerans noktasında suç işleyenlerin bu ülkeden gönderilmesini ama esas problemin bu ülkeye girmeden önce alınacak önlemlerin olduğunu ortaya koyduk ve biz otomasyon sistemiyle ilgili olarak da çalışmamızı tamamladık. Hükümet olarak ihalesine çıktık. Sonucunu tamamladık. Benim bildiğim son geçen hafta İçişleri Bakanıyla konuştum da artık E-vizenin başlayabilmesi için protokol aşamasındadır. Özellikle ülkeye girişlerle ilgili E-vize otomasyon sisteminin çok ciddi bir katkısı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü birebir ilgili yerde mülakat. O ilgili kişinin geçmişiyle ilgili düzenleme. O ikinin geçmişinde bir sıkıntı varsa bu ülkeye girişinin önlenmesiyle ilgili bir nokta. Bunların bu ülkeye ciddi kazançlar olacağını düşünüyorum. Yani bu konudaki ortaya koyduğumuz vizyon da buydu. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürkler. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin “Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Çöküş Hızlanıyor” konulu güncel konuşma istemi vardır şimdi de sırada.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

10 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10 Ekim 2023 tarihli 4’üncü Birleşiminde “Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Çöküş Hızlanıyor” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’ncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
| Sıla Usar İNCİRLİ |
| CTP Lefkoşa Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Sayın Usar.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, kıymetli vekiller, Kıbrıs Türk halkı; gerçekten artık ağrıma gidiyor bazı konuları gündeme getirmek. Eminim ki birçok insan da böyle hissediyor, birçok şeyi konuşuyoruz, birçok şeyi değerlendiriyoruz ama günün sonunda vardığımız yerde insanlarımız hala daha birçok sorunu yaşamaya devam ediyorlar. Yani bakıyoruz memlekete işte az önce Sayın Öztürkler’de konuştu gerçekten çok ciddi bir nüfus akışı var bu ülkeye. Elbette dünyanın her yerinde nüfusun hareketli olduğunu kestirebiliyoruz. Yani Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan önce bu ülkeye o bölgelerden insanların geldiğini biliyoruz. Ya da çok sıcak şu anda Filistin-İsrail savaşı çıkmadan önce insanların Kıbrıs’a geldiğini çok iyi biliyoruz. Dileriz ki bir an önce orada her iki tarafın da üzerinde mutabakata varacağı bir çözüm olur daha fazla kan kaybı olmadan.

Bizim ülkemizde de sorumluluğumuz var Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bu akışları önceden görebilmemiz lazım. Dünyanın her yerindeki ülkelerde yaşanan çatışmalar, ekonomik krizler, siyasi bunalımlar, hastalıklar her türlü sebepten dolayı dünyanın her yerindeki nüfusun hareketlenmesi ve bizim burada bir kırılgan duruma girmiş olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıyayız ve bu kırılgan durumla baş edebilmemiz için bugüne kadar yaptıklarımızın yeterli olmadığı da gün gibi aşikardır. O yüzden işte biz bu yaz döneminde bu konuları gündeme getirmiştik. O yüzden hala daha bunları gündeme getirmeye devam ediyoruz. Ve bunlar bizim ortak sorunumuz. Yani iktidarın muhalefetin meseleleri değildir bunlar. Ortak ülke meselelerimizdir ve bunların üzerinden, üstesinden gelmek mecburiyetimiz vardır. Çünkü gerçekten çok hani dedim ya ağrıma gidiyor hepimizin ağırına gidiyor. Biz çocuklarımıza gelecek bırakamayacak noktaya doğru hızla savruluyoruz bu ülkede. O yüzden bütün bunlarla baş edebilmek için oturup da alınması gereken tedbirleri almak mecburiyetimiz var. Bu bizim tarihi, tarihsel sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum. Bakıyoruz ülkeye nüfus var. Trafik artıyor, giderek araba sayısı artıyor trafikte. Bir yerden bir yere gitmek bizim için bir perişanlık oluyor. Aynı zamanda bakıyoruz ki yol yapamıyoruz. Yolları tamir edemiyoruz. Nüfusu kontrol edemiyoruz ama buna rağmen her gün bu trafik belasını çekiyoruz biz bu ülkede.

Trafik ciddi bir problem. Yol yapamıyoruz ama nüfusu kontrol edebilmemiz gerekiyor ve bizim aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak nüfus politikası, nüfus politikası olarak dediğimiz şey aslında bu. Bu yolları yapamıyorsak eğer bu yollarda güvenle seyahat edebilecek kadar insanı biz ülkemize almak mecburiyetindeyiz. Fazlasını yapamayız veya okulların durumunu konuşuyoruz sabahtan beri Nazım Bey buralarda nasıl diyeyim aslan kesiliyor, kükrüyor çıkınca Kürsülere ama okulların durumu hiç öyle kükrenecek bir halde değil! Bunu hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Özellikle devlet okullarının durumu ciddi problem. Hastanelerdir deseniz keza aynı durumda. Hastanelerde yatak yok, yoğun bakım eksiklikleri var, ameliyathanede yatak eksiklikleri var. Ben 2018 yılında milletvekili seçildim Sayın Başkan, kıymetli vekiller ve beş yıldır, altı yıldır bıraktığım gibi bütün sorunlar aynen duruyor, üzerine de yenileri ekleniyor. Yani böyle olmaması lazım. Bizim bütün bu sorunları çöze çöze ilerlememiz gerekiyor. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu konjonktürden dolayı da bir kırılganlığımız var ama var olan sorunlarımızı da çözmezsek eğer gerçekten işin içinden çıkamaz bir hale doğru gidiyoruz. Bugün Sayın Birinci konuştu, dün Sayın Besim konuştu sağlıktaki meseleleri ama bir de gerçek var ki bugün hastanelerdeki anjiyo cihazı eksikliği nedeniyle insanlar sıra beklerken hayatlarını kaybediyor. Bu kadar, bu kadar nettir durumumuz kıymetli arkadaşlar. Bu kadar nettir. Biz oraya eksik anjiyo cihazlarımızı koymak mecburiyetindeyiz. Biz eksik olan yollarımızı yapmak mecburiyetindeyiz. Trafiğin güvenliğini de sağlamak için. Biz okullarımızı güçlendirmeliyiz. İşte efendim, kaynağımız yok, bütçemiz yok, ek bütçe de yapıldı vesaire. E, baktığınız zaman bu kadar inşaat yapılıyor bu ülkede. Bu kadar hani kalkınma var diyelim tırnak içerisinde. Bu kadar yatırım görünüyor. Sürekli her yerden inşaat çıkıyor. Sürekli bakıyorsunuz sahil şeritleri bitti artık ülkenin kalbine doğru inşaatlar yürümeye başladı. Oralarda bir inşaat hızlandı, yapılıyor. E, elbette o inşaattan gelen bir gelir var. O inşaatın yapılmasından kazananlar var. Bir refah var orada ama bu refah ülkenin geneli için adil bir şekilde paylaşılamıyor demek ki. Yani bu nüfusun derdini çekiyoruz. Bu yapılaşmanın, bu inşaatın kirliliğini, kirini pasını çekiyoruz ama iş oradan gelecek olan refahın kamu yararına kullanılması durumuna gelince orada tıkanıyoruz. Orada bir yanlışlık var, orada bir eksiklik var. Yıllardır kayıt dışı ekonomi diyoruz. Sayın Toros burada en az on, on beş konuşma yaptı bununla alakalı olarak. Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması meselesi var. Bütün bunları yaptığımız takdirde evet nüfus politikalarımızı yapalım, onunla ilgili sınırlamaları yapalım Sayın Öztürkler’in dediği gibi girişte vizeyi uygulayalım. Bu insanları takip edelim, öğrenci takip sistemini kuralım ama bu insanlar şu anda bu ülkedeyken dönen ekonomiyi biz nasıl denetleyeceğiz? Yani bugün çalışanlar altmış bin çalışan var dedi Sayın Öztürkler kendi döneminde yaptığı sayıyı verdi. Altmış bin tane çalışma iznine başvuran insan var. Haliyle bunların altı bin tane Türkçe bilmeyen çocuğunun okulda olması da normaldir dedi. Her şey normal ama çalışanlar yabancı. İş yerleri de artık yabancı olmaya başladı Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Çünkü iş yeri açma izinlerini de biz hiç bugünümüzü yarınımızı düşünmeden vermeye başladık ve aslında işverenler de değişiyor. İşçiler, çalışanlar da değişiyor. O hizmeti alanlar da değişiyor. Bugün restoranlara gittiğinizde eskiden gerçekten oğlum bana şey derdi “anne seninle bir restorana gitmek istemiyorum, sen bizimle masaya oturamıyorsun” derdi. O kadar çok tanıdık olurdu her masaya seslenirdik, her masada bir tanıdığımız olurdu. Artık kimseyi tanımıyor insanlar bir yere gittiğinde. Bu derecede bir değişim var. Yani hizmeti satın alanda da değişim var, hizmeti verende de değişim var, o iş yerinde de değişim var. Bütün bunlar geleceğimizi tehdit ediyor kıymetli dostlar ve bununla ilgili tedbir almak mecburiyetimiz var bizim bugünden.

Bu aslında bugünkü konuşmamın içeriğiyle ilgili değildi ama günün konuşmaları içerisinde bunlara değinmek istedim. Bunların üzerinde birlikte düşünmemiz gerektiğini hepimize bir hatırlatmak istedim. Benim aslında bugün dile getirmek istediğim konu hastanelerde çalışan mevsimlik işçi konusu. Bu konuyu daha önce de konuştuk Sayın Olgun Amcaoğlu bunu hatırlayacak.

Nisan 2020’de Sayın Başkan, kıymetli vekiller; pandemi koptu. Bu bir yani bu bir felaketti bir korkunç bir şey ve buna göre Nisan 2020’de mevsimlik işçi adı altında yüzlerce insan istihdam etmek zorunda kaldık. Ve bu insanları biz işte hemşire olarak, laboratuvarda çalışmak üzere, ambulans şoförü olarak, sekreter olarak bir mücbir sebep vardı ve çalıştırmak zorundaydık ve bu isimde bu insanlar istihdam edildi. Şu anda bendeki bilgi bu 264 kişi olduğu yönündedir halihazırda. Tabii bu insanlar hala daha çalışıyorlar. Şu anda Ekim 2023’teyiz yani üç buçuk yıl geçti aradan ve altı ayda bir bu insanların bu mevsimlik işçi statüleri yenileniyor ve çalışmaya devam ediyorlar. Çalıştıkları koşulu da söyleyeyim ben size asgari ücretin çok az üzerinde çalışıyorlar. Tabii sağlık alanında çalıştıkları için nöbet tutmak zorundadır bu insanlar. Sağlık alanında çalıştıkları için hastanede olmaktan ötürü bazı riskler var. Bulaşıcı hastalıklar vesaire ki biliyorsunuz Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında tahsisatlar var. Kirlilik tahsisatıdır, diğer konulardır vesaire. Bu insanlar bu kirlilikte, bu riskte çalışıyorlar ama bu tahsisatları da tabii ki almıyorlar. Nöbet tutuyorlar geceleri Yasada yeri olmadığı için bu nöbet ücretlerini de almıyorlar. Peki, nasıl ödüyor devlet onlara bu emeklilerin karşılığı? İzin vererek. Diyorlar ki sen gece çalışacaksın ama yarın işe gelmeyeceksin örneğin. Bu şekilde izin vererek insanları ödüyorlar ki bu doğru bir şey değil. Şimdi elbette biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak hep söylediğimiz bir şey var işe alımlarda, istihdamda fırsat eşitliği, eşitlik konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Her kim ki işe girecekse bunu mutlaka sınavla ve eşit fırsatlarla ortaya konacak şekilde olması gerektiğini savunuyoruz. Fakat bu insanlar mücbir sebeple bu işlere girdiler. İçlerinde arkadaşlar üniversite mezunu olan hatta masteri olan gençler var ve biz bu gençlere dedik ki biz sizin hizmetinize ihtiyaç duyuyoruz. Aldık onları laboratuvarlara koyduk. Laboratuvarlarda bu insanlar ekipleri oluşturdular ve aldıkları eğitim uyarınca yani mevsimlik işçi olarak değil, genetik uzmanı olarak, biyokimyacı olarak, sırasında hemşire olarak yani eğitimleri doğrultusunda bir hizmet veriyorlar. Yani esas ve kalıcı bir görev üstlendi aslında bu insanlar ve bir ekipler oluşturdular. Mağusa’da da var Lefkoşa'da da var, Cengiz Topel’de de var, Girne'de de vardır eminim. Ve bu insanlar aldıkları eğitim doğrultusunda, aldıkları diploma doğrultusunda bu hizmetleri veriyorlar ve bizim onlara mevsimlik işçi adı altında sağladığımız olanaklar bunlar. Gerçekten bu artık bir yerde durdurulması gereken bir şey. Tabii Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, daha doğrusu Teşkilat Yasası, Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası bizim için çok önemliydi. Hep birlikte o Yasayı tadil ettik. İhtiyaca göre kadroları genişlettik ve peyderpey sınavlar da yapıldı. O sınavlarla birlikte de hemşireler örneğin o yerlere girmeye başladı. Paramedikler de girmeye başladı. Buradan benim Hükümete çağrım şu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde yapmış olduğumuz tadilat sonucunda artırılan kadrolar uyarınca ya bu insanlara sınav açın veyahut da deyin ki bizim artık sizin hizmetlerinize ihtiyacımız kalmadı. Yani bu şekilde insanları çalıştırmak gerçekten benim çok ağrıma gidiyor. Eminim sizin de ağırınıza gidiyor. Siz böyle bir koşulda kendi çocuğunuzun çalışmasını ister miydiniz? Diye sorun yani bir kendinize. Bu çocuklar Avrupa’da, Amerika'da en iyi üniversitelerden mezun oldular. Üstelik master da yaptılar. Sonra o diplomalarını aldılar, geldiler pandemiye yakalandılar. Devletleri onlara dedi ki bizim size şu anda çok ihtiyacımız var. Çünkü covid patlamıştı ve bu testleri yapacak insanlara ihtiyaç vardı. Bu insanlar istihdam edildi ve hala daha çalışıyorlar orada laboratuvarları kurdular, bu işleri yürütüyorlar bu çocuklar ve şimdi biz onları efendim asgari ücretin çok az üzerinde çalıştırıyoruz. Hiçbir özlük hakları yok bu insanların, bu gençlerin. Nöbet tutuyorlar, nöbet parası bile almıyorlar. Kirlilik ve risk alıyorlar bunun tahsisatını almıyorlar. Böyle bir durumda çalıştırılıyorlar ve bu sadece işte genetikçiler, biyokimyacılar değil ambulans şoförleri onlar da var. Hemşireler var, sekreterya işinde çalışan insanlarımız var. Yani bu mevsimlik işçi konusunu artık masaya yatırıp da bunu çözmek gerektiğini düşünüyorum. Ya bu insanlara diyeceğiz ki sizin hizmetlerinize ihtiyacımız kalmadı ve onlar da kendilerine bir yol çizecekler değil mi? Veyahut da onların artık güvenceli ve yasalarımıza uygun şekilde çalışmalarını sağlayacak bir yol bulmamız lazım. Çünkü şu andaki çalışma koşulları gayri yasaldır Sayın Başkan, Kıymetli Vekiller gayri yasal çalışıyor bu insanlar. Emekleri sömürülüyor ve angarya çalışıyorlar üstelik de mevsimlik işçi adı altında esas görevleri kamudaki esas görevleri yürütüyor bu gençler. Bu kabul edilebilir bir şey değildir o yüzden benim Hükumete çağrım derhal bu mevsimlik işçi meselesine bir çare düşünmemiz lazım. Biz muhalefet olarak da bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya da katkı koyarız 200’ün üzerinde insanımızın bu şekilde çalıştırılıyor olmasını doğrusu biz kabul etmiyoruz. Sizin de kabul etmemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim konusuna çok girmek istemiyorum ama karşımda da Nazım Bey’i görünce elimde değil birkaç laf etmek istedim. Halbuki biz bugün Hakan Bey’i bekliyorduk kendisiyle sözleşmiştik, randevulaştık. Ben de, Filiz Hanım da, Ceyhun Bey de Sayın Dinçyürek'le randevulaşmıştık saat bir de geleceklerdi kendileri ve burada sağlıkla ilgili konuları konuşacaktık. Bu heves içerisindeydik lakin kendisi randevusuna gelmedi biz de karşımızda Sayın Çavuşoğlu’nu bulduk ona konuşalım istiyoruz. Aslında eğitimle ilgili çok şeyler konuşuldu benim bu çocuk işçilerle ilgili yani bugün biraz da yüreğimin bam teline dokunan konulara değinmek istedim. Birçok konu var elbette eğitimde işte Türkçe bilmeyen çocukların durumu, kalabalık sınıflar, tamire muhtaç olan okullar, öğretmen eksiklikleri ve hiç kusura bakmasın Sayın Nazım Çavuşoğlu olmayan bir sorunu da çıkarttı bugün. Bence yapmasın bunu bir de Eğitim Bakanlığı öğretmen çatışması. Zaten yeterince sorunumuz var Sayın Çavuşoğlu bir de bunu çıkartmayın gözünüzü seveyim. Sorunlara odaklanalım ve bunun üzerinden yürüyelim bir de Bakanlık ve öğretmen çatışmasını sokmayalım sorunlarımızın içerisine ve birçok sorun var ama benim yüreğimin bam teline dokunan bu çocuk işçiler konusudur. Gittiğimiz okullarda özellikle orta eğitim ortaokul ve liselerde bu sorunun çok yaygın olduğunu gördük ve çocuklar gece işe gidiyorlar, işe çıkıyorlar inanabiliyor musunuz? Ve ertesi gün okula geldiklerinde uyuyorlar ve dinleniyorlar ve ondan sonra tekrar işe gidiyorlar. Genç kızlar ve genç erkek öğrenciler, çocuk işçi olarak çalışıyorlar. Bizim böyle de bir sorunumuz var. Tabii bu sadece Eğitim Bakanlığının sorunu değil. Bu aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da sorunudur aynı zamanda İçişleri Bakanlığının da sorunudur. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığının da sorunudur, aynı zamanda polisimizin de sorunudur. Çünkü bu çocuklar suça da bulaştırılıyorlar ve bu şekilde okullarımızın güvenlik zafiyeti de ortaya çıkıyor. Bizim bu çocuklarımızı destekleyecek politikalara ihtiyacımız var. Aileleriyle irtibat kuracak yollar bulmamız lazım ve bu çocuk işçi kara lekesi bence bu. Bizi çok üzen bir şey hepimize eminim çok üzer. Bu çocuk işçi sorununa da bir çare bulmamız gerekiyor. Ben burada sözlerimi noktalıyorum hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Usar. Sayın Bakan cevap verecek misiniz Sayın Usar’ın konuşmasına?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Biray Bey konuşacaksa birlikte vereyim eğer konuşmayacaksa Sıla Hanım’a vereyim.

BAŞKAN - Sağlıkla ilgili kısmına herhalde vermeyeceksiniz diye anlıyorum. Eğitimle ilgili kısmına Sıla Hanım, Sayın Bakan Biray Bey’in de eğitimle ilgilidir konuşması ondan sonra size cevap verecek.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU - Yok artık çıktım birkaç cümle söyleyeyim Sıla Hanıma.

BAŞKAN – Tamam, buyurun Sayın Bakan.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (DEVAMLA) - Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, tabii ben konuşmamın kendi yürüttüğüm görevle ilgili kısmını burada cevaplamak isterim. Bilmenizi isterim ki öğretmen, Bakanlık çatışması hiçbir zaman olmamıştır. Bugün de olmayacak, yarın da olmayacak. Bizim burada sendika yöneticilerinin yaptığı açıklamaları öğretmene mal etmem mümkün değil. Benim dün olduğu gibi bugün de yarın da öğretmenlere bu toplumun ihtiyacı olduğu ve öğretmenlerin özverileriyle aslında birçok eksikliklerle yolumuza devam ettiğimizi ifade eden bir geçmişim var. Bugün de aynısını söylüyorum ama burada sendikaların ve bazı sözcülerinin eğitimi değil de siyaset yapmasına da göz yummam mümkün değildir. Dolayısıyla onların yaptığı açıklamalara verdiğim cevabi konuşmalarım öğretmenlerle alakalı değildir. Ben her fırsatta öğretmenlerle bugüne kadar çok iş yaptığımızı, bundan sonra da yapacağımızı, öğretmenin özverisine her zaman burada saygıyla selam verdiğimi söylemekteyim söylemeye de devam edeceğim ama istismar yapanların da tabii ki peşinde olacağım. İstismar yapanların tabii ki karşısında olacağım yürüttüğüm görev gereği ve burada sendikaların söyledikleriyle benim onlara bazen verdiğim cevapları öğretmen mesleğinden ayrı tutuyorum. Sendikalar tabii ki öğretmenleri temsilen oralarda sendikacılık yapıyorlar ama inanın ki yürüttükleri görevin dışında da çok açıklamaları vardır veyahut da çok farklı bir bakış açısı, farklı niyetleri vardır. Onlara cevap vermek de benim görevimdir. Okullarda çocuk işçi noktasında bu liselerde bilhassa şehir merkezlerinde bu tip konular tarafınızdan ifade edilmiştir. Ben de bazı öğrencilerle yaptığım görüşmelerde bu tip tespitlerimiz vardır Çalışma Bakanlığının denetimleriyle ancak bunun durabileceğini sizin de bilginiz dahilindedir. Çünkü bu çocukların bazen başarısız olan çocuklarla ben yaptığım görüşmede ailesini geçindirmek için geceleyin çalışmak zorunda olduğunu söyleyenler vardır, doğrudur. Bunların sayısı az da olsa yoktur diyemeyiz ama işverenler bu konularda Çalışma Bakanlığı tarafından uyarılmaktadır. Uyarılmalıdır da ama burada ülkenin ekonomik dengesizliğinin yarattığı bir sonuçtur bu ve bizim gerçekten kendimiz tespit etmediğimiz zaman da bunu bilmeye imkanımız yoktur. İş yerlerinin denetimiyle birlikte bu konu kendi düzeni içerisine girecektir. Buradan bu vesileyle tekrar altını çizeyim benim meslektaşlarımla, öğretmenlerle hiçbir çatışmam olmamıştır, olamaz. Onların görevleri belli benim görevim belli. Ama sendika sözcülerinin söylediklerine maksadını aşan söylemlerine veyahut da başka niyetle yaptıkları söylemlere cevap vermek de yine bulunduğumuz pozisyon gereği bir ihtiyaçtır, yaptığımız budur. Öğretmen arkadaşlarımızla biz siz de az önce burada pandemiden bahsettiniz. Pandemide veyahut çok geçmiş yıllarda veyahut 74 öncesi büyüklerimiz bugün ülkenin geldiği noktada öğretmenlerin payı çok büyüktür. Pandemi de dikiş dikenden, kolonya yapana, laboratuvarda çalışandan, online yapana, evinde ekmek yapıp çocuklara dağıtana ve saygı duyduğumuzu ve öğretmenin vicdani bir meslek olduğunu, vicdan işi olduğunu her fırsatta söyleyen biriyim. Biz o kadar zor günlerde karanlıktan toplumu aydınlığa çıkarmak için ortaya konan gayretin öğretmenin vicdanından geldiğini söylüyorum. Yoksa sendika yöneticilerine kalsaydı onu da yapamazdık. Çünkü nasıl ki bugün tam gün eğitimle ilgili bir sürü mazaret sayılıyor. O gün de biz online eğitime geçtiğimizde benzer mazeretler sayılmaktaydı ama öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz yola çıktı, ellerini taşın altına koydular ve o karanlık günlerden toplum aydınlığa çıkarken öğretmenler bazen üzüntü gözyaşıyla, bazen sevinç gözyaşıyla gayretlerini ortaya koydular. Ben bugüne kadar öğretmenlik mesleğini özveriyle yapan herkese her zaman teşekkür ettim. Bu vesileyle de teşekkür ederim bundan sonra da edeceğim ama bu demek değildir ki sendika sözcüleri de nihayetinde bir öğretmen arkadaşımdılar ama yürüttükleri görevlerden dolayı çok farklı noktalara kayan açıklamaları da ortadadır. Bizim verdiğimiz cevaplar da ortadadır teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Sırada Sayın Biray Hamzaoğulları’nın konuşma istemi vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, “İskele Merkezde Eğitimin Son Hali ve Atama Hükümet” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde, “İskele Merkezde Eğitimin Son Hali ve Atama Hükümet” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Biray HAMZAOĞULLARI

CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaoğulları.

BİRAY HAMZAOĞULLARI – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Millletvekilleri, şimdi evet, ben İskele Karpaz’cıyım. Eğitime de saygı duyan bir insanım bunu bilmeyen yok. Hep söyledim paylaşımlarımda da işaret ettim eserlerinin altında imzası olmayan insanlar öğretmenlerdir ve bu öğretmenler gerçekten bu atama Hükumet tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Her ne kadar buradan çıkıp bunun aksini savunacak olsanız bile Sayın Bakan İskele’de hem öncesinde kendimin topladığı bilgiler, hem ardından partimle birlikte, partililerimizle birlikte okullara yapmış olduğumuz ziyaretlerde İskele merkezdeki sadece İskele merkezdeki sıkıntıları anlatmaya çalışacağım ve bana göre bu işi de siz sadece Sağlık Bakanı olarak ve Bakanlık olarak çözemezsiniz, üstesinden de gelemezsiniz gibi gelir bana! Şimdi İskele merkezde eğitim ve atama Hükumet hani derler ya bir dokun bin ah işit. Okullara gitmeden şoför arkadaşlarımı dolaştım. Dedim anlatacağınız neler var? Nedir söylemek istediğiniz? Neler gözlemlediniz? Sana da tavsiye ederim tabii sana yağ çekecekler bana saldırırlar kendi mesleklerinden geldiğim için. Gençler Birliğinde spor grubunda saat sekizden sekiz buçuğa oradadır bizim meslektaşlarımız ve oradan duyabilin yani. Çocuğu tabii oraya geleceğim ama oraya gelmeden diğer şeyleri anlatayım. İskele Bekir Paşa Lisesinde Sayın Bakan, farkındasınız herhalde 700 öğrenciden daha doğrusu bilginiz dahilindedir. 700 öğrenciden 300 tanesi yabancı dil konuşur, Türkçe konuşamaz ve bu 300 öğrencinin en az kaç lisan konuştuğunu söyleyebiliriz? Öğretmenlerden aldığım bilgilere göre en az beş lisan, yedi, sekiz da olabilir. Tabii burada yabancı dil konuşan çocuklar ikiye ayrılır Sayın Bakan. Bir tuzu kuru olanların çocukları iki, otellerde, inşaatlarda çalışan insanların çocukları. Peki, ne artısı var, ne eksisi var? Çok basit söyleyeyim tabi bunun öncesinde ilk genelgenizde çocuklar okulda kalmayacak dediniz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Öyle bir şey demedim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Öyle dediniz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) Hiçbir zaman demedim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Neyse, şimdi ilk gün on iki kırkta çalan zilde ilkokul çocukları toplanır Sayın Çavuşoğlu ama on iki kırkta toplanan Aygün’lü çocuk, siz de bilirsiniz otobüs Bekir Paşa Lisesinin önüne gider. Kolejden çıkanlar, Ticaret Lisesinden çıkanlar, Bekir Paşa Lisesinden çıkanlar binecek ve hareket edecek. Özellikle otobüsün bir arada bindim ve belli bir yere kadar da gittim. Saat bir on beşten evvel imkanı yok çıkamazlar duraktan. Eve gidene kadar neler yaşar bu çocuklar? Arabanın içinde neler yaşarlar? İlkokul çocuklarıyla ortaokul çocukları birlikte taşırız. Geçti onu ilk gün şoförlerin gözlemidir bu. Şoförlerin bana söylediğidir bu. Çocuk ön kapıdan iner annesi kapıda bekler. Kendisine sandviçi verir tekrar arabaya biner ve öyle gider. Yalan söylerlerse ben oradayım ha gelirim! Sonra okul çevreleri özellikle Bekirpaşa Lisesini herhalde iyi bilirsin. Yani öyle tam donanımlı bir şey değil ve gerçekten 1:00’den 2.30’a kadar ya da 2.00’e kadar bu çocukları okulda zapt etmek olaydır. Kolay değil Sayın Bakan diye düşünüyorum. Bu arada öğrendiğim şey bilgime gelen olay kantinlerde sandviç 80 TL. İlginçtir yaklaşık hemen hemen hepsinde 80 TL ama dışarıdaki marketlerde İskele’de sandviç 50 TL bilgiye getirmek istedim. Bu arada eskiden Pazartesi günleri üç ders yapardı eğitim sistemimiz. Şimdi iki güne yaydınız dört ders yapar. Sadece bir ders arttı. Bu niçindir yani nedendir? Ha, keşke 3’üncü günü de koysaydın madem yaptın da yaptın riski göze aldın da aldın da biraz fark olur muydu olmaz mıydı onu da bilmem?! Tabii bu arada neler duyduk Sayın Bakan söyleyeyim bilesiniz. Siz öğretmendiniz. Ben sizi öğretmenken yetiştim. Müdür Muaviniydiniz Müdür Muavinliğinden sonra buralara geldiniz. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Duyduklarım beni çok da şaşırtmadı ama bir eğitimci olarak bunun önüne nasıl geçilebilir onu söyleyebilirseniz? Bir sınıfta 23 çocuk var. 14’ü yabancı. Minimum yabancı dil beş lisan. Dokuz tane de Türk. Gerçekten bir ilkokul öğretmeni Sayın Bakan, Sevgili Bakan; hani öyle öğretmen vur tokadı da gitsin şeklinde yorumlanıyor halk tarafından ama halk bilsin diye bunu irdeleyerek söylüyorum. Yani dokuz öğrenciye göre mi ders verecek yoksa hiç ders bilmeyen çocuğa göre mi ders verecek? İlginçtir ön sırada oturan çocuk kendi lisanını bilen arkadaki çocuğa bir şey söyler kendi dilinde anlayan yok. Bilen yok. Ne söylediğini bilen yok. Yani gerçekten çok üzüldüm. Sana yemin ederek söylerim birkaç sene önce buralarda İskele’deki eğitimi konuşurken başka şeyler konuşurduk ama bugün gerçekten çok değişik şeyler konuşulmaktadır veya konuşulmak zorundadır ve buna göre önlem almak zorundasınız Sayın Bakan. Çok düşündüm Genel Başkanım da buradan söyledi. Parti de söyledi. Bana göre üniversiteler gibi okul öncesi hazırlık sınıfları yapmak zorundasınız ve öyle pedagoji formasyonu olmayan değil Türkçe Dersi verebilen Türkçeyi öğretebilen çocuklar gerekmektedir. Yine ayni okulda bir sınıfta Sayın Bakan, dokuz yabancı. 11 tane de Türk. Şimdi öğretmen evet öğretmen ama hangi öğretmen? Hangi dersi nasıl verecek? Benim bütün ailem öğretmen yalnız ben otobüs şoförü. Bir de mimar kardeşim var. Dolayısıyla gerçekten kime göre ders verecek bu öğretmenler? Geçtim bunu Sayın Bakan ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Fiil, fiil kelimelerini sordu. Türkçe olarak sordu. Hiç Türkçe bilmeyen bir çocuk Fars Çocuk hepsini doğru yaptı. Kağıdı gösterdi bize öğretmen. Neymiş mesele biliyor musunuz? Bilmezseniz benden öğrenin. Online görüşme yaparmış öğretmeniyle. Memleketindeki öğretmeniyle ve bu online eğitimde öğretmeniyle nasıl paslaştı, nasıl hareket etti, nasıl konuştu bilmemekle birlikte bütün soruların cevabını doğru yazdı. Karşısına da kendi diliyle şeyi yazdı Arapça, Farsça karşısına yani sol tarafına onu yazdı. Nokta nokta olan yerlere de Türkçe doğrusunu yazdı. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Gerçekten nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Dolayısıyla burada demin dediğim gibi tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Yani zenginlerin çocukları parası olan çocuklarına her türlü imkanı sunabilen insanlarla memleketimizde işçi olarak çalışan insanların çocukları ayni yerde ama farklı statüde, farklı düşüncede, farklı tarzda hareket etmektedir ve tekrar sorarım Sayın Çavuşoğlu, gerçekten bir öğretmen yani kendimi koyarım onların yerine empati yaparım. Yıllarca otobüs taşımacılığı yaptım. 57 kişilik otobüste 152 kişi taşıdığımı çok bilirim. Polis çok kez yazdı beni. Ancak gerçekten bulamıyorum. Yani nasıl hitap etmesi gerekir, nereden başlaması gerekir, nasıl yapması gerekir gerçekten ben kendi adıma bulamıyorum. Dolayısıyla sizlere bu sıkıntıları dile getirmeye çalışırım. Anlatmaya çalışıyorum. Bu sıkıntıların arasında Sayın Bakan, tabii bir tane özel ilkokul yaptırıldı oraya. Sizin zamanınızda yapılmadı. Temeli atılırken töreninde ben de vardım. Sekreter Odası dedikleri yok. Sekreter Odası yok. Bu otellerde şey var ya hani rezervasyon kabul ederler?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Lobi.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Lobi. Lobi tarzında bir ahşaptan bir şey getirdiler oraya sekreteri orada tutacaklarmış. Yahu gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Tamam yapın. Sadece binayı yapacaksanız ona göre söyleyin ama bir okulu okul olarak yapılacaksa lütfen okul olarak yapın. Şimdi oraya en az iki metreye yani derinleme iki metre olsa çünkü kapı var dibinde. Üç metre de genişlik bir Sekreter Odası isterler. Bir ufak kantin tam gün eğitime geçecek olan bizler nasıl yani öyle ufak bir kantin? Yani siz de bilirsiniz ben Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptım. Erenköy Lisesindeki Kafeteryayı evet siz de Bakandınız katkı koyduydunuz. Hep kendine pay çıkartmaya çalışın ama ben beş sende 825 Bin TL para topladıydım o dönemde hem de kendi halkımdan. Dolayısıyla benim kafeteryayla öyle diyeyim benim kafeteryayla, benim yapmış olduğum kafeteryayla kıyas yaptığımda gerçekten üzüldüm Sayın Çavuşoğlu ve bu özel okullar eğer şovdan ibaret olacaksa yok yahu yapmasınlar iki kişi bir tane yapsınlar tamam mı ve adam gibi okul yapsınlar bize yahu! Dünya standartlarında okul yapsınlar bize yahu. Kendi mimarları var odaları satarlar, dükkanları satarlar, evleri satarlar bize de güzel okul yapsınlar yahu! Bu arada başka bir şey daha söyleyeyim Sayın Bakan. Ben görmedim ama anlatılanlardan aldığım bilgilere göre hareket edip söylemek gerekirse ev satanlar Şehit İlker Kartel İlkokulunun güzel vizyonunu gelip videolarlar ve böyle güzel okulumuz var. Bu okulda piyano var. Bu okulda özel ders var. Bu okulda Resim Dersi var. Bu okulda Müzik Dersi var. Kadının biri kavga etmiş benim çocuğum müzik çalar, keman çalar niye hocası yok, niye öğretmeni yok? Gibi sitemler de var. Kimse de dilinden anlamaz tabi ama sonra Türkçe bilen bir çocuk bulunur ve bu çocuğun anlatmalarından çıkar meydana olayın. Yine başka bir olay ansızın öte gün bir kayıt yapmışlar. Çocuk otobüsü kaybetti. Çocuk okulda kaldı. Öğretmen aldı öğretmen anlaşamaz. Çocuk anlatamaz. Dedi ki hadi bin arabaya gidelim. Otobüslerin yanından geçerken hangi otobüstür diye bulmuşlar çocuğu oraya vermişler. İşte öğretmen budur. O halka dövdürtmeye çalıştığınız öğretmenlerin profili budur. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Gerçekten sıkıntılar çok büyüktür ve eminim etrafında eğitimle alakalı öyle geniş, detaylı inceleme gereği duyan insanlar yoktur ama akrabalarını işe koymak isteyenler çoktur ve bunları da değerlendirdiniz tabii. Bana göre siz onlara gol attınız onlar size gol atmadı. Şimdi biraz da koleje değinelim Sayın Bakan. Biliyorsun İskele Vakıflar Koleji dedik ya biz öğretmenlik yapmadık ama otobüs sürdük. Orada daha çok öğretmenlik yaptık. Büyüklere öğretmenlik yapardık. Şimdi İskele Vakıflar Koleji çok büyük kavgalarla yapıldığını, Vakıflar Yönetim Kurulunun o günlerde sizi dövmek için parayı da vermediğini altını çizerek başlamak istiyorum. Orada büyük bir ustalıkla ve/veya danışıklı dövüşlerle okulu yarattınız. Bundan dolayı teşekkür ederim. 10 yıllık bir maceraydı sonunda başardık öyle ya da böyle. Ancak Sayın Bakan sonradan bir şey galiba hesaplanmadı ve bu konu ile alakalı biraz daha titiz olman gerekir. Eskiden kolej Türk Marif Kolejiydi 120 çocuk alırdı ve bu iş biterdi. Şimdi kolej Güzelyurt’ta da var. Girne’de de var. Lefkoşa’da da var. Mağusa’da da var. İskele’de de oldu. İyi ki de olmuş. Ancak Sayın Bakan bu İskele Koleje gelen çocukların kimler olduklarını biliyor musunuz? Adım gibi bilirim biliyorsunuz ama ben de halk bilsin diye söylüyorum. Bilmesi için söyleyeceğim. Evet orası aslında İskele-Karpaz Bölgesine hitap etmesi için yapılan bir okuldu. Ancak Gazimağusa Türk Marif Kolejini yedekleri okuluna dönüştü ve parası olan insanların İskele Karpaz’daki çocukları dövmesinden öteye gidemiyor ve İskele-Karpaz öğrencisi İskele Vakıflar Kolejinde ki sayısı çok az. Mağusa’dan, Aysergi’den, Mormenekşe’den, hatta siz de bilirsiniz ta şeye kadar gittik Kurudere’nin yanında nedir o Maratono derler Ulukışla’ya kadar gittik. Ulukışla’daki çocuğun taşımacılığı da olmadığı için tercih etmedi ve bölgedeki çocuklara yansıdı ve iyi ki de o çocuklar alındı. Neden iyi ki de alındı? Mesela o çocuklardan bir tanesi çok güzel muhteşem keman çalar, bu da benim için büyük bir olay, güzel bir olay ancak bu İskele Vakıflar Kolejin tabii ki bana göre gerçekten sayısını sınırlandırmanızı ve netleştirmenizi talep ederim eğitime ilgi duyan bir vekil olarak ve bölgede eğitimle alakalı çok uğraş veren bir vekil olarak, buna bir sınır koyun lütfen. Bu sınırı koymazsanız şu anda zaten dört konteyner destek atmışsınız kendilerine, üçüncü kat yapılacak ancak ilginçtir plan proje kaybolmuş yahu!

EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Yok yahu! Öyle bir şey yok.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Yahu ben de dedim ki öyle bir şey olamaz yahu!

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Onların daha keşfi yapılır, yapacağız onun üst katını, yapma öyle söyleme.

BAŞKAN – Biray Bey süreniz dolmuştur toparlarsanız.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Ada TV’de canlı yayına çıkacağım Sayın Başkan zaten. Anlatmak istediğim derdimi anlattım zaten. Son bir iki dakika daha.

BAŞKAN – Toparlamanız açısından uyarıyorum. Ekstra süreniz de doldu çünkü.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Tamam, tamam çok sağ olun. Şimdi koleje Sayın Bakan 50 alımla başladık…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) - 25 ile başladık.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - İlk zamanlardı o sonradan 50 alımla başladık, 75’e çıktık, 100’e çıkılacak diye bir duyum var, eğer 100’e çıkılacaksa ve 100’de duracaksanız, bana göre bana göre hızlı bir şekilde üçüncü katın dersliklerini atmanız gerekir çünkü laboratuvarları, çünkü CS sınav odalarını, çünkü efendime söyleyeyim müzik salonunu, odasını hep sınıfa dönüştürdüler ve kolej kolej olmaktan çıktı, düz ise olsun da istemiyorum ama tekrar söyleyeyim buradaki konuşmalarımda da söyledim tamamlayıp ineceğim Sayın Bakan. Bana göre bu arada tabii orta Karpaz’a da gittik, orta Karpaz’da da eğitimi dinledik ama bir hafta sonra onu gündeme getireceğim. Ancak bir hafta sonra onu gündeme getirirken, size buradan defalarca söyledim, tekrar söyleme gereği duyarım. Mehmetçik Ortaokulunu acil bir şekilde liseye dönüştürmen gerekir, hiçbir şey yapmazsak, hiçbir şey başaramazsak bile, bilmenizi isterim ki en az 10 yıl daha orada yabancı çocuk sayısı Cumhuriyetçi Türk Partisi Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'nin imar planından dolayı biraz rötarlı gelecek bu göç dalgası, bu Rus, İsrail, Fas insanlarının oralara gelmesi biraz gecikecek ve bu 10 yıl süreçte, 15 yıl süreçte belki 5 yıl süreçte eğer Mehmetçik Ortaokulunu lise düzeneğine oturtursak ve İskele Bekirpaşa lisesinde de örnekleyerek, örneklemek zorundasınız, bir şeyler yaratmak zorundasınız ve üniversitelerdeki gibi hazırlık sınıfları yapılacak, Türkçe sınav yapacaksınız, merkezden yapacaksınız ama torpille geçmeyecek çocuk. Bir şey daha söyleyeyim, son cümlemi söyleyeyim, eskiden çocuklar yabancı dil bilen çocuklar sayısı, üçtü beşti dolayısıyla çocuk kendini mecbur hissederdi ve Türkçe'yi öğrenirdi ancak şu anda kendi dilini konuşan Türklerden daha fazla çocuk var. Dolayısıyla buna ihtiyaç duymaz ve kendini zorlamaz ve İskele, Karpaz veya İskele merkez öyle diyeyim çünkü Karpaz’da daha değişik sorunlar var, onları gelecek hafta anlatacağım. İskele merkezdeki ciddi bağlamdaki bu sorunu ancak böyle çözebilirsiniz, merdiven basamaklarını dizerek çözebileceksiniz aksi takdirde en az en az yedi yıl, yedi nesil, yedi çocuk nesli kaybolacak diye düşünmekteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Hamzaoğulları. Evet Hakan Bey de geldi görebildiğim kadarıyla buna siz cevap veriyorsunuz daha sonra da sizden beklenen cevaplar da var Sayın Bakan. Hızlı bir şekilde ilerlersek çok memnun oluruz Sayın Bakan.

EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Biray Bey’e öncelikle duyarlılığı için teşekkür ederim. İskele Kolejiyle başlayalım, İskele Koleji gerçekten bölgenin gecikmiş bir yatırımıydı, Bekirpaşa içerisinde başladık, sonra binasını yapma, arsasını edinme projesini çizme süreci ve İskeleye kazandırılmasında hep beraber çalıştık, birçok paydaşımız var herkese teşekkür ediyorum. Ve 25’le başlayan süreç 50 daha sonra 75’e geldi ve o oranın üst katı bu sene yapılacak öncelikle bunun altını çizeyim, ek bütçe…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Kesin yapılacak yani Sayın Bakan, bunu söyleyebilirim yani öğretmenlere?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Tabii söyleyebilin. Bu yıl zaten ek bütçedeki paranın konma sebebi, inşaatla ilgili Erenköy lisesinde yapmamız gereken yatırımdır ve İskele TMK'daki üst kat için oraya para konmuştur ve şu anda da İskele TMK’nın keşfi yapılmaktadır ve en erken zamanda inşallah ikisini birden ihaleye çıkıp o sorunu çözmüş olacağız. İskele’de yabancı öğrenci meselesi önemli bir meseledir çünkü gerçekten bir anda çok hızlı bir gelişme oldu ama orta eğitimde bu sorunu çözdük, şöyle çözdük Doğu Akdeniz Üniversitesinde yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili kurs açtık, gelecek Pazartesi başlıyor, akademide de 16’sında başlıyor, Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisinde açtık ve bunlar kurumsal olarak bu görevi yürütecekler. Buna ek olarak yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili kurs açmak isteyen dershaneler ve benzeri yerler olursa onlara da izin veriyoruz ama sınavı Doğu Akdeniz ve Akademiye yaptırtacağız, seviye tespitini de A1, A2, B1 belgelerine ihtiyacımız olacak okullara kayıt yapmak için, o belgeleri bakanlığın kontrolünde Akademi ve DAÜ’ye yaptırmayı planlıyoruz. Girne'de de bir üniversite, Güzelyurt’ta da bir üniversiteyi kurumsal olarak öne çekiyoruz ve bundan sonra ve gerekli Türkçe seviye belgesine sahip olmayan öğrencileri okullara kaydetmeyeceğiz ve bununla ilgili Bekirpaşa’ya da müdahale ettik ve şu anda bu öğrenciler DAÜ’de kayıtlarını yaptılar, gelecek hafta eğitime başlıyor. Akademide de benzer bir şekilde, Girne'de de aynısı olacak, burada da. Bunlar kurumsallaştıkça yani DAÜ, Akademi, diğer üniversiteler bu konuda kurumsallaştıkça, biz okullara girişteki o belgeyi aşağıya doğru çekeceğiz. Şu anda orta eğitimde direkt kararlıyız ve senede iki defa kayıt yapacağız artık ortaöğretime, bir Eylül ayında yapacağız bir de Şubat ayında yani Mayıs ayında Nisan ayında gelemeyecek artık öğrenciler. Zaten Türkçe kursuna katılmak zorunda olacakları için, bu sorun gelecek yıldan itibaren, bu yıl da küçültmeye başladık ama asıl yansıması gelecek yıldan itibaren küçülmeye başlayacak. İlkokullara gelince, birçok uzman okul öncesinde çocukların Türkçe’yi çok kolay öğrenebildiğini, o yüzden onları orada tutmamız gerektiği şeklinde bize bilgi veriyorlar ama ilkokulların 1, 2, 3, 4, 5’ine de uzmanların yönlendirmesiyle bir düzenleme getireceğiz. Şu anda nüfusun yoğun olduğu, yabancı nüfusun yoğun olduğu yerlerde bize verilen bu geçici öğretmenlik hakkıyla, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda tecrübesi olan arkadaşları davet edip onları almaya başladık ve dünden daha iyiyiz ama yarın daha iyi olacağız çünkü hedefleri doğru koyduk, bariyerleri de artık doğru koyduk ve bu bariyerlerden de artık tavizimiz yok çünkü spesifik olsa bile, spesifik bazı sınıflarda olsa bile bu yabancı öğrenci ve Türkçe konuşan öğrenci dengesi bozulduğu aşikardır ve bunu toparlayabilmek adına bizim dilimiz eğitim dilimiz Türkçe’dir. Dolayısıyla Türkçe bilmeyen bir öğrenciye benim eğitim verebilme şansım yoktur. İfade edilen hazırlık sınıfı veyahut hazırlık okuluna gelince benim böyle bir bina stokum olmadığı için, ayrı bir müfredatla, ayrı bir ekip grup bunları yürütmekte, en azından şu anda müsaitliğimiz yoktur çünkü bunun için ekstra bir okul isterim, ekstra sınıflar isterim, ben mevcut çocuklarla ilkokullarda bunu hazırlık sınıfı veya takviye sınıfı şeklinde bir şekilde idare edeceğiz, iyileştireceğiz çünkü bu yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili DAÜ’de tecrübe edinmiş, 10-12 yıldır bu dersi veren öğretmenleri toparlamaya başladım ve imkan oldukça da onları alıp sisteme katıyorum. Ama ortaöğretimde kesinlikle belge şartım var, okul yani oraya kaydolmadan önce Türkçe kursuna katılıp seviye tespitinde bu belgeyi alma zorunluluğunu getirdim. O yüzden sorunumuz küçülmeye başlıyor bütün bölgelerde de aynısını yapacağız. Güzelyurt’ta henüz böyle bir sorun yok ama İskele’de yaşadığımız tecrübeden dolayı Güzelyurt’ta da hazırlık yapıyoruz, Girne'de de İskele’dekinin aynısını yapıyoruz, Lefkoşa'da yapacağız.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) - Sayın Bakan sözünüzü burada biraz keseyim isterseniz. Güzelyurt’ta daha kötüsü geliyor. Gaziveren sahil şeridinden…

BAŞKAN – Biray Bey yok kesmeyin…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ona hazırlık yapıyoruz çünkü tecrübe edindik İskele ve Girne’den, orada o tedbir alınacak ve öyle bir sorun yaşanmayacak. Burada artan nüfustan dolayı biliyorsunuz gelecek yıl işte kısmet olursa 29 Ekim’de bir ortaokul temeli atılıyor bir hayırsever tarafından. Mehmetçik Ortaokulunda lise yapılması anlamında şu anda fiziki olarak binamız yeterli değil ama ileride bu artan nüfus, bu popülasyon oraya da karma yani ortaokul lise ortaklığında bir okul kazandırılabileceği noktasında bizim de öngörümüz var ama bilmenizi isterim ki çocuklar dar çevrelerden geniş çevrelere gitmesi de artıdır. Mehmetçik için oraya lise yapmam bir artıdır ama çocuklar için bu görecelidir, bunu tartışacağız önümüzdeki günlerde ve programımıza öyle koyacağız. Bunun yanında tam gün eğitimle ilgili kantin fiyatları konusunda yanıltıldığınızı düşünüyorum, yanıltıldığınızı düşünüyorum, 80 TL 'ye birçok okulumuzda döner var, sandviçler genellikle 50 TL civarı yerine ve bölgesine veyahut da içindeki malzemesine göre değişmektedir. Diğer konu da Aygün'le ilgili veyahut da herhangi bir köyle ilgili verdiğiniz örnek konusunda olay şudur, şu anda ilkokullarda geçmişten gelen, çocukların öğleden sonra birçok yere götürülüp yemek yedirilmesi ve geri getirilmesi diye bir alışkanlık var, bu da çok pahalıya mal olan bir alışkanlıktır. Şu anda ortaöğretime bağlı okullara, bu otobüslerin gidip öğrenci alması yasaktır. Ancak bazı şu anda eylem döneminde, ortaöğretim eylem ilan ettiği için ve bazı meslektaşlarımız da çocuklara öğleden sonra gelmeyin biz eylemdeyiz deyip, bu çocukların kaçmasına köyüne gitmesine veyahut da evine gitmesine vesile oldukları bilgim dahilindedir ama sabrediyorum, sabırlı davranıyoruz, bu işi diyalogla etrafı çok üzmeden geçmeye çalışıyoruz dolayısıyla otobüslerle ilgili düzenleme tamamen ilkokulların beslenmesine yöneliktir ve birinci ve ikinci sınıfları okul öncesini götürmek içindir. Çünkü biz onları paralelleyebilmek adına da biliyorsunuz 12.00’den 12.40’a çektik okul öncelerini ve ilkokullarla birlikte işte toplayarak gidiyorlar, ha bazı öğrenciler o otobüslere binmiş olabilir ama ben diğer konuşmacılarda da ifade ettiğim gibi, buradaki maksadımız çocuklara eğitim süresini uzatıp, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde gelişmelerine katkı koymak, müzikle ilgili söylediğim artık her ne kadar da eleştirilse bile, biz ilkokullarda geçen yıl başlattığımız bir tartışma var biliyorsunuz ve rehber öğretmen veriyoruz artık ilkokullara, oysa yasada 98’den beri istenebilseydi, irade konabilseydi, tüm hükümetler için söylüyorum bunu, beden eğitimi, müzik, resim öğretmeni de alınabilirdi branş olarak. Kanaatimce ülkemizdeki en büyük kayıptır bu, en büyük kayıptır ilkokullara bu branşların konmaması ama ilkokullarda bu branşlar var mı? Evet var, adı var veyahut da bazı öğretmen yeteneklidir bunu yapabiliyor veyahut da bir becerisi var, bazı öğretmen işte ben bu sene sınıf yapmayım beden yapayım demektedir ama bu işle ilgili bir eğitimi yoktur veyahut da ben müzik yapayım der, resim yapayım der ama böyle bir eğitimi yoktur. Ve biz bu açığı bu geçici öğretmenlerle, sendikalarla halen daha bu tartışmayı yapmamak adına dolaşıyoruz ve ne yaptık? Bu geçici öğretmenlerde diyelim ki bir okulda İngilizce öğretmeni istiyorsa İngilizce öğretmeni alıyoruz, resim öğretmeni isteniyorsa resimci geçici alıyoruz veyahut da müzikçi isteniyorsa müzikçi alıyoruz. Ne oldu bu branşları almaya başlayınca biliyor musunuz? Keman sesi duymaya başladınız, bandolar okullarda çıkmaya başladı ama biz münhal ilan edip henüz daha rehber öğretmenin dışında geçen yıl rehber öğretmen aldık ve tartışmanın büyüklüğünü de biliyorsunuz. Ve böyle adım adım yürüyoruz ve bu geçici öğretmenlerden branşlardan gelenler de 36 ayı tamamlayınca ilkokullara yerleşiyor ve böylelikle bu branş ihtiyacımızın bir kısmını aşıyoruz. Diğer kısmını da akademide bu sene kredi sistemini değiştirip, ilkokullarda branş öğretmeni olacak olanlarda belli bir yeterliliği talep edeceğiz ve yavaş yavaş düzelteceğiz.

Bunun yanında unutmadan söyleyeyim İskele TMK’da tabii ki hep tüm okullar ülkemizin çocuklarının ve herkesin fırsat eşitliğine hakkı vardır. Yani Mağusa TMK’ya giremeyenlerin yedeklerin geldiği okul demek çok doğru olmamalı ama bir kısım mesela puan farkından bir kısım öğrenci bundan faydalanmaktadır ama bizim başımızı ağrıtan olay oraya yer…

BAŞKAN- Sayın Bakan yavaş yavaş toparlarsak yani daha önce de Kürsüye çıktınız tekrara da girmemek adına.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum tamam birkaç cümle. Bizim başımızı ağrıtan konu daha çok puandan ziyade İskele’ye gelip veyahut Girne’ye gidip veyahut Güzelyurt’a gidip veyahut da Lefke’ye gidip daha sonra bize nakil baskısı yapanlardadır değişik sebeplerle. O yüzden biz bu sene nihai kararımızı verdik ve nakille ilgili bir tüzük yapacağız ve otobüs duraklarıyla ilgili de otobüslerin hareket edeceği noktaları da sınavı ilan ettiğimizde, Sınav Tüzüğünü ilan ettiğimizde, sınav kılavuzunu ilan ettiğimizde otobüslerin nereden kalktığını da yazacağız. Ve bundan sonra bu otobüs duraklarını bilerek ve isteyerek herhangi bir yerden kendini İskele’ye Lefke’ye Güzelyurt’a Girne’ye yazanların daha sonra ulaşımım yok deme haklarını ellerinden alacağım ve bundan sonra nakil bir tek şartta bağlı olacak. Eğer ben ki bunu kolejleri geliştireceğim ve her kolejde her türlü altyapı imkanı sağlayacağım eğer okumak istediği bölümde bölüm açık değilse çocuğun ancak o şartta bir nakil hakkı vereceğim. Onun dışında tüzüğe bağlayıp hiçbir şekilde nakil ortamı ülkede bırakmayacağım. Yani şimdi siz otobüs olmayan bir yerden İskele’yi Lefke’yi tercih edip ondan sonra benden otobüs isteyemezsiniz. Dolayısıyla bir anlamda da ulaşım olan yerlerde bu sınav kılavuzunda yer alacağı için ve ona göre yazma mecburiyetimiz olacağı için bu işi bir toparlayacağız ama fırsat eşitliğini kimsenin elinden alamayız. O yüzden bu mücadele yaşandık sonra şekillenecek ve kolejlerimiz de diğer okullarımız da her geçen gün daha iyi gitmeye devam edecek.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Canlı yayına gideceğim Sayın Bakan ama şeyi unuttum söyleyeyim ta Girne’ye gideceğim. İskele Vakıflar Kolejinde seans öğretmeni yoktur yani fen öğretmeni yoktur.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Onu söyleyeyim size...

BAŞKAN- Şimdi bu iş, arkadaşlar bu iş karşılıklı oldu gün ilerliyor Sayın Bakan sürenizi aştınız bayağı.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) –Tam bir cümle. Yetkiler bugün geldi bize, yetkiler bugün geldi bize yarın öğretmen orada olacak.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederim.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ben teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkürler Sayın Bakan.

Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “Sağlıkta Kaos Derinleşiyor” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP-

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde, “Sağlıkta Kaos Derinleşiyor” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Filiz Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN- Buyurun Sayın Besim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşma başlığımız “Sağlıkta kaos derinleşiyor” dedim ve aslında son reçete yolsuzluğu nedeniyle gerçekten de çok mağdur olan hastaları, hekimleri, eczacıları ve aslında biz, sağlık camiası olarak bizi çok güzel sorunları konuşmaktı niyetim. Ancak benden önce çıkan sağlıkla ilgili konuşan birçok arkadaşım gerek ilaçla ilgili gerekse yolsuzlukla ilgili çok değerli konuşmalar yapmışlardır. O nedenle birazcık daha farklı çözüme yönelik yani bu hastanın hekime ulaşamaması, hastanın ilaca ulaşamaması sorunlarına daha çözümsel bir akış bakış açısıyla aslında birazcık da Sağlık Bakanlığına öneriler yapma gereği duydum ve konuşmamı bu bağlamda biraz değiştirdim açık söylemek gerekirse.

Öncelikle şu Batı Nil Virüsünden kaybettiğimiz hastayla ilgili çok kısaca değinmek zorundayım çünkü bize çok fazla soru geliyor bu konuda. Batı Nil Virüsü hortladı mı, Batı Nil Virüsü nedir, kaç vaka vardır? Bizim bildiğimiz aslında bir vaka gibiydi ama son öğrendiğimiz kadarıyla bu vakalar üçtür sanırım şu anda. Şimdi bu vakaların neden olduğunu ve niye bizim ülkemizde şu anda böyle bir anda bir Batı Nil Virüsü telaşı yaşadık ona bakmak lazım. Çok önemli bir konudur ve biraz sonra aslında konuşmamın ilerleyen paragraflarında da değineceğim, koruyucu sağlık hizmetleri ile temel sağlık hizmetlerinin ve yerel yönetimlerin aslında bu sineklerle mücadele konusunda eksik kalması neredeyse üç dört senedir bu mücadelenin doğru stratejik planlı bir şekilde yapılmaması nedeniyledir. Ki aslında bu sinek üremeleri arttı işte uygunsuz kanalizasyon sistemleri, uygun olmayan ÇED raporları nedeniyle ülkenin kanalizasyona bürünmesi, bataklıklar. Bu bataklıklarda sinek mücadelesi yapılmaması aslında bu hastalıkla karşılaşmamıza neden olan budur ve bunu düşünmek bunu planlamak nereyi eksik güçsüz bıraktığımızı bilmek zorundayız. Burada olması gereken evet yerel yönetimler kendi hudutları ve sınırları içerisinde sinek mücadelesini bataklıklarla işte sulu alanlarla olan mücadelelerini vermek zorundadırlar ama bunu verirken mutlaka temel sağlık hizmetleriyle iş birliği halinde ve Sağlık Bakanlığının da ülkedeki sağlığı koruma anlamında bu yerel yönetimleri denetleme mecburiyeti vardır. Bu işin doğru yapılıp yapılmadığını bir şekilde check etmek zorunluluğu vardır. Yine kendine düşen alanlarla ilgili çünkü bizim ülkemizde bazı sınırlar, belediyeler yerel yönetimlerin sınırları içindedir ama bunun dışında kalanlar da temel sağlığın sınırları içindedir ki temel sağlığın müfettişleri buraları kontrol etmek zorunda, ilaçlamak zorunda. Bunları nasıl kontrol altında tutulacağıyla ilgili planlamalar yapmak zorundadır.

Aslında bugünkü konuşmam birazcık da temel sağlık hizmetlerinin zayıflaması zayıflatılması ve son dönemlerde gerçekten de çok eksik kalmasıyla ilgili bir konudur. Bu önemlidir Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin şu andaki yasası çok çağ dışı kalmıştır, teşkilat şeması gerçekten elden geçmelidir. Yeterli müfettişimiz yoktur emekli oldular yerlerine alınmadı ve bununla ilgili çok sürekli gündeme getirdiğimiz yine Halk Sağlığı Yasasının olmaması. Yani Sayın Bakanla dışarıda konuşurken Sayın Bakan bana dedi ki “İlaç Eczacılık Dairesi Yasasını ivedilikle yenilememiz lazım.” Sayın Bakan Temel Sağlık Hizmetleri Yasası ve Halk Sağlığı Yasasını da ivedilikle yenilememiz ve bunu yönetmemiz lazım. Çünkü gerçekten de eğer ki biz bu ülkede koruyucu sağlığı konuşacaksak erken tanıyı konuşacaksak halk sağlığını konuşacaksak bunlar olmadan olmaz.

Temel sağlık hizmetlerine bağlı çalışan sağlık merkezleridir aslında bugünkü gündemim. Çünkü bu hastanın hekime ulaşımını, ilaca ulaşımını eğer ki rahatlatmak ve kolaylaştırmak istiyorsak bilmek zorundayız ki hastaları Doktor Burhan Nalbantoğlu'na toplayarak herkesi oraya toplayarak Mağusa Devlet Hastanesi'ne işte Cengiz Topel'e veya Girne Hastanesi'ne toplayarak bu iş olmaz. Oralar ikinci basamak, üçüncü basamak hastaneleridir ve biz özellikle kronik hastaları ki kronik hastanın ille ki tanımı yapıldıktan sonra yani birazcık da şuna aslında takılıyorum son zamanlarda. İşte diyoruz ki kronik hastalara doktorlarımız üç aylık, altı aylık ilaçlar yazsınlar ama öncelikle Sayın Bakan bu kronik hastanın bu, çok özür dilerim mikrofon kapalıymış galiba. Bu kronik hasta tanımını yapacak bir sistemi kurmak zorundayız. Yani şimdi Çalışma Bakanı diyor ki ben karar aldım kronik hastalara altı ay ilaç vereceğim ama bu kronik hastanın tanımını kim yaptı? Hangi doktor yaptı? Bu evraklar Çalışma Bakanlığına gitti, evraklandı ve kronik hasta olarak kayıt edildi bu hastalar ve ona göre hangi hastalar, hangi ilaçlar? Yani bir kronik hasta gidip doktoruna diyebilecek mi işte ben tansiyon ilaçlarımı alacağım şeker ilaçlarımı alacağım yanında çocuğun da ateşi var, ona da bir calpol yazın? Yani bu çok önemli bir konudur. Çalışma Bakanlığı burada yoktur ama bunu mutlaka göz önüne alması gerekir. Kronik hasta tanımı yapılacak, hangi ilaçları alacağı kayda geçecek ve ona göre bu ilaçlar kronik hasta sıfatı, kronik hasta kaydı altında gerek Devlet Hastanelerinde ilaç polikliniklerinde gerekse dışarıdaki özel hekimlerde başka hekimlere bakınmak zorundadır.

Temel sağlık hizmetlerine gelecek olursak tanımı yapılan kronik hastalar, yaşlı insanlar, sürekli hastalığı olan insanlar kolaylıkla temel sağlık hizmetleri yani bizim sağlık merkezlerimize giderek ilaç alabilme, doktora bakınabilmeleri gerekir, eğer ki biz bu hastaların hekime ulaşımını kolaylaştırmak istersek ilaca ulaşımını kolaylaştırmak istersek. Bunun için de yapmak zorunda olduğumuz şu anda bizim Sağlık Bakanlığının temel sağlık hizmetlerine bağlı 17 tane sağlık merkezimiz vardı. 16 taneydi Dörtlü Hükümet döneminde Dikmen Sağlık Merkezini de açtık, 17 tane yaptık. Aslında o dönemde yaptığımız çalışmada Kuzey Kıbrıs'ın sınırları içerisinde ihtiyaç olan 37 tane sağlık ocağı ve sağlık merkezidir. Yani aslında bu sayı da 17 çok eksiktir ama çok daha eksik olan bu sağlık merkezlerinin gerek hekim yönünden gerek cihaz yönünden gerekse tabii ki altyapı yönünden yetersiz olmasıdır. Bunu özellikle burada gündeme getirmek istiyorum Sayın Bakan temel sağlıktaki sağlık merkezlerini eğer ki bu konuyu hastanın ilaca, hekime ulaşımını kolaylaştırmak istiyorsak, temel sağlık hizmetlerindeki hizmetleri ele almak zorundasınız. Sağlık merkezlerini tek tek elden geçirmek zorundasınız. Bir sağlık merkezinde mutlaka bir pratisyen veya dahiliyeci olmak zorundadır. Bir sağlık merkezinde mutlaka bir çocuk hekimi olmak zorundadır. Bir sağlık merkezinde mutlaka bir kadın doğum uzmanı olmak zorundadır her gün olmasa bile belli günlerde ve bir sağlık merkezinde mutlaka bir diş hekimi olmak zorundadır. Mutlaka tetkik laboratuvarı olmak zorundadır kan laboratuvarı ve mutlaka o basit röntgenleri çeken ki şu anda maalesef Burhan Nalbantoğlu’nda bile iki tanesi atılı durumda duruyor tamir edilmediği için, bir röntgen cihazı olmak zorundadır. Bu konuyu ivedilikle ele alırsanız siz sağlık kaynaklarınızı Adanın her yerine çok daha sağlıklı ve uygun bir bölüşümle paylaştırırsınız ve hastalarınızın hekime ulaşımını kolaylaştırırsınız, ilaca ulaşımını kolaylaştırırsınız. Bugün Burhan Nalbantoğlu'nun çevresindeki sağlık merkezlerine bakalım şu anda sadece Tren Yolu vardır Lefkoşa da hastaların gidebileceği, Tren Yolu Polikliniği vardır. Tren Yolu Polikliniği yeterince güçlü müdür? Değildir. Hekim yönünden zayıftır, kan laboratuvarı yönünden zayıftır, çok iyi biliyorum güçlendirmek zorundasınız Tren Yolu Polikliniğini ki insanlar Burhan Nalbantoğlu’nun kapılarında beklemesin. Mutlaka ve mutlaka Surlariçi’nde bir sağlık ocağını artık gündeme getirmek zorundayız. Ancak bu şekilde hastaların hekime ulaşımını kolaylaştıracağız. Surlariçi’nde bir sağlık ocağı oradaki annelerin de çocukların da kronik hastaların da çok sorununu çözer. Gönyeli bölgesi bugün çok ciddi şekilde nüfus akınına uğramıştır, çok büyümüştür. Gönyeli'de dahi ki bunu çalıştık biliyorum bir sağlık ocağına ihtiyaç vardır. Eğer ki siz Gönyeli civarlarında da bir sağlık ocağı kurarsanız Burhan Nalbantoğlu'nun evet yükünü azaltırsınız ve hastanın hekime ulaşımını kolaylaştırırsınız. Burhan Nalbantoğlu’ndaki üst ihtisaslı uzman arkadaşların da yükünü çok ama çok azaltırsınız. Bölge bölge gidiyorum Değirmenlik’teki Sağlık Merkezi’nin durumunu biliyorum, Sağlık Bakanlığı ve oradaki Belediye Başkanımız Sayın Karavezir’lerin çok büyük uğraşlarıyla bir plan yürütülüyor. Umarım ki güzel bir sağlık merkezi ve aslında örnek olan güzel olan gerçek olan da öyle olmalıdır yerel yönetimlerle Sağlık Bakanlığı bu anlamda ciddi boyutta bir iş birliği yapmak zorundadır.

Girne’ye bakacak olursak, Girne’de zaten çok yetersiz bir hastanemiz var. Bekliyoruz ki inşallah bitecek ve daha donanımlı Girne’ye layık bir hastane şeye devreye girecek ama Lapta Sağlık Merkezi, Girne Hastanesinin yükünü alacak olan ne kadar donanımlıdır Sayın Bakan? Bununla ilgilenmek zorundasınız çok eksikleri vardır.

Çatalköy, ki Çatalköy Belediyesi çok ciddi isteklidir bu konuda çalışıyor bu anlamda ciddi bir sağlık birimi kurmuştur. Çatalköy ve civarına mutlaka bir sağlık merkezi yapmak zorundasınız belediyeyle gerekirse oradaki yerel yönetimle iş birliği yaparsanız Girne Hastanesinin evet yükünü azaltabilirsiniz.

Esentepe Sağlık Merkezi, ben çok ziyaret ettim her gittiğimde yüreğimin en çok ağladığı yerlerden biriydi. Çünkü çok yetersizdi çok uzaktı ve oradan insanların ta Girne’ye veya Lefkoşa’ya gelmesi sağlığa tutunması ciddi bir hastalık anında gerçekten de çok zordu. Esentepe’yi güçlendirmek zorundasınız tam teşekküllü olmasa da küçük bir sağlık ocağını Tatlısu’da mutlaka devreye koymak zorundasınız. Tatlısu’da sadece 112 ağımız vardır, sağlık ocağımız yoktur.

İskele bölgesi yüreğimizin yarası hani en uzak en zor sağlığa en zor ulaşımın olduğu bölge… İskele merkezinde ikinci basamak hastanemiz bizim zaten yok yani bu ciddi bir eksikliktir o bölgede. İkinci basamak hastane olarak ya var olan İskele Sağlık Merkezini güçlendirip ikinci basamak yataklı bir merkez yapmak zorundasınız veya belki Pamuklu civarı düşünülmüştü hani daha ortalarda bir yer veya oraya bir ikinci basamak hastane yapmak zorundasınız. Ama mutlaka Dipkarpaz, Mehmetçik, Yenierenköy ve Mesarya'daki o sağlık merkezlerini de güçlendirmek zorundasınız maalesef beş yıl bu devlete çok büyük emek ve hizmet veren bir hekimi Dipkarpaz’a her gün İskeleden gidip gelen bir hekimi siz sözleşmesini iptal ettiniz hem de çok onur kırıcı bir yazıyla iptal ettiniz. Çağırmadınız bile meslektaşınızı ve sorasınız diyesiniz ki neden böyle oldu, bu nöbetlerde neden aksama oldu? Bununla ilgili bir iletişime bile geçmeden bir meslektaşımızın Dipkarpaz’a, Yenierenköy'e en ücra bölgelere en zor bölgelere hizmet veren bir meslektaşımızın da maalesef ifadesini almadan sözleşmesini iptal ettiniz. Bu da Sayın Bakan söylemek zorunda olduğum bir konudur. Eğer ki bu konuda bir şey söylemek isterseniz önce lütfen o hekimi çağırın konuşun ve sonra bana cevap verin.

Evet, Güzelyurt başka bir yüreğimizin yarası… Güzelyurt Hastanesi’ni geçen gün de sordum Sayın Bakan ne olacak Güzelyurt Hastanesi? Ek bütçede bir şey görmedik ama gündeminizde mi, 2024’de bu hastaneyi bitirecek misiniz? Güzelyurt halkı çok büyük sağlık sorunları yaşıyor. Güzelyurt Sağlık Merkezini 24 saate çıkarmıştık Dörtlü Hükumet döneminde ve Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saate çıkarılmasının nedeni aslında bitecek olan Güzelyurt Hastanesi için önceden hazırlık yapmaktı. Hekim yönünden hazırlık yapmaktı, laboratuvar yönünden hazırlık yapmaktı, röntgen cihazları ve daha birçok konu yönünden hazırlık yapıp orayı o nüveyi oluşturup Güzelyurt Hastanesi’ni tam teşekküllü bir şekilde ikinci basamak bir hastane olarak devreye koymaktı. Güzelyurt Hastanesi o günden beri atıl durumda duruyor gerçekten içler acısıdır hiç böyle mutlu olamayacağımız bir durumdadır şu anda Sağlık Bakanlığına ait bir bina gece geceleri kimlerin olduğu belli olmayacak şekilde ne bir bekçi ne hiçbir şey ve bölge halkını da inanılmaz derecede mutsuz ediyor, huzursuz ediyor üzüyor.

Bununla ilgili de bir plan, program yapmak zorundasınız, düşünmek zorundasınız. Her gelen Bakan birazcık kendi bölgesiyle uğraşır belki de sorunları o şekilde biliyordur kendi bölgesinin sorunlarını ama bir Sağlık Bakanı bütün ülkenin Sağlık Bakanıdır. Siz sadece Mağusa’nın değil, Güzelyurt'un da Sağlık Bakanısınız, Girne’nin de Sağlık Bakanısınız ve herkesin Sağlık Bakanısınız. Onun için lütfen Güzelyurt Sağlık Merkezini bir an önce güçlendirin şu anda 12.00’ye kadardır, öğleden sonra da genellikle hekim bulunmuyor. Mutlaka 24 saate çıkarmak zorundasınız, o insanların sorununu çözmek zorundasınız. Bu kadar hastanın hekime ulaşma sorunu yaşandığı günlerde ilaca yaşandığı ulaşma sorunu yaşandığı günlerde bunu gündeminize alın, önce Güzelyurt Sağlık Merkezi ve sonrasında da Güzelyurt Hastanesiyle ilgili düzgün bir plan program yapın. Birçok para atıldı oraya, Sivil Savunmanın fon paraları atıldı yazık günahtır, Sağlık Bakanlığının fon paraları atıldı yazık günahtır bunlar hepimizin milli servetidir. Ve sizden önceki dönemde bunu da söylemek zorundayım. Çünkü bu konu da aslında hastanın hekime ulaşımıyla ilgili büyük bir sorundur. Aşılar daha önce biliyorsunuz özel hekime giden çocuklarımız da Sağlık Bakanlığına gidip özel hekiminin yazdığı reçetelerle aşılarını alıp kendi hekiminde yaptırabiliyordu. Bir anda geceden sabaha hiçbir hazırlık yapılmadan dendi ki kapatıyoruz, biz bundan sonra çocuklarımıza aşıları vermeyeceğiz özel hekimlerin de yapsınlar hepsi gelsin biz Devlet de yapacağız. Zaten Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin de çocuk servisi aşı yapmakla meşgul, yani üçüncü basamak hastane ama biz aşıları Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaptırıyoruz. Yani nasıl bir hekimlik basamağıdır, nasıl bir sağlık basamağıdır ki bu en temel koruyucu sağlık hizmetlerinden olan aşı bizim üçüncü basamak hastanemizde yapılıyor?! Ve aslında burada söylemek istediğim evet siz bir Devlet politikası olarak karar alabilirsiniz, diyebilirsiniz biz aşılarımızı Devlette yapacağız ama bunun için önceden hazırlık yapmanız lazım. Aşı takip sistemini bir kere kurmak zorundasınız. Aşı takip sistemini henüz kurmadınız. Aşı polikliniklerinizi oluşturmadınız. Bakın şu anda gripler, Covid’ler bu kadar virüsten bahsediyoruz kol geziyor, siz diyorsunuz ki sağlıklı çocuklara, sağlıklı çocuğu olan anne babalara sen al sağlıklı çocuğunu gel Burhan Nalbantoğlu'nun bir sürü hastalıklı hastasının arasında bekle ve aşı yaptır. Bu olmaz Sayın Bakan. Ya sistemi doğru kuracaksınız ondan sonra yola çıkacaksınız mantıklı açıklamalarla yola çıkacaksınız veya sistemi kurana kadar işleyen halihazırda işleyen sistemi uygulayacaksınız. Aşı sistemi temel sağlık hizmetleri sağlık merkezlerinde çok kolaylıkla takip edilebilir ama bunun için de aşı takip sistemini kurmak zorundayız. Bugünlük bu kadar ama çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu yerel yönetimler ve temel sağlık halk sağlığıyla ilgili konuştuk. Ülkede yani onlara olsun İçişleri Bakanlığına olsun bu mesaj çok ciddi bir hayvan sağlığı refahıyla ilgili sorun var. Aslında bu sadece hayvan sağlığı refahı değil, insan sağlığı refahıdır da. Şehirlerimizde maalesef bazı büyük restoranların bazı kurumlarımızın çevresinde Lefkoşa'da Girne’de Mağusa’da çok fazla atıl durumda olan hayvan var, köpek var, kedi var. Bunlarla ilgili bu Hükümetin artık bir şekilde oturup bir kısırlaştırma politikası, bir hayvan barınakları sağlıklı hayvan barınakları yani biz artık o kadar acil ve günlük konuları konuşuyoruz ki olması gerekenleri maalesef konuşamıyoruz ama sonuçta köpeklerden, kedilerden işte sokaklarda olan hayvanlardan bize bulaşacak hastalıklarla da sonrasında çok ciddi uğraşıyoruz. Bu da İçişleri Bakanlığına ve yerel yönetimlere bir mesaj olsun buradan.

Son bir cümle lütfen Sağlık Bakanı ve Eğitim Bakanı Hükümetinize büyük baskı yapın. Nüfus politikası olmadan, nüfusu bilmeden ne sağlığı kurtarabiliriz ne eğitimi kurtarabiliriz günlerce, saatlerce, yıllarca da biz bu Kürsüden nefes tüketiriz. Siz de bize cevap yetiştirmeye uğraşırsınız. Bu böyle olmaz. Bu ülkede nüfus bilinmelidir. Bu ülkede düzgün bir nüfus politikası olmalıdır. Saygılarımla, teşekkür ederim

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Besim.

Sayın Bakan buyurun. 10 dakikadır süreniz.

SAĞLIK BAKANI HAKAN DİNÇYÜREK – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle az önce konuşma yapan sağlıkla ilgili konuşma yapan arkadaşlarımın konuşmasında salonda bir kısmında bulunamadığım için özür dilerim ama ben diyalog içinde istişare ederek Bakanlıktaki bugün ivedi halletmem gereken hatta az önceki konuşmanın içeriğinde yer alan eksiklikleri telafi etme adına daha da fazla zaman kaybetmemek için bir iki saat arkadaşlarla görüşmek için gitmiştim. Konuşma sırasında bir ayarlama yapılamadığı için arkadaşlar konuşmalarını yapmak durumunda kaldılar. Onun için ben öncelikle özür dilerim. Eksik daha önceki konuşmalarda eksik testlerden falan bahsedilmiş benim arkadaşları görevlendirdim not alsınlar diye onların bana ilettiği testler, kitlerle ilgilidir herhalde laboratuvar kitleriyle ilgili göreve geldiğimiz ilk günden laboratuvardaki testlerin takibi konusunda biz son derece bilimsel veriye dayalı otomasyonu kullanarak bir çalışma başlattık. Bugüne kadar Devletin ihaleye çıkıp aldığı test sayısı belliydi bunların ilaç eczacılık deposundan çıkışları belliydi, laboratuvara teslimleri belliydi ama o laboratuvarda kaç testin hastaya çalışıldığı kaç testin kalibrasyon için kullanıldığı ve kaç testin de çıkan sonuçlar soru işaretli bulunduğu için tekrar çalışılmak zorunda kalındığı bilinmiyordu. Bunların tümünün otomasyon üzerinden üstelik de çapraz kontrol hem firma tarafından hem bizim otomasyon sistemimiz üzerinden kontrollerine başladık ve bizim ne aldığımızı biliyoruz, laboratuvarlara hangi laboratuvara ne teslim ettiğimizi biliyoruz ve laboratuvarlardan çıktı olarak ne çıktığını bilerek bundan sonra hem kaynak israfı olmaması hem testlerin expire olmasını engellemek hem de kayıp kaçak delik dirsek herhangi bir şey varsa bunları ortadan kaldırma adına çok ciddi bir adım attık. Bu konuda bunu gündeme getirerek bir açıklama yapmama fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim.

Evet, kronik hastaların veya tüm hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak başlıca görevimizdir. Birincisi ilacı tedarik etmektir ilaca erişim safhasındaki atmamız gereken adım olmayan ilaca nasıl erişecek? Dolayısıyla bugün ayrıldığım sürede Meclisten önemli bir adım attık ve tüm kalemlerde kurul ilaçlarında, onkoloji ilaçlarında, ampul enjeksiyon ilaçlarında, tabletlerde tüm ilaçlarında ciddi bir alım için start verdik bugün itibariyle ve temel hedef Merkezi İhale Komisyonuyla beraber Maliye Bakanlığıyla beraber istişare ederek en hızlı şekilde ihalenin sonuçlanması ve bu ilaçların bizlere teslimiyle bizim de az önce sizler de vurguladınız, sadece devlet hastanelerinde değil sağlık ocaklarında da yani insanımıza yaşadığı bölgede ihtiyaç duyduğu ilacı tedarik etme adına büyük bir adım attık. İhale süreci konusunda net bilgi vermem süre anlamında mümkün değildir ama hedefimiz Ekim ayının içinde, sonunda bu ilaçların tüm sağlık servislerinde, birimlerinde halkımızın kullanımına, hizmetine sağlanmış olmasıdır. Bununla ilgili de göreve geldiğimiz günden itibaren çalışma yaptık. Bugün fiiliyata döndü. Dün buradan bütçenin geçmesi de, ek bütçenin geçmesi de bize ayrı bir imkan yarattı, sizler de dün yaptığınız konuşmalarda da bunun bir ihtiyaç olduğunu ve doğru bir adım olduğunu bu Kürsüden dile getirdiniz, teşekkür ederim. Ayrıca başta Sayın Başbakanım ve Maliye Bakanıma teşekkür ederim. Çünkü bu konunun ivediliğini hepsi, herkes biliyor ama biz rakama dayalı bu 400 Milyonu nereden bulduk, nereden çıkarttık derseniz onları da otomasyon üzerinden tespit ettik. Temmuz ayı biz göreve geldiğimizde fiilen bitmiş bir aydı, Temmuz ayında devlet hastanelerinde, polikliniklerde, sağlık ocaklarında çıkan bütün ilaç taleplerini, reçeteleri ve benzeri her şeyi kayıt altına aldık, dökümlerini yaptık ve ilaçların güncel piyasa değerlerini alarak, aylık aşağı yukarı ne kadar bizim ilaç ihtiyacımız olabileceğinin projeksiyonunu çıkardık, bunu sunduk Hükümete Bakanlık olarak ve bu konuda da belgeye dayalı taleplere olumlu cevap verdiler. Ben tekrar teşekkür ederim.

Bu konuda elimizde bütçeden ayrı bir para kalıyor, bununla da önümüzdeki hafta içinde muhtemelen teklifler geldikten sonra, önümüzü gördükten sonra ihaleye çıkacağız ayrıca ve elimizdeki mevcut kalan para her neyse bunları ihale yoluyla da ilaç tedarik etme adına hemen aksiyon alacağız, yani işte ilaç gelsin, biz kullanalım, eksilelim de o zaman çıkalım, arada boşluk yaratmama adına ikinci adım ihaleyi hemen devreye sokacağız. Onun süresi muhtemelen biraz daha uzun sürecek, neticelenmemiz, netice almamız. Ayrıca her zaman mecbur olunan İlaç Eczacılığın elinde bir rezerv para tutmamız gerekiyor, hesapta olmayan alımları sağlamak için. Tabii toplam bütçenin, 400 Milyonluk bütçenin içinde göreceli olarak, daha çok daha düşük bir miktarı da ihtiyati olarak yıl sonuna kadar tutup eksildiğimiz zaman oradan harcama yapmak için tedbir alacağız. Bunlar esas itibarıyla bizim önce ilacı tedarik etme adına, ilaca erişimde attığımız adımlar. Diğer taraftan kısa süre önce Mecliste gene Kürsüden yaptığım konuşmada ve basın yoluyla verdiğim bilgilerde otomasyon sisteminde, yazılımda biz özel şeyler istedik, artılar istedik ki az önce sizlerin de vurguladığı Kim? Neye göre? Ne kadar? süreyi tanımlayabileceği. Biz bunları laboratuvarda da yaptık, tetkik istemedi de. Ceyhun arkadaşımın kendi uzmanlık alanıdır, mesela bir Hemoglobin A1C ortalama üç aylık şekeri, durumunu bize gösteren bir tetkiktir. Biz bunun her hafta istenmesine engel koyduk, sistem üzerinden Hemoglobin A1C çalışılırsa, ertesi hafta gene çalışılamaz, her gün asla kolesterol tetkiki yapılamaz artık, yani ben geldim akşam biraz kebabı kaçırdım, bir bakalım ne oldu, ya da beş gün kebap yemedim bir daha bakayım değil ama Hemoglobin normal kan sayımını yaptıracaksanız her gün de gerekir, bir CRP’yi yaptıracaksanız her gün de gerekebilir, bir enfeksiyon takibinde ama belirli şeylerin, belirli bir mantık silsilesi içinde yapılabilmesini bilimsel verilerle, hastane yönetim kurullarının aldığı kararlarla, bizim değil biz uygulamasının yolunu açtık. Onlar kararlarını aldı bize iletti ve bunlara belirli bir düzen getirmeye çalıştık

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) - Yalnız Sayın Bakan bunlar vardı, yani önceden vardı, yani Hemoglobin A1C’nin üç ayda bir yapılması konusunda bir engel konmuştu.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) - Bu ve benzeri kararlar ben göreve geldikten sonra yenile hastane yönetim kurullarında alındı ve uygulamaya belki alınan kararlar uygulanmıyordu, bilemiyorum biz sistemden, sistemden kapattık, yani hastaya elden hekim yazsa dahi yapılamıyor şu anda.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Ben 2021 yılında ayrılmıştım hastanede. O dönemden önce dahi uygula, yani son zamanlarda 2020’li yıllarda uygulamaya koymuştuk.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) - Bu kararlar hastane yönetim kurulundan yeni alındı, eskide yoktu, vardı tartışmasında değilim, yeni alınan bir kararın ve uygulamanın varlığından tekrar altını çiziyorum.

BAŞKAN – Beş dakika daha süre veriyorum size Sayın Bakan.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) - Eksik kadrolar konusunda bazı eleştiriler oldu, mevsimlikler vesaireler ne olacak? Şimdi öncelikle bir şeyin yerine alternatifini koymadan, mevcudunu devre dışı bırakamazsınız. Dolayısıyla mevsimliklerin belli bir süre daha uzatılması konusunda adım attık ama buna paralel ne yaptık? Yataklının, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden bahsediyorum, yasası Meclisten geçtiği için hemşirelikle ilgili açtığımız sınavda 115 kişi sınavda başarılı oldu, 60 ve üzerinde puan aldı, 115’inin de kamuya istihdam edilebilmesi için biz gerekli girişimi yaptık, Kamu Hizmetleri Komisyonu bize resmi sonucu yenile açıkladı. Dolayısıyla öncesinde adım atmak, ileriye götürmek mümkün değildi ama biz sonuçlar açıklanmadan ilkesel olarak, gerek Personel Dairesi, gerek Maliyeyle bu konuyu istişare ettik. Umarım hem Personel Dairesinden, hem Maliyeden olumlu görüş gelirse 64 yeni, geriye kalanının içeriden, yani 51’inin içeriden olduğu 115 yeni kadro sağlık servislerine hemşireler de dahil olacak. Talebimiz, isteğimiz, hedefimiz bu. Bunun için düğmeye bastık, gerçekleşmemiş bir şeyi gerçekleşti diye anlatamam.

İkincisi; ebelerle ilgili sınav geçmişte yapılmıştı. Fakat Teşkilat Yasasında eksiklikler vardı, biz ebelerle ilgili, sınavı geçen 10 ebenin sağlık servislerine dahil olması için girişimde bulundum, Personel Dairesi onay verdi, Maliye onay verdi, sanırım prosedür olarak şimdi Başbakanlığa gidecek, oradan bize yazacak, biz de Kamu Hizmetleri Komisyonu’na Ekim sonunda yapılan sınavın süresi dolar ve geçersiz olur. Ekim sonu olmadan bu mevcut 10 kadroyu da sağlık servislerine takviye ederek, özellikle kadın doğum servislerinin çalışmasını rahatlatacağız diye düşünüyorum. Ayrıca 18 teknisyen, 37 tekniker talebinde bulunduk, bu servislerin, hastanelerin daha rahat çalışabilmesi için her birimde eksik duyulan teknisyen ve teknikerleri talebini yasaya uygun şekilde bugün taleplerini yaptık.

Bunlar tabii ki bize göre mevcut uygulamadaki ortaya çıkan eksikleri, aksaklıkları önleyebilecek adımlardır. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasasında başlangıçta teşkilat yapısını hızlı bir şekilde düzeltmek için çalışma başlatıldı, Bakanlık nezdinde yapılıyor, ivedi bir şekilde hazırlayıp, buraya göndereceğiz, sizlerin de desteğiyle bunu geçireceğiz diye ümit ederim. Çünkü zaten sizlerin de yaptığı vurgu bu Yasanın çok eski olduğu ve teşkilat yapısının da bugünkü KKTC nüfusuna, sağlık sistemine hizmet edecek noktada yetersiz kaldığıdır. Bunu birlikte çok kısa sürede düzenleyeceğiz. 17 sağlık merkezinin güçlendirilmesi noktasında adımlar atıyoruz, hem hekim olarak, zaten ilaçlarını söyledim, hem de sanırım sayın eski Sağlık Bakanım burada mutlu olacaktır diye düşünürüm. Kendisi bir diş hekimi olduğu için tüm sağlık ocaklarına göreve gelirkenden ziyaret ettiğimde, bulduğum durum tespitlerine uygun endo motor aldık, tüm sağlık ocaklarındaki diş hekimlerine, ayrıca ekstra birkaç sağlık ocağının ortaklaşa kullanabileceği röntgen çekmek için gereken cihazları aldık ve sağlık ocaklarında bir tane de yanlış hatırlamıyorsam kanal tedavisi yapılabiliyordu, biz tüm sağlık ocaklarında artık kanal tedavisinin yapılabileceği imkanları yarattık. Oradaki diş hekimlerine de söyledik, başka eksiğiniz varsa onları da söyleyin, onları da biz size tedarik edeceğiz diye. Dolayısıyla o konuda da, evet sağlık ocaklarını güçlendirmeden Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin dışında kalan hastaneleri güçlendirmeden, sağlığın bütün yükünü merkezdeki hastaneye yükleyerek, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmanın ya da hasta memnuniyetini yukarıya çekmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Bunun için bütün organizasyonları yapmaya çalışıyoruz.

Az önce soruldu Girne Hastanesi, yeni Girne Hastanesi 2024’ün Mart’ında, Nisan’ında bitecek deniyor, müteahhitlerin söylediği. Yarın Sayın Başbakanın başkanlığında yeni Girne Hastanesi’ne bizler gidip yerinde tespitlerde bulunacağız. Bizim için de sizin vurguladığınız gibi bu Hastanenin bitip hizmete girmesi çok önemlidir, sağlıktaki her şey bu çözmez ama Girne bölgesini rahatlatabilecek önemli bir adamdır ve biz hep beraber önce hastaneyi bitireceğiz, sonra bütün donanımlarını mefruşatını sağlayacağız ve o hastaneyi çalıştırabilecek güçlü, dinamik, sağlık kadrolarını tahsis etmek zorundayız. Ancak bunların hepsini bir araya getirdiğimizde verimlilik artacaktır. Tabii ki sağlıkta sistemi çözmek her şeyin başında en önemlisidir.

Lapta Sağlık Ocağı dendi, onunla ilgili…

BAŞKAN – Sayın Bakan yavaş yavaş…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) - Yani isterseniz konuşmam…

BAŞKAN – Yok yani hızlıca cevap vermeniz lazım.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Toparlayalım. Lapta Sağlık Ocağı için Anavatan Türkiye’yle imzalanan protokoller içerisinde bunun yeniden revize edilip, daha verimli bir şekilde çalışması söz konusudur ve ayın 20’si, 21’i, 22’sinde Sayın Fahrettin Koca’nın da davetlisi olarak Türkiye’de olacağız ve bazı temaslar, eylem planları gözden geçirilecek, imzalanan protokollerin akışına bakılacak.

Tabii ki bunların hepsi, tümü yeniden gözden geçirilecek, aşıların tedariki konusunda da atmamız gereken adımlar var. Bunların hepsinin bilincindeyiz, çalışıyoruz.

Pamuklu Hastanesi bizim olmazsa olmaz taleplerimiz arasındadır. Biliyorsunuz eylem planlarında da vardır, biz Pamuklu Hastanesinin bir an önce inşasının kararını üretmek, kararı üretildi adımını atmak düzelteyim, adımını atmak noktasındayız, onu talep ediyoruz. Tabii ki Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi önceliklidir. Geçmiş günleri bana hatırlattığınız için size ayrıca teşekkür ederim Filiz Hanım.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Sığınak Fonundaki paraları buralara harcadık dediniz. Doğrudur, çünkü o dönem ben Milletvekiliydim, o dönem ben Ekonomi, Maliye, Plan, Bütçe Komitesi üyesiydim ve bu Kürsüden Genel Kurulda sığınaktaki Sağlık Fonundaki paranın ancak ve ancak sağlık, hastane ve sağlık servislerinin revizyonu için kullanılabileceği değişiklik önergesini bu Kürsüden ben sundum. O gün iktidarı muhalefeti tüm milletvekilleri buna destek verdi ve oybirliğiyle geçti ve o paranın kaynağı evet oradan başladı filizlenmeye Güzelyurt Hastanesi. Belki başlangıcında katkım oldu, belki bitişinde de katkım olur diye var gücümle çalışıyorum. Doğrudur bölgeye çok büyük bir sağlıkta seviye atlatabilecek bir yatırımdır. Bunu tamamlamak bizim görevimizdir. Güzelyurt Sağlık Ocağına ben gittim, Güzelyurt Hastanesinin inşaatına gittim, bunları tamamını yerinde inceledim. Güzelyurt Sağlık Ocağında akşam 8’e kadar yani 20.00’e kadar olan sürede nöbetçi doktor var, sonrasında yok. Halbuki nüfus çok önemli orada. Bir sözleşmeli hekim kadro talebimiz var, hayata geçtiğinde nöbetlerini Güzelyurt’ta tutması konusunda ön görüşme yaptık. Dolayısıyla nöbet sayısını ek mesai dengelerine de bakarak 20:00’dan 22:00’a ya da hedefimiz 00:00 olabilecekse 00.00’a kadar sağlık ocaklarıyla çünkü ben görüştüm orada, ilk akşam belli saatlere kadar hasta talebi var, zaten gece yarısından sonra herhangi bir ciddi bir; dolayısıyla yapabileceğimiz insan kaynakları ve elimizdeki imkanları maksimumda kullanarak hedefimiz gece yarısına kadar en azından 20:00’daki nöbeti 00:00’a çekebilmektir, bu da büyük bir hizmet sağlayacak diye düşünürüm.

Ben konuşmamı daha da uzatmayayım, yaptığınız katkılar için teşekkür ederim.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) - Bir soru sorabilir miyim?

BAŞKAN – Soruları alacayım, şu uyarıyı yapayım, gün ilerledi, kısa, net olsun cevaplar ve sorular diye ricamdır sadece vekillerden.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Konuşmamda belirtmeyi unutmuştum o yüzden şimdi hatırladım. Biliyorsunuz bağımlı hastalarımızın çok ciddi sorunları var bugünlerde ve her zaman için ama giderek de arttı bu boyutu ve son günlerde yanlış bilgi almamışsam Pembe Köşk ile bir sözleşme yaptınız, bir anlaşma yaptınız galiba, peki biz az önce de bahsettik aslında bu yatırımlara daha çok ağırlık vermemiz gerekir sağlık yönünden ve gerek yurt dışı, gerek yurt içi olan harcamaların da minimuma indirilmesi gerekiyor. Herhalde bu konuda hemfikiriz.

Şeyi soracaktım AMATEM binasıyla ilgili son durum nedir?

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) - Bu soruyu da sorduğun için ayrıca teşekkür ederim, gündeme getirme fırsatı verdin. Şimdi AMATEM bizim bu hizmet alımını ya da yurt içi sevk kapsamında yaptığımız işlemi yaparken ki genel gerekçelerimiz içinde de önceliğimizin AMATEM binasını bitirip devreye sokmak olduğunu söylüyorum. Fakat sadece benim göreve geldiğim dönemde yaşadığımız bazı vakalar var çıkmazlar var. Örneğin bir genç kızımız ileri derecede bağımlı psikotik değişiklikleri oluştu ve intihar eylemi demeyeyim intihara teşebbüs noktasında, biz bunu bir şekliyle yatıramadık. Ben devreye girdim, Barış Ruh Hastanesi'ne yatırdık üç gün sonra taburcu edildi. Hasta intihar noktasında, ailesi tarafından Yakın Doğuya götürüldü, Yakın Doğuda verilen cevap, bu işte bağımlı merkeze gidecek, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, intihar noktasındadır. Başka bir örnek, karı koca amfetamin bağımlısı, artı bir aylık bebekleri var, bunların yatırma noktasında biliyorsunuz Başbakanlığın altında Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri var onların tespitleriyle bizden istedikleri talepler, bir şekliyle sistem içinde bunlara çözüm bulunamadı. Bu örnekleri artırabilirim, bir bağımlı alkol bağımlısı gitti sen alkol bağımlısısın önce bir kes alkolü içmeyi de gel yatıralım seni dendi. Hasta geldi Bakanlığı bastı. Bizim günün sonunda AMATEM’in devreye girene kadar hayat devam ediyor ve devam eden bu hayat içerisinde bağımlılar da bir hastadır bizim için ve bunlar da var, bunların çözümüne ulaşmak için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, sağlık kurulları ve normal hastanenin sağlık kurullarını işbirliğinde uygun gördükleri vakaları oraya gönderme noktasında bir açılımdır yaptığımız ve her anlamda kontrolün bizde olacağı, bir devlet hastanesindeki bir psikiyatristin her hafta giderse eğer hastalarımız onları yerinde muayene edip bizlere rapor sunacağı ve her anlamda fiyat garantisi, sabit fiyat, fiks fiyat, Türk Tabipler Birliği fiyatlarının yüzde 30 altında ve senede üç, dört kez artan Türk Tabipler Birliği fiyatlarının hiçbiri bir yıl boyunca fiyatlara yansıtılmayacağı, tüm tedavilerin, konsültasyonların dahil olduğu bir noktadadır. Son derece avantajlıdır, detayını size anlatırım.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) - Ama şey konusunda hemfikiriz herhalde yani AMATEM binasının bir an önce bitirilmesi konusunda.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Ana hedef, AMATEM binasının bitirilerek hizmete girmesidir ama girene kadar ki aksaklıkları ve ihtiyaçları giderebilmek adına attığımız bir adımdır.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – İnşallah 2024 Bütçesinde AMATEM ile ilgili…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Hep beraber göreceğiz inşallah.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Yalnız Sıla hanımın da bir sorusu vardı Ceyhun beyden sonra.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan, konuşmamda özellikle sormak istediğim soruyu buradan da size yöneltmek istiyorum. Nisan 2022’den itibaren mevsimlik işçi adı altında çalışan çok sayıda genç insanımız var Sağlık Bakanlığı bünyesinde de ve bu gençler bir kısmı üniversite mezunu, masteri olan gençler laboratuvarlarda çalışıyorlar, genetik uzmanı olanlar var, diğer branşlardan var, hemşire olanlar var, ambulans şoförü olanlar var, sekreterya işinde çalışanlar var ve altı ayda bir bu mevsimlik işçi meselesi ulanıp gidiyor. Yani bu gençler biliyorsunuz ki çok da kötü koşullarda çalışıyorlar. Şöyle ki; yasaların aslında bu işi yapan diğer insanlara göre sağladığı şeylere ulaşamıyorlar, nöbet ücreti almıyorlar, tahsisat almıyorlar. Nedir düşünceniz mevsimlik işçilerle alakalı olarak, kaç tane mevsimlik işçi hastanelerimizde çalışıyor?

Hatta bir de özel bir soru, bir kısmının işe gitmediği de söyleniyor, bunun gerçeklik payı var mı?

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) - Öncelikle şöyle söyleyeyim, bizim temel politikamız az önce de konuşmamın içinde bahsetmeye çalıştım bir anda bunları durdurma şansına sahip değiliz, alternatifini sisteme yerini koymadan yapamayız bunu. Dolayısıyla bu süreyi uzatma hedefindeyiz ama buna paralel neler yapıyoruz? Bu mevsimlik işçiler içerisinde yüzlerce hemşire vardı, geçmişte de açılan hemşirelik münhalleri, bugün de açılan hemşirelik münhallerini dikkate alırsanız herkesin sınava girip devlete istihdam olma şansını biz verdik hemşirelik bacağına baktığımızda ve bu sınavda 51 tane içeride var olan ama kadrosuz olan kişiler sınavda başarılı oldular ve bunları sisteme kadrolarıyla entegre edeceğiz. Zaten çalışıyorlardı içeride. Bunun gibi az önce verdiğiniz örnek üzerinden devam etmek isterim. Genetik ve moleküler biyoloji laboratuvarlarda çalışan değerli gençlerimiz var. Bunlarla da ilgili Yataklının geçen yeni yasasından dolayı biz onların da kadrolarının açılması için taleplerde bulunuyoruz. Az önce teknisyenler ve diğer tanımlanan kadrolarda da olan ne varsa sadece hemşire olarak değil, biz bir bir bunların kadrolarını sırayla hepsini yapacağız ama takdir edersiniz ki kamu birbiri içinde dengede giden bir yapıdadır. Bir yıllık kamudaki istihdamın tamamını sağlığa verseniz biz bu açıkları kapatamayız bir anda. Elimizden geldiğince az önce size verdiğim rakam nettir, toplamda 55 tane sadece teknisyen ve tekniker kadrosu, 115 tane hemşire kadrosu, 10 tane ebe kadrosu, genetikçiler için ayrı, kimya laboratuvarı için ayrı, yapılan bir sürü talepler var ve temel amaç, biz sınavları açacağız, hak eden yarışarak bu sınavlara girecek, kazanan hak ederek kazanan Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından ilan edilecek ve sağlık servislerine iki dudak arasında değil, kalıcı iş güvencesini almış, bileğinin gücüyle almış gençleri sağlık servislerine çalışmaya sevk etmek temel hedefimizdir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Şifa Çolakoğlu’nun ve “Eğitimde Önceliğimiz Nedir?” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Tarih:10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10 Ekim 2023 tarihli 4. Birleşiminde, “Eğitimde Önceliğimiz Nedir?” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Şifa ÇOLAKOĞLU

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Çolakoğlu.

ŞİFA ÇOLAKOĞLU (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli Kıbrıs Türk Halkı; tabii ki eğitimdeki sorunlarımız bitmedi, bitmeyecek uzunca bir süre de aynı doğrultuda devam edeceğiz gibi görünüyor. Yılsonu biterken de yine aynı sorunlarla boğuşacağımızı söylemiştik. Nitekim okullar açıldığında yine benzer sorunlarla boğuşarak yeni bir döneme başladık diyemeyeceğim çünkü tam olarak başlayamadık bu sorunlardan dolayı. Şimdi tabii ki geldiğimiz nokta çok üzücü bir nokta, çünkü bir taraftan veliler ayrışıyor, bir tarafta öğretmenler ayrışıyor, bir tarafta Bakanlık ayrışıyor, esasta bizim özellikle Milli Eğitim alanında bir bütün olarak hareket etmemiz gereken bir alanda herkesin memnuniyetinin ancak yüksek olabildiği bir durumda toplumun da mutlu olabileceğinin gerçeği doğrultusunda politikalar gütmemiz gerekiyor ve buna göre uygulamaları ortaya koymamız gerekiyor ama nedendir ki son dönemlerde özellikle yapılmak istenen her şey bir çatışma kültürü içerisinde yapılıyor. Yani belli noktalarda bir uygulamalar yapılacaksa bu uygulamalarla ilgili neyin ne olacağının ilgili taraflarla uzlaşı içerisinde, belli bir bize yakışan kültür çerçevesinde yoğrularak topluma ve öğretmenlere, öğrencilere, velilere sunulması çok büyük önem taşımaktadır esasta. Tabii ki bir uygulama yapılırken ve ortaya konulurken bu uygulamaların sonucunda herkesin mutlu olması, herkesin yapılacak olan uygulamadan memnuniyet getirmesi pek de mümkün değildir. Tabii ki bir taraf mutlu olurken diğer taraf da bundan dolayı sıkıntılar çekecektir ama burada sıkıntıyı esas çeken öğrenciler ve öğrencilerin de eğitiminden sorumlu olan öğretmenler oluyor. Yani bu çatışma kültürü bizim şu andaki mevcut sorunlarımızın hiçbirine bir çözüm üretmiyor. Aksine mevcut sorunlarımızı daha da derinleştiriyor, uçurumları daha da büyütüyor.

Şimdi Kıbrıs Türk toplumu olarak bulunduğumuz yere nasıl geldiğimizi herhalde en iyi bilen kesimlerden bir tanesi de öğretmenlerdir. Kıbrıs Türk toplumunun var olma mücadelesi öğretmenlerin önderliğinde gerçekleşmiştir. Toplum, öğretmen ve okul merkezinde örgütlenerek dilini, dinini, kültürünü öğrenmiş, tarihini unutmamış, kısacası kimliğini koruyarak var olmuş ve bugünlere gelmiştir. Atatürk’ün resimlerinin duvardan indirildiği, bayrağın yasak olduğu, belli noktalarda kısıtlamalar getirildiği dönemlerde öğretmenler “Tarımsal Faaliyetler” adı altında, “Başka Etkinlikler” adı altında Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere taşınmasına önderlik etmiş bir kesimdir. Esasta öğretmenler önderlik ettiği kesimleri, noktaları unutmuş değildir. Aksine çağdaş, laik eğitime sıkı sıkıya hala daha bağlı olmaları ve bugün önceliklerimiz nedir? Sorusuna da cevap olacak noktalardaki çıkışlarının da bir nedeni budur. Tabii ki yapılan protokollerde özellikle 2022 Nisan ayında imzalanan protokolde hep ortak kültüre ve yapılan çalışmaların da bu ortak kültürün daha fazla geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ortak paydanın artırılması önemsenerek protokolde belli maddeler vardır. Tabii detaylarına girmeyeceğim ben. Kadının toplumdaki yaşantısına, aile gelenekleri, görenekleri vesaire, bunların hepsi esasta çok ciddi bir toplum mühendisliği çalışmasıdır. Ortak kültür, ortak değerlerden öte, önemli olan buradaki Kıbrıs Türk halkının değerleridir. Bu değerlerin üzerine ancak bir şeyleri siz ortak kültür nezdinde birleştirebilirsiniz. Ortak kültürü geliştireceksiniz diye Kıbrıs Türk halkının kendi öz değerlerinden, kendi öz kültüründen, kendi geleneklerinden uzaklaşmasını bekleyemezsiniz, böyle bir şeye de zaten gücünüz yetmeyecektir. Öğretmenin bir noktada daha fazla tepkisel olması ve özellikle laik ve çağdaş eğitime sahip çıkmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi budur, çünkü öğretmen ciddi bir toplum mühendisliği yapıldığının çok farkındadır. Bu kadar zorluklar içerisinde, bu kadar eksiklikler içerisinde, bu kadar altyapı sorunları olduğu bir dönemde takdir edersiniz ve Mağusa’daki pek çok okulda da depremden sonra gelişen durumda pek çok okulumuzun çok ciddi eksiklikleri vardır. Tabii ki Bakanlık, Bakanlık yetkilileri, okul idarecileri, öğretmenler bu eksiklikleri mümkün olduğunca hissedilmemesi veya en aza indirilmesi konusunda çok ciddi bir emek harcamaktadırlar, ancak bu emek yine de var olan gerçeği değiştirmemektedir. Bizim Mağusa’da eğitim alanındaki önceliğimiz nedir? Bizim Mağusa’da eğitim alanındaki önceliğimiz, kalabalık sınıfların azaltılması, güvenli okul ortamlarının oluşturulması, çocuklarımızın güvenli binalarda ve güvenli ortamlarda eğitim alması ve aynı zamanda geleceğe daha bir ümitle bakmasıdır. İhtiyaç denildi Mağusa İlahiyat Koleji için. Bu bir talepti denildi. Peki, sıraladığımız bu kadar şey, onca şey, belki de alt alta getirirsek yüzlerce şey bir ihtiyaç değil mi? Bunlar sizlerin önceliği değil mi? Peki sormak istiyorum ben buradan. Bu önceliği veya bu ihtiyacı neye göre tespit ettiniz? Yani ben merak ediyorum mesela, neden Mağusa’da bir öncelik ihtiyaç Fen Lisesi değil de İlahiyat Kolejidir? Bunun bir kamuoyu yoklamasını yaptınız mı? Herhangi bir araştırması yapıldı mı? Öğrenciler, veliler arasında bu ihtiyacın ne olduğuyla ilgili herhangi bir yoklama yapıldı mı? Bütçede biz bir pay ayırmayacağız, bu bir hibe olacak denildi. Aynen külliye gibi bir hibe olacak denildi. Peki, ev sahibinin benim ihtiyacım budur deme durumu hiç mi yok. Ben evime önce bunu istemiyorum, benim ihtiyacım başka şeylerdir deme hakkı yok mu? Peki biz bunları diyemeyeceksek neyi diyeceğiz? Bizler şu anda Mağusa’daki öğrencilere, velilere bu durumdayken, altyapıda bu kadar sorunlar varken, sorunlar dağ gibi yığılmışken biz Mağusa’daki vatandaşımıza, ama bizim önceliğimiz İlahiyat Kolejidir ve bu yönde yatırım yapılmasıdırı nasıl açıklayabileceğiz?! Ben açıklayamıyorum. Esasta açıklıyorum ama açıklayamıyorum. Neden açıklayamıyorum? Çünkü kendimizin, kendi isteklerimizin, kendi ihtiyaçlarımızın öncelik sırasına konulmamasından dolayı maalesef kendimizi bir noktada aciz hissediyoruz. Çaresiz hissediyoruz ve bu çaresizliği de genelde belki şu anda Mağusa’ya ama ülkeye de yayan maalesef sizlersiniz. Çünkü bizim ihtiyaçlarımızın ne olduğuna dair söz dahi söyleyemiyoruz biz. Peki neyi söylemeliyiz? Ne kaldı bizim elimizde tutunabileceğimiz veya kendimizi var edebileceğimizi düşündüğümüz şeyler neler kaldı? Neler kaldıysa işte öğretmen de, veli de, toplum da bunlara sarılıyor. Çünkü bizim ihtiyacımız öncelikli olarak Mağusa’da bir İlahiyat Koleji değildir. Mağusa Türk Maarif Kolejini ziyarete gittik. Orda çocuklar yanımıza geldiler ve bize şunu sordular. “Sizin göreviniz ne?” Dedim ki milletvekiliyim. “Depremden sonra Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar bizim okulumuza geldi” dediler “ve bize okulumuza bir kapalı spor salonu yapılacağı sözünü verdiler” dediler. “Hatta adamlar da geldiler, bir hayli birileri de geldi yer tespiti de, bir şeyler yaptılar, ölçtüler biçtiler gittiler” dediler. “Ne oldu bizim o kapalı spor salonu?” diye sordu çocuklar. Dedim ki soracağım ne olduğunu. Soruyorum, ne oldu? “Çünkü madem ki siz bir milletvekilisiniz” dediler, “lütfen bunu sorun. Çünkü bize geldiler ve burada söz verdiler.” Peki bunlar var iken, verilen bir hayli sözler var iken, öncelikler, ihtiyaçlar var iken neden bizim önceliğimiz bu? Okulların etrafını gezin, pek çok okulda, ülke genelindeki pek çok okulda çocukların okul çıkışında bekleyebilecekleri kapalı otobüs durakları yok. Çocuklar otobüslerini beklerken yağmur yağıyorsa hepsi subba sucuk olarak otobüslerine binip evlerine gidiyorlar. Olanlar da yeterli değil. Neden? Çünkü okul sayıları, sınıf sayıları çok kalabalık. Bakın, Canbulat Ortaokulunda sınıf sayıları 28 ile 38 arasında değişiyor. Peki, Çanakkale Ortaokulunda durum ne? Çanakkale Ortaokulunda ise 33 ile 40 sayıları arasında değişiyor sınıf sayıları ve bu sayılar her geçen gün artıyor. Her geçen gün kayıt alıyorlar. Peki, ben soruyorum. Bizim Mağusa’da öncelik ihtiyacımız İlahiyat Koleji mi yoksa bir ortaokul mu? Önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor, çünkü bu noktadan sonra Sevgili Nazım Hocam maalesef ne sizin, ne ondan sonra gittiğimizde de bizim, “Siz geliyorsunuz bizlerle konuşuyorsunuz ediyorsunuz ama aha sonuçta olan budur” diye bütün herkes bize isyan ediyor. Bu isyana hepimizin kulak vermesi gerekiyor ama en başta da sizlerin. Bunu tüm samimiyetimle ve içtenliğimle söylüyorum, siz öğretmenlikten gelen bir kişisiniz, mesleğiniz bu, esas eğitim alanınız bu ve esasta öğretmenlerin de neleri yaptığını, yapabileceğini, başarabileceğini çok iyi bilenlerden birisiniz. Tabii ki her meslekte olduğu gibi o mesleğin içerisinde de çürükler vardır. Bunu da ayıklamak yine Bakanlığın görevidir yapılacak olan denetimlerle. Ben işini yapmayan, bu ülkeyi sevmeyen ve bu ülkeyi sevmeyip de gerektiği yerlerde sağlıkta, eğitimde, kamuda görevini yapmayan her kişi benim nazarımda itibarsızdır. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden herkesin önce kendi yaptığı mesleğe saygı duyarak işini yapması gerekiyor. Öğretmen de yapmıyorsa onunla ilgili yapmanız gereken bellidir. Ama onu yapacaksınız diye mesleğini yapan, özveriyle gününü, gecesini öğrencilerine adayan, her anlamda yanlarında bulunan öğretmenleri de karşınıza alıyorsunuz ve öğretmen kendini çok değersiz ve itibarsızlaştırılmış hissediyor, yalnızlaştırılmış hissediyor. Bugün gittiğimiz okulların hepsinde öğretmenlerimiz bize, “Biz laik ve çağdaş eğitimden yanayız” diyorlar. Israrla bunu dile getirmelerinin bir nedeni var. Çünkü endişe duyuyorlar. Çünkü haklı gerekçeleri var. Çünkü yaşananlar var, çünkü gerçeklerimiz var. Bu gerçeklerimizin ışığında en başta sizlere düşen görev, tamam protokoller yapıldı, imzalandı, siz de gereğini yerine getiriyorsunuz. İşte din hizmetlerinin kurumsal bir çerçevede tek çatı altında devlet tüzel kişiliği içerisinde daha etkin bir biçimde verilmesi sağlanacaktır gibi maddeler ve bunların devamında yer alan pek çok maddeler gibi ciddi anlamda bir toplum mühendisliğine soyunuluyor. Bu çok ciddi ve çok tehlikeli bir noktadır ve Kıbrıs Türk halkı da bu tehlikeli noktanın eşiğin gayet bilincindedir. O yüzdendir ki elinde ne kaldıysa sıkı sıkıya sahip çıkmaya çalışıyor. O yüzdendir ki bu çaba bu kadar belki agresif bir şekilde devam ediyor. O yüzden benim sizlerden ricam, bu sese daha fazla kulak vermeniz ve belli noktalarda gereğini yapmanızdır. En azından şunu bekliyordum ben sizden; Mağusa’ya bir İlahiyat Koleji açılacak, önceliğimiz bu hibe olacak. Bütçede para yok, biz ayırmadık, bizden çıkmayacak. Yahu bu kadar sorunların yaşandığı bir dönemde yani ben bu açıklamayı bir Kıbrıs Türk’ü olarak bir zül addediyorum kendime. Ben şunu bekliyorum Nazım Hocamdan çıksın desin ki, teşekkür ederiz bu olabilir belki sonrasında olacaktır, yapılacaksa da yapılır ama bizim önceliğimiz bu değildir, bizim önceliğimiz şu anda bu değildir. Yapmak istediklerimiz vardır. Siz bizler bizlere bunun için katkı koyun demenizi bekliyordum. Ama görünen o ki beklemeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Fazilet Özdenefe’ye devreder)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Çolakoğlu. Buyurun Sayın Bakan.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Şifa Hanıma teşekkür ederim. Ancak altını çizeyim. Bu ülkede laik ve Atatürkçü olan sadece öğretmenler değildir. Öğretmenlik mesleğinden gelenler de KKTC vatandaşı olan herkes Atatürkçü ve laiktir ve bu topraklardaki insanlar burada doğup büyüyenlerin tümü Atatürkçü ve laiktir. Ben Nazım Çavuşoğlu olarak da Atatürkçü ve laikim ve bu konuda her türlü mücadelede de bugüne kadar vardım, bundan sonra da var olacağım. Dolayısıyla birilerinin Atatürkçülüğü ve laikliğim sahibi, diğerleri de bunların düşmanı gibi algı yaratmak asla doğru değildir. Öğretmenler tabii ki nesilleri yetiştirdiği için zaten bizim eğitim sistemimiz Atatürkçü ve laik bir sistemdir. Dolayısıyla okullarımızdan geçen her öğrenci de Atatürkçü ve laik olur. Dolayısıyla sadece öğretmenler Atatürkçü laiktir, siyasetçiler Atatürk’ün ve laikliğin düşmanıdır diye bir algı kimse yaratmasın. Ben öğretmenlikten gelen biri olarak benim asıl mesleğim o. Halen daha birçok insan bana Nazım Hoca der sizin gibi sağ olun. Atatürkçü ve laikim. Ve bunun dışında da hiçbir faaliyetim ve çalışmam olmaz olamaz. Ama ülkede talep edilen bazı ihtiyaçları gerek reform çalışmaları, gerekse okul türünün ki İlahiyat Kolejini biliyorsunuz ki Özkan Bey açmıştı zamanında da onu da biliyorsunuz. Şimdi ikinci bir kolej yapılıyor diye burada bizim Atatürk düşmanı laik düşmanı kimse gösteremez öncelikle. Zaten buna müsaademiz yok, zaten bizim yaşantımız da buna uymaz. Yani Atatürkçünün laikliğin dışında bir yaşantımız da yok, çok şükür. O yüzden bu öğretmen arkadaşlarımın itibarsızlaştırılmasıyla ilgili söylemleri asla kabul etmem. Ben öğretmenlerin yıllar içerisinde toplumdaki bazı tartışmalardan pandemiyle birlikte tekrar tavan yaptığı haklı olarak tavan yaptığını bilen ve bunu yüzlerce kez, binlerce kez söyleyen biriyim. Bütün tartışmalarımızda da hiçbir zaman öğretmene ben laf etmedim, hep öğretmenin özverileriyle dün ifade ettiğiniz gibi milli mücadele döneminde de, bugün de, yarın da öğretmenle birlikte yürüyebileceğimizi ve geleceğe şekillendirebileceğimizi söyleyen biriyim. Bundan da imtina etmem, çekinmem de. Öğretmenin haklı gururunu onlara söylemekten, öğretmeni takdir etmekten çekinmem de. Öğretmenleri asla da yalnız bırakmam, bu tarihte de bellidir. Benim görev yaptığım, gerek öğretmen olarak görev yaptığım dönemde, gerekse siyasetçi olarak görev yaptığım dönemde, gerekse bakan olarak görev yaptığım dönemlerde hiçbir koşulda öğretmeni yalnız bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağım. Öğretmenlerin sorunları olduğunda da farklı bir şekilde öğretmenin nasıl yanında durduğumu tüm kamuoyu bilir, bilmesi gereken herkes de bilir. Bundan da tavizim olmaz. Yani sendika başkanı veyahut da sözcüleri üç benim aleyhime maksadını aşan sözler söyledi diye ben öğretmenleri sadece sendika başkanlarının temsil ettiğini düşünerek bakış açımı ona yönelik yapmam. Öğretmenler benim meslektaşımdır ve arkadaşımdırlar ve öğretmene büyük saygı duymaya devam edeceğim. Ama az önceki başka bir konuşmacının konuşmasında cevabi konuşmamda sendika sözcülerine cevap vermem, öğretmenlerin alınganlık yapmasına vesile olacak sözler kullanmama rağmen bu şekilde bir algı oluşursa bu algıyı lütfen düzeltsinler. Çünkü zaten bu maksadı sendika sözcüleri yaratıyor ve bin bir türlü yalanla yaratıyorlar. Örneğin geçen yıl öğretmenlerin haklarını budayacağımı yüzde 25 daha fazla onları çalıştıracağımı söyleyen sendika sözcüleri şimdi der derler ki eğer biz bu beş güne geçersek yarın size 25 saat yaparlar. 20 saatten 25 saate çıkarırlar ve öğretmeni bu şekilde algı oluşturup inandırmaya çalışırlar. Ben buradan söylüyorum. Bizim Öğretmenler Yasasında da yaptığımız tek bir düzenleme var arkadaşlar. Öğretmenler Yasasındaki görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi noktasındaki esnekliği yükümlülük haline getirdik. Çünkü siz de bilirsiniz ki 15 saate girmesi gerekenin bakınız ben öğretmenim ve müdür muavinliği de yaptım ve yıllarca yaptım. İki saat müzik dersiyle iki sene okula giden öğretmenle de yan yana çalıştım ve sendikal birliktelik adı altında, sendikal hak adı altında bir okuldan bir okula gönderemedi bu Devlet. İki saat dersle ha! Bu mu vicdan?! Bizim yaptığımız nedir şimdi? Diyoruz ki bu ülkenin bir ekonomik geliri var, bu ülkenin iş kolları var, bu ülkenin meslekleri var ve bu ülkenin kaynaklarından elde edilen gelirin görev gereği bir karşılığı var. Yani eğer öğretmensen sen branş öğretmeniysen 20 saate girmek zorundasın. Sınıf öğretmeniysen 25 saate girmek zorundasın, okul öncesi öğretmeniysen 25 saate girmen gerekiyor. Eğer devlet bir gün ihtiyaç duyarsa da sen daha fazla derse girmen gerekir, Gümrükte olduğu gibi, sağlıkta olduğu gibi ne yapar? Ek mesai yapar. Angarya çalıştıramaz seni. Bunun dışında bir konuşmam yoktur benim. Ama ülkemizde yıllarca hükümetlerin, siyasetin ilgisizliğinden elde edilen alışkanlıkların bir hak olduğu noktasındaki savunma doğru bir savunma değildir. Örneğin ben 2010 yılında yine bu görevi yaparken ben dedim ki özel derse karşı değilim ama özel dersi devlette çalışmayanlar verecek. Ben dershaneciliğe karşı değilim ama dershane öğretmeni devlette çalışmayan olacak. Yani öğretmen gidip tahtaya telefon numarasını yazamaz. Ders verdiği öğrenciye bir de evde özel ders veremez veyahut da ortak soru sorduğu öğrencilere farklı sınıflarda olsa bile ders veremez dedim. Yani istismarını önlemeye çalıştım. Bunun dışında bir şey yaptığım yok. Demedim o zaman da ama eylemler oldu, tantanalar oldu. Neden? Çünkü bazı kişiler genellemiyorum, bazı kişiler bu konularda iyi bir rant elde ediyor ve bu rantı korumanın anahtarını da öğretmenleri bu şekilde yanlış yönlendirerek, yanlış algı yaratarak sendika üstünden koruyor. Sendika bugün eğitim gailesiyle değil, belli sayıda bu işlerden elde ettiği geliri koruyabilmek adına, sendikacılık adına özverili öğretmenleri de kullanıyorlar. Öğretmeni kullanan ben değilim. Ben değilim. Sendika kullanıyor seçim gailesiyle ve sendikaya hakim belli bir zümre öğretmenlik mesleğinin itibarı, okulların sıvası, ne bileyim neyin durağı, çocukların kaldırımda yemek yemesi gerekçeleriyle gerekçeleriyle bir algı oluşturuluyor ve bu algıda gerçeklik yok. Yani...

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan...

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Bir tamamlayayım konuşmamı, soruları alırım. Yani burada geçen sene Öğretmenler Yasasının temel değişikliği neydi? Birçok öğretmen, (a) (b) öğretmen tartışması yaparken ben dedim ki kıdemlenen öğretmeni okulda tutmamız gerekiyor ve bu kıdemli öğretmenlerin ders verme 30 senelik bir öğretmenin ders verme enerjisiyle, yeni gelen öğretmenin enerjisi farklıdır ama onun da tecrübesi kıymetlidir, yeni gelenin de enerjisi kıymetlidir ve bu anlamda birçok öğretmen (a) (b) öğretmene karşı olmasına rağmen ben dedim ki (a) (b) gereklidir ama benim yaptığım düzenlemede (a) öğretmensin, 15 saate girmen gerekiyor girmeni istedim. Çünkü sekiz, on saate giriliyordu. Daha düşük saatlere gerilen branşlar da vardır. (B) öğretmensin 18 saate gir dedim. Yeni öğretmensin 20’ye gir, ilkokullarda 25 olayını denkleştirdik, bunun dışında bir şey yapmadık. Hizmet içi kurslara katılım yoktu, dünyada yok böyle bir şey. Devlet bakanlık hizmet içi kurs düzenler öğretmen gelmez. 4 Bin 700, 4 Bin 800 öğretmeni olan bir Bakanlığın 500 tane öğretmeni katılıyorsa hizmet içi kurslara tabii ki devlet buna bir tedbir almak zorunda. Ne yaptık? Dedik ki hizmet içi kurslara katılmak zorunludur, eğer mazeret izni kullanacaksan, hastaysan hastalık raporu alacaksan tabii ki bu hakların baki, yaptığımız bu. Bunun dışında bir şey yapmadık. Bu Kürsüden eylemlerde, televizyonlarda yüz yüze olduğumuzda gayri resmi görüştüğümüzde dedim ki arkadaşlar bu Yasa da buraya Meclisin önüne geldiklerinde de bu Yasa da karşı olduğunuz maddeyi bana söyleyiniz gereğini yapacağım. Bak bugün oldu, bak bugün dahi bu Yasada yaptığımız değişikliğe bağlı olarak, burasına karşıyız diyen ne bir öğretmen, ne bir sendikacı, ne bir yönetim kurulu üyesi yoktur. Neden? Çünkü gerçekten yasadaki yaptığımız değişiklikler bir bahaneydi. Asıl burada söylenmeyen gerekçe arkadaşlar tamamen ve tamamen tam gün eğitimle ilgili ortaya koyduğumuz kararlı duruştur. Burada benim birçok çevrem vardır öğretmen çevrem ve gerçekten de sosyal çevrem öğretmen kökenlidir ve burada Bekir Paşa Lisesine gittim ilkokulların açıldığı gün, eylem vardı o gün, ilk açıldığı gün eylem vardı. İskele TMK'ya gittim ve oraya gittim. 100 tane 100 küsur öğretmenle orada eylemdeki öğretmenlerle sohbet ettim ve orada ortaya çıkan olay yine eylem gerekçesi kalabalık sınıflar, yabancı öğrenciler, depremle ilgili konular hepsi vardı. Vardı ama asıl mesele tam günün beş gün hedefiyle yola çıkılmasıydı. Bunu orada söylüyorlardı. O yüzden sevgili meslektaşım Şifa Hanım burada gerçekten birçok şikayetler yapılabilir ama bu tam gün eğitim konusunda sabahleyin yine söyledim, 30 yıldır partilerimizin seçim manifestolarında, hükümetlerimizin hükümet programlarında hep vardır. Samimi değilseydik diyeceğin bir şey yoktur. Ama şu anda inanın ki sabahleyin yine söyledim. Biz risk alarak, hem şahıs olarak, hem parti olarak, hem hükümet olarak, risk alarak bu ülkede bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Biz bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi, işte x okulun önünde otobüs durağı, kapalı otobüs durağı yok. Ya benim bildiğim bir tane otobüs durağı sökmedim ben. Yapmış olabilirim ama sökmedim, yani bir tane bile eksiltmedim. Yani bu çocuklar bu kadar zamandır beş gün ve bir gün de öğleden sonra birçok okulda okula gidip gelirlerdi, okula gidip gelirlerdi aynı durakla, aynı okulla, aynı metrekareyle. Biz şu anda en azından kalabalık sınıfları azaltmaya çalışıyoruz, can güvenliği noktasında hummalı bir çalışma var beğenilse de, beğenilmese de. İnşaat Mühendisleri Odası bu işe 70 tane mühendisle büyük bir kafa yoruyor, büyük bir emek harcıyorlar. Her ne kadar da projelerimiz henüz bizim elimize yeterince ulaşmasa bile insanlar emek sarf ediyor. Biz ilk nazarda, can güvenliğiyle ilgili endişe duyduğumuz sınıfları mühendislerin yönlendirmesiyle ilgili boşalttık, döndük öğretmenler odası boşalttık, tuvaletler boşalttık, sınıflar boşalttık, kalabalık olan okullarda sınıftaki öğrenci sayısını azaltmak adına ek prefabrikler yaptık. Bunların iklimlendirmesi mevcut okullarımızdaki sınıflardan daha iyidir. İddiayla söylüyorum. Geçici bir dönem olmasına rağmen elimizden geldiğince hiçbir altyapıda tasarruf diye bir düşüncemiz olmadı. Sunabileceğimizin en iyisini sunmaya çalışıyoruz.

Mağusa’nın ihtiyacına gelince, Mağusa’nın eğer ki bu deprem felaketi olmamış olsaydı Namık Kemal normal yaşantısına devam eder pozisyonda olmuş olsaydı Yonpaş’ı zaten biz kendimizle konuşuyorduk çok programlı bir okula çevireceğiz. Yani içinde Anadolu lisesi, fen lisesi çok programlı bir yapıya dönüştürmeyi düşünüyorduk ve oranın çekeceği öğrenci ve çeşitlilikle hem çeşitlilik anlamında, hem de çekeceği öğrenciyle okulu rahatlatacaktık. Siz de ziyaret ettiğinizi orayı görüyorsunuz, biliyorsunuz Namık Kemal’de bin iki yüz civarı öğrenci ve ciddi bir sayıda ve biz Yonpaş’a öğrencileri alınca onlar sınıf sayılarını da düşürebilmek adına 16 sınıf, yani sınıf artı laboratuvara 25 tane daha ekledik. İhtiyaç olursa ki onlar da atölyeye çevirdi oranın Müdürü. O tekke tarafı denilen altı sınıfı da atölyeye çevirdiler. Yani 41, 47 sınıflık bir ortama ulaştık. Oysa geçen sene toplamı 39’du. Yani bu kadar da rahatlama ve çeşitleme yaptık. Burada Mağusa okul istiyor mu? Evet. Belki çok daha büyük bir meslek lisesi isteyecek, belki bir ortaokul daha isteyecek ama Yonpaş’ı ikinci bloğu yapıldığı zaman ve biz orayı karma yapmamız halinde iki ortaokul da rahatlayacak. Bunu biliyorum.

İlahiyat meselesine gelince; İlahiyat Koleji önceliği miydi diye ifade ettiğinizde bilmenizi isterim ki burada arkadaşımızdır Sunat Atun Bey üç yıl oldu neredeyse oradaki arazi bu maksatla bağışlamıştır. Ve buraya Lefkoşa'da sabah da söyledim bin 400’e varan, bin 400 sayısına varan bir öğrenci sayısı oluştu. Nasıl ki Namık Kemal’de, Kolej’de öğrenci sayımız ve sınıflar kalabalıklaştığında bir alternatif ararız bu maksatla hibe ettiği araziye bağlı olarak, bu şartla hibe etti çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti de böyle bir ihtiyacı gördüğünden oraya hibe bir okul yapıyor. Ve o okul da Mağusa’daki bu kalabalık sınıfların seyrelmesine mutlaka katkı yapacak, mutlaka katkı yapacaktır. O yüzden İlahiyatı, ilahiyat bizim okul türlerimizden biridir. Çıraklık eğitim merkezi. Bak geçen gün ne yaptık? Mağusa’ya Mağusa Belediyesiyle birlikte Çıraklık Eğitim Merkezi açık. Niçin? Bir ihtiyaçtı. Meslek Lisemiz var, Kolejlerimiz var, Ticaret Lisemiz var, her şey klasik lisemiz var her şeyimiz var. Çok programlı bir lisemiz de inşallah arkadan geliyor ve bu şekilde okul türlerimizi Mağusa ilçesinde de tamamlamış olacağız ve orada bir rahatlama gelecek.

Dolayısıyla Şifa Hanım, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuda herkes bize inansın, samimiyetimize de inansın ve burada bu dönüşüm her zaman sancılıdır. Ben demiyorum ki uluslararası standartlara ulaştık ama ulaşmak için yola çıktık. Bunu biliyorum ve gerek deprem tedirginliği, gerekse tam zamanlı eğitimin ihtiyaç duyduğu altyapı böylelikle Deprem Yasasıyla oluşan fonla, hibelerle, yardımlarla gelecek ve çok gerçekçi ifade ediyorum. İki sene, bilemediğiniz en fazla üç sene içerisinde spor sahalarıyla, kapalı spor salonlarıyla, belki havuzlarıyla bir hedefe doğru çıktık. Bu vesileyle Mağusa TMK’daki kapalı spor salonu konusunu öğrenciler de buradan duysun. Arkadaşlar doğrudur, ben de dahil Hükümeti temsil eden oraya gittim, Başbakan gitti, Cumhurbaşkanı gitti ve hepimiz orada bir kapalı spor salonu Şampiyon Melekleri adına verdik, sözünü verdik. Ve bu söz verilen yerine getirilmesi gereken en ucuz sözdür. Çünkü orada sadece bir salon isteniyordu ama bildiğiniz gibi Mağusa Belediyesi'nin fedakarlığıyla bir arazi aldık sosyal konutların yanında yirmi üç dönüm ve şu anda Milli Eğitim Bakanlığına geçmiş durumdadır arazi ve oradaki eksiği hiç olmayacak. Her şeyin mükemmel olmasını istediğimiz çok güzel bir Kolej yapılıyor Şampiyon Meleklerle birlikte ve Şampiyon Melekler Derneğin, inşallah ileride de vakfa dönecek onlar, orada çok sağlam bir de spor kompleksi düşünüyoruz ve spor kompleksinin adı işte Mağusa TMK’da olacak olan isim olacak. Ve oraya da Kolej taşınınca Mağusa TMK'nın geleceğiyle ilgili karar o gün verilecek. Çünkü biz Namık Kemal normal hayatına geçince. Yonpaş gerçek projedeki ölçeğine ulaşınca İlahiyat Koleji yapılacak, büyük bir Kolej yapılacak orada Mağusa TMK ne olacak? Belki meslek lisesi olur, belki yeni bir ortaokul olur. Ne olacak onu, belki o binalar projelerde bir kısmı güçlendirilir, belki bir kısmı ortadan kaldırılır bilemem. Projelerin de gelmesini bekliyoruz. Ona o gün bir yapacaksak ama verilen sözü Hükümet yeni Kolejde tutacak. Ben Dernekle de sürekli görüşüyorum hatta Derneğe de söyledim. Dedim arkadaşlar bir kısmınız da bu okulda görev yapar ve bu okulda bizim sözümüzü tutmadığımızla ilgili bazı sözler söyleniyor. Sizin böyle bir üzüntünüz mü var? Siz böyle bir bilgiyi niye düzeltmiyorsunuz? Hayır dediler biz biliyoruz, biz yeni salonu basket sahasıyla, voleybol sahasıyla belki havuzuyla okul sonrası da tüm halka hizmet edebilecek bir spor kompleksi yapacağız. Biz projeyi de konuştuk orada. Unit unit olacak, hepsi birbirinden bağımsız olacak. Okul saatinde okul kullanacak, okuldan sonra da hedefimiz Şampiyon Melekler Vakfının işletmeciliğinde de halka hizmet etmesidir. Çok büyük projeler düşünüyoruz. O yüzden siz de bu çocuklarımıza ve TMK öğrencilerine ve Mağusa halkına bir dedikodu da şu var Namık Kemal Lisesinin İlahiyat Kolejine döneceğiyle ilgili bir yalan haber da birileri yayıyor belli ki. Asla böyle bir şey yoktur. Namık Kemal Lisesini de bizim mühendise söylediğimiz bir şey var hiçbir masraftan kaçınmayacaksınız çünkü bilirsiniz belli bir rantabıllık olmadığı zaman binanın yıkılıp yeniden yapılması var. Burada tarihi bir doku var. Mağusalıların anıları var ve burayı kendi evleri gibi görüyorlar. Biz ne kadar masraf gerekiyorsa buraya yapacağız ama dokuyu koruyacağız dedik. Ve inşallah gelecek yıl öğrenciler Namık Kemal Lisesinde eğitim öğretim hayatına devam edecek. Yonpaş bizim düşündüğümüz çok programlı bir liseye dönüşmesini hep birlikte değerlendireceğiz. Öyle bir hedefimiz var ve ikinci bloğunun da yapılmasıyla birlikte gerçek ölçeğine ulaşacak ve Mağusa'da bu okul meseleleri Kolej hızlıca yapılacak, İlahiyat Koleji hibe edenler tarafından yapılacak ve Mağusa’da okul altyapısıyla ilgili iyileştirmeler bize kalacak. Neymiş bunlar? Sahalar, spor, kapalı spor salonları onlar kalacak ama önce çocukların kalabalık olmayan sınıflarda eğitim alma şansını onlara vermemiz gerekiyor. Devamında da altyapıları güçlendireceğiz. O yüzden tüm Mağusa halkı, tüm KKTC halkı rahat olsun, Atatürkçü ve laik bir toplumun bir ferdiyiz bundan da tavizimiz yoktur. Hiç kimse kimsenin önüne geçerek daha çok Atatürkçü, daha çok laik gibi bir anlayışta bu yolları yürümesin. Çünkü biz kendimizden eminiz. Bunun hilafına hiçbir iş yapmayız. Buna da müsaade etmeyiz ama İlahiyat Kolejinin açılması Atatürkçülükten vazgeçtik, laiklikten vazgeçtik anlamına asla gelmez. Bunun da altını çizeyim.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) – Sayın Bakan öncelikle sizi bu sendika düşmanlığından vazgeçmeye çağırmak isterim. Bir kere etik de değil…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ezber de yapmayalım. Benim düşmanlığım yok çünkü.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Var. Sendikalar burada değil etik olarak size cevap veremezler. Sendikaların hataları yanlışları olabilir ama sanki sendikaları konuştuğumuz vakit…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Ortaeğitimden bahsediyorum tabii ki. Asıl içinden çıktığım sendikadan.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Sanki siz Milli Eğitim Bakanı değilsiniz, kaç senedir bilmem kaç senedir unuttum da muhalefetteymiş gibi sendikaya muhalefet yaparsınız. Halbuki siz…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Yok öyle bir şey.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Mademki özel dersi engelleyecektiniz buyurun engelleyin.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Engelleyeceğim ilerde. Şimdi değil.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Niçin ilerde?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Çünkü şu anda çok işim var zaten. Sıra ile.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Okey. Yani öyle bir anlatıyorsunuz sendikalarla ilgili bu sözlerinizi bence bir daha değerlendirin, bakış açınızı da.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - İstersen bana cevap vereyim de sorun varsa devamında alalım ki tam anlaşılsın.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Örgütlü toplum, demokratik toplum isteriz biz değil mi?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – E, ben de öyle istiyorum.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Hiç öyle konuşmuyorsunuz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ben yedi sene sendikanın temsilciliğini yaptım. Milletvekili olacağım güne kadar da üyesiydim. Biz burada görev aldıktan sonra sendika yönetimi ayrılmamızı istediği için sendikadan ayrıldık. Benim eşim halen daha sendikanın üyesidir. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Bunun bir anlamı vardır yani herhalde ve ben 21 senedir siyasetteyim defalarca Milli Eğitim Bakanlığı yaptım, defalarca eleştiri oldu ama şöyle söylüyorsunuz ya sendikalar burada değil diyorsunuz ya! E, sendikalar benim olmadığım yerde zaten maksadını aşan eleştirileri yapıyorlar. Geliyorlar…

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Siz mikrofona yakınsınız istediğiniz vakit konuşursunuz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Yok bir cümle de ifade edeyim. Milli Eğitim Bakanlığının önüne geldiklerinde de beni aşağıya çağırıp, aşağıya indiğimde benim onlara hitap etmeme, konuşmama da razı gelmiyorlar. Onlar Eğitim Bakanlığı düşmanı mı? Ben asla sendika düşmanı olmadım. Sendikacılığı da bu ülkede en çok destekleyenlerden biriyim ve desteklemeye de devam edeceğim ama sendikacılığı desteklerim diye yanlış söylemlere razı olacağım veyahut da yanlış söylemlere cevap vermeyeceğim diye bir şey yok. Ben şunu ifade ediyorum; şu anda sendika yönetimi, ortaeğitim sendika yönetiminden bahsederim ki tutumları yanlıştır, çocukların eğitim haklarıyla ilgili yarattıkları zaafiyet eğitim sendikası vizyonuyla örtüşmediğini söylüyorum. Mücadelelerini yapabilirler ve bu mücadeleyi de Öğretmenler Yasasındaki değişiklikten başlattılar. Varsa halen daha bir maddeleri o değişiklikten şikayet ettikleri bana söyleyemediler, televizyonda söylemediler. Belki size söylerler. Buyursunlar size söylesinler. Benim sendika düşmanlığım asla olamaz, yoktur. Sendikacılığı savunurum. Örgütlü yaşamı savunurum, savunmaya da devam edeceğim ama yanlışlara da dur demek görevimizdir.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Nazım Bey siz sendikanın bir konudaki tavrını size ters görebilirsiniz, Hükümetinizin politikasına da ters görebilirsiniz, eleştiredebilirsiniz, herkes de eleştirebilir. Fakat sanki sendikalar size başka alanlarda hiçbir bir şey önermemiş gibi müfredatla, kitaplarla, eğitimle ilgili yabancı öğrencilerin sınıflardaki uyumsuzluğuyla ilgili hiçbir şey önermemişler gibi sanki hep bana, hep bana dermiş gibi lanse ediyorsunuz. Dolayısıyla yani eğriye eğri, doğruya doğru diyelim ama eğitim gibi herkesin evinde olan öğrencisi, öğretmeni, velisiyle herkes eğitimle ilgilidir bir şekilde. Dolayısıyla biz artık eğitimin içeriğini, hedefini konuşalım.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Ben hedefi konuşuyorum zaten.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Konuşmuyoruz. Biz eğitim sisteminde şu anda nasıl bir öğrenci modeli ve output u yani çıktısı nedir? Biz bu sistemde üniversiteleşmeyi de dahil ediyorum. Size bağlıdır üniversiteler de. Bu ülkede toplumun ihtiyaçlarına göre ve yarınına göre bir planlama, bir eğitim modelini konuşacağımız yerde bunu açmak için söylemedim. Bu sadece sizin de yapabileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla eğitim şurası da dahil olmak üzere yıllardır yapılmıyor. En son ne zaman yapıldı…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Yapalım.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – E, yapalım ne? Şimdi ben söyleyince aklınıza geldi?!

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Hayır hayır hep aklımda ama şu anda…

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Aklımda olacağına…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Hayır şu anda öğleden sonra eğitimi ve kesintiye uğratmak ve beş gün tam gün eğitime geçmemek için canhıraş bir şekilde, geçen yıl çocukların sınavını yapmayan bir vizyona sahip bir yönetimle şurayı ne kadar sağlıklı yapabiliriz?

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – E, yıllardır Bakansınız ve yapmıyorsunuz. Siz yaptınız mı hiç eğitim şurası Bakan olduğunuz dönemde?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Çok katıldım eğitim şuralarına.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Katıldım başka. Siz eğitim, kaç sene Eğitim Bakanlığı yaptınız Nazım Bey?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – E, benim gelişim fazla gözükebilir ama süreleri çok uzun değil. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla benim sendikal düşmanlığım yok ama yanlış söylemlere cevap verme hakkım var. Yanlış davranışların karşısında durma hakkım var ama şimdi sendika sözcüleri kendilerini haklı göstermek adına öğretmeni yanılttıklarını söylemek hakkım da vardır. Öğretmenle ilgili hiçbir sorunumuz yok.

SAMİ ÖZUZLU (Yerinden) (Devamla) – Ha de eğitim şurasını topla da çocukların ülkenin geleceğini konuşalım.

BAŞKAN – Sayın Bakanım toparlayalım karşılıklı konuşma sabaha kadar gider…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Toplayalım, sorun yok hiç sıkıntım yok evet ben çok teşekkür ederim. Tekrar altını çizerim…

BAŞKAN – Daha sonra devam edersiniz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Tamam, ben son bir iki cümlemi ne sendikalara düşmanlığım var, ne örgütlü yaşama düşmanlığım var. İkisini de destekliyorum, ben görev yaptığım süre içerisinde de beni bilen benim neslimdeki arkadaşlar bilir. Ne kadar bu sendikal birliktelik için, ne kadar örgütlü yaşam için mücadele ettiğimi herkes bilir. Bu vizyonda olduğum için ailemin fertleri de sendika üyesidir. Bana bu kadar ağır söylemlerde bulunulmasına rağmen, bulunulmasına rağmen sendikal yaşama bakış açığımızın bir sonucu olarak benim eşim de asla sendikadan istifa diye, birçok insan istifa etmeyi konuşurken o asla yaklaşmaz. Ben de hiç böyle bir talebim yok böyle bir görüşüm de yok ama sendika söyledi diye her şey kanundur diye bir şey yok. Onlar da yanlış şeyler söyleyebilir ben diyorum ki benim yanlış söylediğim bir şey varsa bana söyleyin ben düzeltmeye hazırım. Onlar, onlar diyor ki biz tamam demeden olmaz, biz evet demeden olmaz. İşte bu anlayıştır bu sıkıntıyı yaratan. Şimdi okulların güçlendirilmesi, kafeteryaların büyütülmesi, durakların çoğaltılması, fakir çocuklara gıda verilmesi, hepsi doğru söylemler olabilir ama bu Hükumet şimdi ek bütçede böyle de bir kaynak koyduk ve başlıyoruz. Yani yola çıktık ve iyileştireceğiz, hiç kimse kitaplarda tarif edildiği standartlarda bir yapıya ulaşıp sonra başlayamaz. Başlar ve tamamlar bizim de yapmaya çalıştığımız budur herkese teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisiyle Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun pahalılık karısında Hükümet neden hiçbir şey yapamıyor? Konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

10.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde, “Pahalılık Karısında Hükümet Neden Hiçbir Şey Yapamıyor?” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Sami Özuslu CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun Sayın Sami Özuslu. hitap edin yüce Meclisimize.

SAMİ ÖZUSLU - Sayın Başkan, Hükümet de yok Milletvekili de yok. Dolayısıyla Sayın Başkan ve Sayın Katip ve Meclisin değerli çalışma arkadaşlarımız diyerek başlayalım. Sayın Bakan nöbetçi Bakan geri geldi. Tabii ben ekonomi ve özellikle hayat bağlılığıyla ilgili konuşacağımı dünden hatta geçen günden bildirmiştim. Dolayısıyla muhatap bakanların hatta Başbakanın Ekonomiyle ilgili Maliyeyle ilgili Bakanların burada olmasını gönül arzu ederdi ama işte gönül arzu ediyor da ne yazık ki daha Meclisin ilk haftasından geçen haftadan Hükumetin bu Meclisin itibarını aşağıya çekecek işler yaptığını görüyoruz. Nitekim Sayın Başkan özellikle sizi de ilgilendirir. Göç, Kimlik Hak Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği üç aylık kamuoyu yoklamalarında Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet en az memnun olunan kurumlar olarak halk tarafından sıralandı. Dolayısıyla bundan mesajı alın ve bu Meclisin itibarı nasıl artar? Böyle değil, böyle artmaz. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra…

BAŞKAN – Sayın Sami Özuslu yani Hükümet tarafını itham ediyorsunuz muhalefet tarafı nerede? Bugün saat 12’de açıldı Meclis muhalefet günüdür bugün yedi tane milletvekiliniz vardı burada. Yani nöbetleşerek geliyorlar, konuşuyorlar gidiyorlar. Yani beni de cevap vermek mecburiyetinde bıraktınız, kusura bakmayın.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) - Sayın Başkan, siz Başkansınız divanınızla birlikte bu konuda bir tedbir almanızı öneririm. Gündemde başka konuşma konum olduğu için bu konuyu sizinle de ayrıca konuşacağım. Şimdi elimde para var bu para toplam 175 Türk Lirası. Bu 175 Türk Lirası nedir? Diye merak edenlere söyleyeyim. Biraz hesap kitap yapacağız bugün ben de abaküsle çıkabilirdim dün Devrim’in yaptığı gibi ama Maliye Bakanı kızdığı için abaküsü bıraktık dışarıda. Belgelerle konuşacağız gene. Bu 175 Türk Lirası Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar, bir günlük asgari ücretle geçinen bir ailenin bir günde üç öğüne bölünmüş yemek parasıdır. Sadece 175 TL. Üç öğüne böleceksiniz bir kişi için ha! İki kişiye böldüğünüzde bunun yarısı eder, üç kişiyse aile daha da düşer. Şimdi eğer 175 TL ile iki üç kişiyi her öğünde doğabilir derseniz gelin hep birlikte bunu deneyelim. Asgari ücret alalım bütün parlamenterler olarak ve bunu deneyelim. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim bu asgari ücret artık özel sektörde genel geçer ve ebedi ücret haline gelmiş durumdadır. Bu asgari ücretle ilgili de önümüzdeki günlerde somut yasal öneriler getireceğiz size ama KTAMS’ın sürekli her ay yaptığı açlık sınırı tespitinde geçen ay itibariyle açlık sınırı 17 Bin 074 TL olarak belirlendi. Aylık asgari ücret, net asgari ücret ise 15 Bin 750 TL’dir arada eksi 1324 TL'lik bir fark vardır. Yani açlığın da altında, açlık sınırının da altında bir gelir vardır. Neden? Çünkü enflasyon durdurulamıyor, Türk Lirasındaki değer kaybı yani devalüasyon durdurulamıyor. Elimizde herhangi bir enstrüman da bunu durdurmak için yoktur. Çünkü Türk Lirasını bizim Merkez Bankamız basmıyor. Dolayısıyla dokuz ayda yüzde 63.64 olarak gerçekleşti Devlet Planlama Örgütünün çok da güven vermeyen sabahleyin sevgili Devrim detaylarıyla anlattı. Ancak resmi rakamlara göre bile bir yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre bu yılın Eylül sonunda yüzde 81’e çıktı ve insanlar alım gücü eridikçe eriyor. Şimdi bu memlekette sadece sosyal, sadece asgari ücretliler değil. Maalesef ve mateessüf bu ülkede sosyal sigorta emeklileri çalışırken de sürünen sigortalılar emekli olduktan sonra da asgari ücretin altında veya hiya hiya ancak da asgari ücret civarında çok büyük bir kesimi tamam ücret alabiliyor Sayın Bakan. Bu sürdürülebilir bir durum değil, bu ülkede para vardır. Birazdan anlatacağım nerelerde var. Bu ülkede kamu gelirleri de var ama insanlara dar gelirliye, sabit gelirliye verilecek ve parası, aktarılacak sosyal politikalara aktarılacak kaynağı ne yazık ki ayırmıyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz? Birine 59 Milyon Euro veriyorsunuz, ihalesiz alımlarla Sayıştay raporuna yansıyan 6-7 Milyon Dolarlık usulsüz alım satım işleri yapıyorsunuz ve vatandaşın cebinden aldığınız bu kamu kaynaklarını birilerini zengin etmek, lordlaştırmak adına birilerine hediye ediyorsunuz. Böyle olunca tabii ki bu ülkede üretim yapan, yapmaya çalışan esnaf, çiftçi, hayvancı girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bir bir dükkan kapatıyor, kepenk indiriyor ve ya memleketi terk ediyor ya Güney de iş bulursa Güneye gidiyor. Emeklilik maaşıyla geçinemeyen başta sosyal sigorta emeklileri olmak üzere emeklilerin çok büyük bir kısmı ikinci iş mecburen ikinci işi hatta bazıları iki buçuk üçüncü işi de yapmak durumunda kaldığı için gençlerimiz bu ülkede iş bulmakta zorlanıyor. Bu bir fasit daire gibi ülkede umutsuzluğu besliyor, umutsuzluğu. Şimdi asgari ücretle ilgili bir rakam daha vereyim günlük 17 Bin 750 TL'ye denk gelen net asgari ücretin Sterlin cinsinden yani bu ülkede Türk Lirasıdır resmi para birimi ama aslında sokakta geçerli olan iki para biriminden biri Sterlin diğeri de Euro'dur siz de bilirsiniz. 463 Sterlindir bugün bugünkü kura göre bir asgari ücret. Bu da günlük 15 Sterliğine tekabül eder. 15 Sterliğini harcayın harcayın da artanı da deyin ki geleceğe, çocuklara, angonilere yatırım yapacağız. Şimdi bunları söyledikten sonra Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, insanların feryatları gazete sayfalarına yansıyor her gün. Bakın bugünkü gazetelerden bir tanesi ekonomik kaygı had safhada. Az önce belirttiğim kamuoyu yoklamasında insanlara sordular nedir en fazla derdiniz, en fazla sorunumuz? Cevap buradan aktarayım sırayla bir, ekonomik sorunlar yani geçim derdi. İki, Kıbrıs sorunu. Üç, yeteneksiz, beceriksiz siyasi liderler sonra da biz size utanın ve çekin gidin deyince halkın söylediğini söyleyince kızarsınız Nazım Bey! Halbuki kamuoyu yoklamasında da insanlar diyor ki bizi yeteneksiz, beceriksiz siyasi liderlerden kurtarın. Yani utanın ve gidin diyorlar. Dördüncü, en önemli sorun kamuoyu yoklamasına göre enflasyon. Yani pahalılık yani paranın değer kaybı ve alım gücünün düşmesi. Beşincisi, işsizlik. Dördüncüsü, yolsuzluk. Evet, bu, işte ortaya çıkan bu eser UBP-DP-YDP Koalisyon Hükumetinin ve başarısıdır ve bu başarınızda istediğiniz kadar övünebilirsiniz. İnsanlar ne diyor biliyor musunuz? Kiloyla değil artık bir adet alıyoruz girdiğimizde iki patates, bir soğan iki ya da bir paket yumurta altılık. Bir ekmek o kadar. E peki, bu memlekette piyasayı kim belirler? Tufan Hoca da defalarca anlattı ve neden istikrarlı muhasebe birimine geçilmesi gerektiğini defalarca dile getirdik yıllardır. Bunu bırakın uygulamayı tartışmayı bile göze almıyorsunuz. Nazım Bey ben sizi bilirim ki böyle cesursunuz istediğiniz şekilde konuşursunuz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Konuşuyorum bütün gün zaten burada.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) - Bu konuları ama bu konuyu hiç gündem yapıp da konuşmadınız.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Pahalılığı mı?

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) - Hayır istikrarlı para birimine geçmeyi. Nereden korkarsınız, kimden korkarsınız? Bizim arkamıza saklanın da…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Başka hafta onu da konuşuruz.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Nasıl başka hafta.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – E bugün 10 defa çıktım…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – E tamam konuşmayın o zaman yani cevap vermeyin, söyleyin Ekonomiden ve Maliyeden sorumlu arkadaşlarınıza ve Başbakanınıza bu konuda nedir korktukları? Birilerinden korkarsanız söyleyin bizim arkamıza saklanın, biz sizi koruruz yani. Biz sizi koruruz ama gelin tartışalım bu istikrarlı muhasebe birimi nedir? Ekonomistlerle konuşalım…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sana eskiden de hayrandım. Şimdi daha da hayran oldum madem bizi de korun.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Korurum ben.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Arttırıyorsun…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Bakın vakti zamanında Allah rahmet eylesin Genel Başkanınız ve Başbakanınız Türkiye'de kendisine sorulan maaşın nedir sorusuna yedi buçuk, sekiz cevabı verdiğinde de siz korumadıydınız o zaman da. Allah rahmet eylesin İrsen Bey’i biz koruduyduk, biz çıktıydık meydana gene ve biz dediydik bu memlekette bu kadar aşağılanma yeter. Yene deriz o yüzden korktuğumuz biri varsa söyleyin biz sizi koruruz.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sen de bilin ki ben korkusuzum.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Bilmem, bilmem Sayın Bakan ama ben sizin…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ben seni takdir ediyorum sen de sen de bizi takdir edesin.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet, gelin bu konuyu konuşalım. Gerçekten uzmanlarla konuşalım, ekonomistlerle konuşalım, olmadı yurt dışından insanlar getirelim. Gidelim bu uygulamaya geçen ülkelerde know how getirelim bu topluma. Artık kendimizi aşalım çünkü Türk Lirasıyla herhalde siz de aşağı yukarı aynı yaşlardaydık en azından ben deyim 10, siz deyin 20 defa battık. Battık battık çıktık bankalarımız battı çıktı. Evet, kötü yönetim evet şu bu evet, evet ama Türk Lirası ile biz batıyoruz.

Şimdi bunları söyledikten sonra vatandaşın isyanını söyledikten sonra ben buradan birkaç öneri sunmak isterim. Tabi hatırlatmak lazım bugün Olgun Bey’in bir haklı mazereti var o yüzden kendisine buradan fazla yüklenmeyeceğim Sayın Ekonomi Bakanına. Fakat bu memlekette denetim yok. Fiyatlar aldı başını gider. Özellikle memleketin yabancılarla regüle edilen Güney’den geçen Kıbrıslı Rumların veya yabancıların ve bu ülkede mal satın alıp, emlak satın alıp belli bölgelerde yaşayan insanların piyasayı belirlediğini, fiyatların onlara göre şekillendiğini biliyoruz ama bununla birlikte güya komiteler, komisyonlar kurularak önce Sebze ve Meyve Komisyonu kurulduydu ve hala daha da tavsiye kararları yayınlıyor bu kurul. Bugün bu konuşmayı yapmazdan önce de girip baktım. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Dairesi özür dilerim Ekonomi Bakanlığı güya sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili tavsiyede bulunuyor! E, gidin bakın bakayım o tavsiyelere kim uyar?! O tavsiyeler marketlerde, manavlarda ve açık pazarlarda uygulanır mı? Etle ilgili de etin fiyatını ucuzlatacağız diye bir komite, bir komisyon kurulduydu. Ucuzladı mı Nazım Bey sizin tarafta İskele-Topçuköy tarafında et ucuzsa gelelim ondan alalım? Yani ben çünkü sorarım yok.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Sayın Başkan, konuşmacı Genel Kurula hitap etsin.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Genel Kurul, evet Genel Kurulda bir siz varsınız bir de Fırtına Arkadaşım o da şimdi konuşmasını hazırlar birazdan…

BAŞKAN – Muhalefet tarafına konuşsa…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Muhalefet tarafına konuşacağım.

BAŞKAN – Muhalefet tarafını da görse iyi olurdu Sayın Sami Özuslu.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Muhalefet her zaman bunları söyler. Yani Sayın Başkan mikrofon bu tarafa dönük olsa size konuşacaktım ama hem böyle daha göz göze daha iyi olurdu. Şimdi benim somut önerilerim var Hükümetinize ve ekonomiye yön veren arkadaşlarınıza iletin Sayın Bakan. Bir kere bu memlekette…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Bu konuşlar kayıt altındadır. Meraklıları sonra tekrar izleyebilir.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tabii ki. Yani otururlar ve izlerler. Çok meraklıdırlar.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ben iletirim de isterlerse izleyebilirler.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Çok meraklıdırlar. Evet şimdi bu piyasanın denetlenmesi. Çünkü bu alım gücünün korunabilmesi için eşel mobil ve asgari ücretin zaman zaman belirlenmesi ile ilgili uygulamalar yetmiyor. Çünkü Türk Lirası da yerinde durmuyor. Enflasyon da yerinde durmuyor. O yüzden belli başlı ürünlere özellikle et, süt, yumurta, ekmek gibi temel gıda ürünlerine bir şekilde sübvansiyon uygulamak, teşvik uygulamak, girdi maliyetlerini aşağıya çekmek. Örneğin dün görüştüğümüz bir Sivil Toplum Örgütünde de konuştuk. Örneğin neden çiftçilere, hayvancılara öncelik tanınmasın solar enerji konusunda? Çünkü girdi maliyetlerinin önemli bir kısmını elektrik ve mazot ve buğday, arpa ya da hammadde, tohum ile ilaç oluşturuyor. Elektriği en azından aşağıya çekecek formüller geliştirilebilir. Şu anda solar enerji kapasitesinin dolduğunu ve bunun plansız biçimde kullanıldığını da maalesef not etmek gerekir. Ama bunu önümüze bir hedef olarak koyabiliriz. İki, özellikle birçok modern ülkede sosyal politikalar uygulayan ülkelerde uygulanan ve emeklilik döneminde, yaşlılık döneminde aldığı gelirle ancak geçinebilen emeklilerimizi, yaşlılarımızı koruyacak sosyal politikalar ulaşımdan dinlenme tesislerine kadar ve benzer konularda sağlık konuları başta olmak üzere sosyal politikalar üretilmelidir. Ezberden gidiyoruz biz. İşte emekli oldu bir maaşçık ver kendine. Eee? Yeter mi doktora ve ilaca o verdiğiniz emekli maaşı? Yetmez. Bugün sokağa çıkın Sayın Bakan bu konuda şöyle cümleler duyacaksınız. Bunu söylüyorum bunu lütfen dinleyin. Çünkü sadece muhalif insanlar değil biz bunun için mi yıllarca mücadele ettik vakti zamanında gerek mücahitlik döneminde ve gerekse yıllarca biz boşu boşuna mı prim yatırdık sigortamızı, İhtiyat Sandığımızı, vergimizi ödedik?! Bana bir ilaç bir sağlık imkanı tedavi, doktor temin edemeyecekse deyip burada devamını getirmeyim. Gelinen nokta budur Devletle ilgili algıda. Bana bunu bile sağlayamayan Devlet diye devam eden cümlenin sonunu siz doldurunuz zaten edebiyatçısınız Sayın Bakan ve bir öneri daha özellikle 59 Milyon Euro’yu ve defalarca vergisini bağışladınız Ercan İşletmecisi Kıb-Tek de ihalesiz yakıt alımında sadece üç ayda Sayıştay’ın Raporlaştırdığı 6-7 Milyon Dolarlık usulsüz ve haksız kamu kaynaklarının çarçur edilmesini de ve benzer usulsüzlükleri, yolsuzlukları da önlemek gerekir. Evet bu memlekette para vardır. Az önce de söyledim. Fakat sorun şudur; sosyal adalet yoktur. Gelir dağılımında adalet yoktur. Aksine gelirler arasında uçurumlar vardır ve bunu ortadan kaldırmak şarttır. Görev sizindir. Yarın sizi gönderince de biz yapacağız.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz. Sırada Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Sayın Fırtına Karanfil’in “Trafik” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okur musunuz?

KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 10.10.2023 tarihli 4. Birleşiminde, “Trafik” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Fırtına KARANFİL

UBP Lefke Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

FIRTINA KARANFİL (Lefke) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde trafik, hepimizin hayatında olan ve her canlının hareketi bir trafiktir. Ancak geldiğimiz noktada günümüz şartlarına baktığımız zaman öncelikle trafik bilincinin aile içerisinde başlaması gerektiğini, aile kültürüyle çocuklarımızın gelecekteki trafiğe yön verilecek noktada olabilmelerini öncelik sorumluluğun ailelerde olduğunu söylemek istiyorum. Aile içerisindeki eğitimin çocuklarda küçük yaşta söyleyerek, eğiterek günümüz trafiğinin geleceğini şekillendirecek gençlerimizi bizlerin evlatları bu ülkenin gelecekleridir. Ancak eğitim kesinlikle eğitim politikamızda trafiğin 1’inci sınıftan lise son sınıflara hatta daha ileriye taşınmalıdır. Bugün müfredatımıza alacağımız eğitim 18 yıl sonra bu trafiği yön verecek bir noktada olur. Öncelikle şunu söylemek isterim ki polis mensuplarımızın her koşulda yollarda denetim yapmaları sadece yetmez. Bu bağlamda Teşkilattaki bütün arkadaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ederiz. Trafik mühendisliği aslında bu ülkede en eksik olan trafiğin gelişmesi noktasındaki en büyük eksikliktir. Bu yüzden çalışmalarımızın bundan sonraki süreçte trafik mühendislerinin aktif olarak sahada olmasını sağlamak görevlerimiz arasında olmalıdır. Yollarımızın evet gelişmekte olduğu Türkiye Cumhuriyeti tarafından her koşulda bizlere altyapıyla ilgili koymuş oldukları katkı göz ardı edilemez buradan teşekkürlerimi sunarım. Halkım adına şunları söylemek isterim ki gelecek iyi bir trafik eğitimi, kültürü ve trafikteki saygı ile daha iyi noktalara taşınabilir. Ülkemizde gerek turist bağlamında, gerek ülkede nüfus artışı, gerek öğrenci bağlamında, gerek trafiğin içerisinde ciddi nüfus artışından dolayı bir trafik keşmekeşi yaşanmaktadır. Bu bağlamda ülkenin trafiğini kontrol etmek eğitimden geçer. Bu bağlamda bunun için hep birlikte bir trafik seferberliğine başlamamız gerektiği belki de geç kaldığımız bir noktadır. Bugün nasıl ki trafikte ayna, sinyal ve manevra bu üçü birbirinden ayrılamaz. Yolda giderken bir yere döneceğimizde ani karar vermemiz kaza riskini yüzde 50 artırmaktadır. Aşırı sürat, alkol, bağımlılık ve yorgunluk bunlar hepsi kazanın başlıca sebepleri arasındadır. Dikkatsizlik ve sürat kesinlikle 1’inci sırada gelirken insanların aceleciliği veya kafalarının dolu olması herhalükarda göz ardı edilemez. Bundan dolayıdır ki öncelikle kendimizin nasıl ki çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlama noktasındayız. Çocuklarımızı bu ülkenin trafiğini iyi yönetmeleri bağlamında trafik kültürü ve saygınlığını kazandırma noktasında örnek bir ülke olmak için önce hep birlikte çocuklarımızı evde eğitip okuldaki eğitimle desteklemeli ve yolda denetimleri artırmalıyız. Günümüzde yaşanan bazı olaylardan dolayı nasıl ki alkol testleri yapılmaktadır Meclisimizden geçirmiş olduğumuz uyuşturucuyla ilgili denetimlerin de yapılması noktasında Yasamızı yaptık. İlerleyen günlerde de ihaleye çıkılıp bununla ilgili testlerin yapılacağını da söylemek isterim.

Değerli arkadaşlar; öncelikle şunun altını çizmek isterim ki bu ülkenin gerçekten trafiğinin yapılanma noktasında olduğu bir gerçektir. Işıksız alanların projeler yapılarak solardan faydalanarak yolların ışıklandırılması ve yollarda en büyük eksikliğin bariyer ve tırtılların ivedilikle yollara döşenmelidir. Neden? Çünkü bir tırtıl yolda sizi uyaracaktır. Bu ülkede hemen hemen gördüğüm tırtıllarımız yoktur. Bu bir eksikliktir bunu hep birlikte ilerleyen günlerde inşallah çözeceğiz. Kısa kesmek zorundayım. Çünkü ilerleyen saatler geçti.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Fırtına Karanfil.

Sayın milletvekilleri; Yedinci Kısma Sorular Kısmına geçiyoruz. Ancak soru soranlar ve sorulara cevap verecek olanlar içeride bulunmadığından bunları geçiyoruz. Kürsüden Sözlü Sorusu olan var mı? Yoktur. Onu da geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim alınan karar uyarınca 17 Ekim 2023, Salı Günü Saat:10.00’da Yasama öncelikli olmak üzere Yasama-Denetim faaliyetleriyle birlikte gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek ayrıca Meclis Web Sayfamızda yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum.

Teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum.

(Kapanış Saati:17.08)

CUMHURİYET MECLİSİ

4’nci Birleşim

10 Ekim 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) | | | | |
|  | | | | |
| (3)Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, 1 Mart 2023 Tarihinden Bugüne İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarımıza Kayıt Yaptıran Öğrencilere İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No: 8/2/2023) | | | | |
|  | | | | |
| (4)Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, Büyükkonuk Belediyesine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No: 9/2/2023) | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| B. SÖZLÜ SORUYA DÖNÜŞTÜRÜLEN YAZILI SORULAR: | | | | |
|  | | | | |
| (1)Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin 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 Sorusu. (Y.S.No: 6/1/2023) | | | | |
|  | | | | |
| (3)Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 7/1/2022) | | | | |
|  | | | | |
| (4)Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Sorusu. (Y.S.No:8/1/2022) | | | | |
|  | | | | |
| (5)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, 24 Ocak 2022’den Sonra Verilen Yurttaşlıklara İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 13/2/2022) | | | | |
|  | | | | |
| (6)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, Tüm Belediyelerin Güncel Borçları ve Faiz Giderlerine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 14/2/2022) | | | | |
|  | | | | |
| (7)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, T&T Havalimanı İşletmeciliğine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 18/2/2023) | | | | |
|  | | | | |
| (8)Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Dr. Ali Pilli’nin, Güzelyurt Bölgesinde Bulunan Vakıf Mallarına İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No: 19/2/2023) | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| (9)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Büyükkonuk Belediyesine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 20/2/2023) | | | | |
|  | | | | |
| (10)Bağımsız Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’ın, Gelir ve Vergi Dairesinin, 1 Ağustos 2022 Tarihinden Bugüne Kadar İşyerleri Nezdinde Yaptığı Vergi İncelemesi ve Denetimine İlişkin Sorusu. (Y.S.No:24/2/2023) | | | | |
|  | | | | |
| C. Bu Bölümde Sözlü Sorusu Olanlar Sorularını Kürsüden Sorabileceklerdir. | | | | |
|  | | | | |

Kontrol: N.B