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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



5’nci Birleşim

17 Ekim 2023, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Sayfa | |
| I. | GELEN EVRAK | | | 5 | |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | | |  | |
|  | * İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Son Siyasi Gelişmeler” ile İlgili Konuşması. * Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. * Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun Yanıtı. * Sayın Tufan Erhürman’ın Açıklayıcı Konuşması. * Başbakan Sayın Ünal Üstel’in Yanıtı. | | | 17 | |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR: | | |  |
|  |  | 1. | Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Gündeminde Bulunan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | | 7 |
|  |  | 2. | Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Gündeminde Bulunan Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | | 12 |
|  |  | 3. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/ Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | | 14 |
|  |  | 4. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | | 15 |
|  |  | 5. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. | | 15 |
|  |  | 6. | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. | | 16 |
|  | B) | GÜNCEL KONUŞMALAR: | | |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat'ın “İskele S.O.S veriyor” ile İlgili Güncel Konuşması.   * Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | | 62 |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi, Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Kıbrıs Türk Devleti ve Anayasa” ile İlgili Güncel Konuşması.  - Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nun Yanıtı. | | 69 |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın “Nüfus Artışı ve Derinleşen Suç Sosyolojisi” ile İlgili Güncel Konuşması. | | 83 |
|  |  | 4. | Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars'ın “Özelleştirme, Yatırım İkilimi ve Nüfus Politikası” ile İlgili Güncel Konuşması.   * Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova’nın Yanıtı. | | 88 |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “Gençlerin Sesini Duyan Var mı?” ile İlgili Güncel Konuşması. | | 91 |
|  |  | 6. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar'ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik ve Yükseköğretimde Kamu ve Finans Kuruluşlarının Kıskacı” ile İlgili Güncel Konuşması. | | 95 |
|  |  | 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Güney ve Kuzeyde Araç Muayene Şekli” ile İlgili Güncel Konuşması. | | 99 |
|  |  | 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Toprak Ürünleri Kurumu Ne İşe Yarar?” ile İlgili Güncel Konuşması.   * Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’un Yanıtı. * İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un Yanıtı. | | 102 |
|  |  | 9. | Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler’in “İklim Değişikliği ve Etkileri” ile İlgili Güncel Konuşması. | | 120 |
|  |  | 10. | Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Doğal Afetler, Yaşanılan Travmalar ve Toplum Psikolojisi” ile İlgili Güncel Konuşması. | | 122 |
|  |  |  |  | |  |
| III. | ÖZEL GÜNDEM | | | |  |
|  |  | - | Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 42/1/2022) ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu. | | 38 |
| IV. | GÖRÜŞÜLEN TASARI VE ÖNERİLER | | | |  |
|  |  | 1. | Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 118/2/2023) ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. | | 50 |
|  |  | 2. | Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:32/2/2023) ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu. | | 55 |
|  |  |  |  | |  |
| V. | SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER | | | |  |
|  |  | 1. | Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:97/2/2023) Üçüncü Görüşmesi. | | 59 |
|  |  | 2. | Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısının (Y.T.No:105/2/2023) Üçüncü Görüşmesi. | | 61 |
|  |  | 3. | Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No: 42/2/2023) Üçüncü Görüşmesi. | | 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| GELEN EVRAK | |
| RAPORLAR: | |
| 1. | Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:118/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:4.10.2023) |
|  |  |
| 2. | Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:42/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.10.2023) |
|  |  |
| 3. | Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No: 32/2/2023) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.10.2023) |
| DANIŞMA KURULU VE BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI | |
| 4. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Bugünkü Birleşimine İlişkin Kararı. (D.K.No:55/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:9.10.2023) |
|  |  |
| 5. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Bugünkü Birleşimine İlişkin Kararı. (D.K.No:56/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:9.10.2023) |
| TEZKERELER: | |
| 6. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Başkanlığının Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:118/2/2023) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:4.10.2023) |
|  |  |
| 7. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komite Başkanlığının, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay)Yasa Tasarısının (Y.T.No:42/1/2022) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.10.2023) |
|  |  |
| 8. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komite Başkanlığının Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:32/2/2023) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.10.2023) |
|  |  |
| 9. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Y.T.No:143/2/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.10.2023) |
|  |  |
| 10. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Y.T.No:145/2/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:12.10.2023) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:11.32)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Hasan KÜÇÜK

BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 5’inci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip, yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın Milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Bu kısımda onaya sunuş işlemleri bulunmaktadır. Birinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00-822/12-23/E.5279 12 Ekim 2023

Konu : Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKT Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi : 28 Eylül 2023 tarihli ve BBK.0.00-822/12-23/E.4917 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Değiştirilmiş Şekliyle 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının 13'üncü maddesinde yer alan "Devlet kefalet fonu borçları" söz dizisi ile "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Konsolide Fonu" söz dizisinin, ilgili yasalarda ifade edildiği şekilde düzenlemesi yapılmıştır. Esas Yasaya yeni eklenecek olan VIII. Cetvelde, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası kapsamındaki cari transfer ödenek kalemlerinin neler olabileceği gösterilmektedir. Bu Cetvele yer alan cari transfer ödenek kalemlerinden, ilgili mali yılın merkezi devlet yönetimi bütçe yasasında öngörülmesi ve bütçeye ödenek tahsis edilmesi koşuluyla kamu kaynağının kullandırılabilmesi, yardımda bulunulabilmesi veya menfaat sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. Yasanın 31'inci maddesi gereği yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları ve kamu işletmeleri, son iki yıla ait bütçe gerçekleşmelerini, ilgili mali yıl bütçe tahminlerini ve izleyen üç yıla ait gelir ve gider tahminlerini 15 Eylül tarihine kadar bağlı bulundukları Bakanlıklar aracılığıyla Maliye Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Yerel yönetimlerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerinin gelir kalemleri ağırlıkla Devlet katkılarından oluşmaktadır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası gereği Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Planın makroekonomik verileri üç Ekim tarihine kadar revize edilip güncellendikten sonra yerel yönetimler ile sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak Devlet katkı miktarları belirlenmektedir. Bu bağlamda, Devlet katkı miktarları 15 Eylül tarihine kadar belirlenmediği için Yasanın 31'inci maddesinde öngörüldüğü şekilde 15 Eylül tarihine kadar Maliye Bakanlığına iletilen yerel yönetimlerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri ya çok şişirilmiş bütçe şeklinde ya da öngörülecek olan bütçe rakamlarının altında kalınarak ek bütçenin yapılmasına neden olaca şekilde gönderilmiş olacaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası gereği merkezi devlet yönetimi bütçesindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek koşuluyla yasayla ek bütçe yapılabilmektedir. Özellikle Yerel Yönetimlerde ek bütçe, ek vergi anlamına geleceğinden dolayı, bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla Yasada öngörülen tarihin 20 Ekim olarak düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Yasanın "Yedek Ödenek" yan başlıklı 35'inci maddesi gereği genel bütçe ödeneklerinin yüzde iki buçuğu (%2.5) oranına kadar ödenek konulabilmektedir. Enflasyon verilerinin yüksek çıkması ve dövizin Türk Lirası karşısında sürekli değer kazanması mali yıl bütçesinde ayrılan yedek ödenek kalemleri yetersiz kalmakta ve bu yetersizlik de ek bütçe yapılmasını gerektirmektedir. Bu durum, kamu hizmetlerinin ve/veya ihalelerinin aksamasına neden olduğundan, Yasada yer alan yedek ödenek oranının yüzde beşe (%5) kadar çıkarılarak bu sorunun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Yasanın 52'nci maddesinde, bankalar nezdindeki gelir hesapları dahil olmak üzere, gelirler veznelerince yapılan tahsilatın en geç izleyen günün sonuna kadar gelirler hesabına veya hazine tek hesabına aktarılması gerekmektedir. Ancak, tahsilatın yapıldığı günü izleyen günün hafta sonu tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle, gelirler hesabına veya hazine tek hesabına gerekli yatırımlar yapılamadığı için para tahsilatını yapan kesim sorun yaşamaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla, ilgili maddeye "ilk iş günü" söz dizisi eklenmiştir. Yasanın 66'ncı maddesinde yer alan "Özeller ve yardımcı kayıtlar" ile "Ödeme emirleri ve tahsilat makbuzları" muhafaza süreleri 10 yıl olarak yeniden düzenlenmiştir. 27/2022 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasası ile esas Yasanın Geçici 7'nci maddesi tadil edilerek bu madde kapsamındaki bazı fon ve bütçe dışı kaynaklar, bağlı bulundukları yasalarda 31 Aralık 2023 tarihine yapılacak düzenleme ile Genel Bütçe kapsamına alınması öngörülmüştür. Ancak, bu hususta gerekli yasal değişiklik çalışmaları başlatılmış olmasında rağmen, söz konusu değişikliğin 2023 mali yılı sonuna kadar sonuçlanamayacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Yasanın Geçici 7'nci maddesi yeniden tadil edilerek söz konusu tarihin 31 Aralık 2025 şeklinde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yukarıdaki izahat ışığında söz konusu Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

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

Dursun OĞUZ

İçişleri Bakanı

Başbakan Vekili

BAŞKAN- Söz isteyen var mı Sayın milletvekilleri?

Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan Hükümet bu konuda ilave bir bilgi verme ihtiyacı duyarsa önce Hükümet bir ilave bilgi versin gerçekçe dışında.

BAŞKAN- Hükümet tarafından bilgi verecek olan var mı?

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – Sayın Başkan…

BAŞKAN- Buyurun Sayın Maliye Bakanı.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Zaten genel gerekçeyi gördüğünüz üzere çok teferruatlı bir şekilde yazıldı ve ben anlaşılır olduğu inancındayım. Eğer bu konuyla ilgili muhalefetin bir soracağı soru varsa da seve seve cevaplarız.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özdemir Berova.

Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize, süreniz on dakikadır.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; keşke bundan önceki değişikliğin ne zaman olduğuna da bakmış olsaydım ama şunu net olarak hatırlıyorum. Bu yapılan değişikliğin Sevgili Alişan Şan’ın Bakanlığı döneminde yapılan değişikliğin sadece süreyi uzatmak niyeti değişmeyeceğinden de yeni bir değişikliğin öncüsü olarak görüldüğünü ifade etmiştik ve tam da dediğimiz gibi oldu. Israrla geçtiğimiz yıl ek bütçe görüşmeleri sırasında, bu yıl değil geçtiğimiz yılki ek bütçe görüşmeleri sırasında bu yasaya uygun bütçelemenin yapılması gerektiğini Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası tahtında söylemiş ve gerekli uyarıyı yaptığımızı düşünüyorduk. Nitekim gerektiği hallerde kurum bütçeleri başta olmak üzere bu Mecliste görüşülen bu yasaya atıf yaparak, bu yasaya uygun bütçelemenin esas olduğunu 2019 yılında bu yasanın bu Meclisten gerekli olduğu düşünüldüğü için oybirliğiyle geçtiğini dolayısıyla bu ülkede kamu maliyesi bağlamında çağdaş koşulların gerektirdiği disiplinin sağlanabilmesi için bu yasanın gereğinin yerine gelmesinin şart olduğunu ifade etmiştik. Ve bugün yine Sayın Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın ifade ettiği üzere, Genel Gerekçede yeterince açık ifade edildi dediği noktalarda evet izahat ihtiyacı vardır. Örneğin; 15 Eylül tarihine kadar belirlenmiş olması gereken esaslar, kimin belirlemiş olması gereken esaslar? Belediyelerin Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarının, bağlı kurumların örneğin bütçelerini hazırlarken bazı alacakları esasları kim belirleyecekti? Maliyede biliniyor olması gereken bilgileri bu kurumlara kim sağlayacaktı? Maliye Bakanlığını sağlayacaktı, bir önceki bakan bu konuda bu Kürsüde çok net taahhütte bulunmuştu. O zaman izah edilmesi gereken birinci konu, 15 Eylül’e kadar bu taahhütler neden yerine gelmedi ve bütçesini Devletten alacakları katkı miktarına göre hazırlaması gereken kurumlara bu veriler niye sağlanmadı? Yasanın emrettiği konu neden savsaklandı? Bir başka dikkat çekici nokta, Türk Lirası kullanıyor olmaktan dolayı yaşadığımız avantaj Hükümet makamları tarafından sıkça dile getirilmektedir. Oysa kamu mali disiplinin sağlanabilmesi için şart olduğu ifade edilen bu yasanın uygulanamamasına bir gerekçe, genel gerekçe de şu şekilde ifade ediliyor. Enflasyon verilerinin yüksek çıkması ve dövizin Türk Lirası karşısında sürekli değer kazanması mali yıl bütçesinde ayrılan yedek ödenek kalemlerini yetersiz bırakmakta. E günaydın hani de avantajdı Türk Lirası kullanıyor olmak? Biz Türk Lirası kullanıyorduk çok daha avantajlıydık, göğsünüzü gere göre ifade ediyorsunuz. Kamu mali disiplinin bozulmasına sebep oluyorsa eğer Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybediyor oluşu, en büyük dezavantaj buradadır, kamu mali yönetiminde hesap verebilirliğin, şeffaflığın sağlanamamasında bir sebep de eğer sizce bu Genel Gerekçede ifade ettiğiniz üzere Türk Lirasının değer kaybediyor oluşuysa, e günaydın! Biz bunu söylemeye başlayalı çok oldu. İşte bu nedenle örneğin bu ülkede dövize endekslenmiş muhasebe sisteminin yürürlüğe girmesi, bütçe disiplinin sağlanması bakımından da, bütçe tutarlılığının sağlanabilmesi bakımından da, en önemlisi şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması bakımından da elzemdir. Eğer Türk Lirası kullanıyor olmaktan dolayı gerçekten bir avantaj yaşıyorsak, bu konuda bu konuda iddia ettiğiniz, dile getirdiğiniz iddiada samimiyseniz, en azından yazdığınız gerekçelere Türk Lirası kullanıyor olmanın aslında gerçekten çok ciddi bir dezavantaja yol açtığını yazmayacaksınız. Eğer Türk Lirası kullandığınız için siz bütçe öngörülerinde çok ciddi sapmalara maruz kaldığınızı söylüyorsanız, o zaman Türk Lirası kullanıyor olmaktan dolayı büyük avantajlar elde ediyoruz demeyeceksiniz çünkü bunu dediğiniz zaman bir yanlışın ötesine geçmiş olursunuz. Aslında olmayan bir şeyi ifade etmiş olursunuz ki bunun adı literatürde tanımlanmıştır. Eğer iddianız gerçek dışıysa o gerçek dışı iddiayı dile getirmezden önce, defa defa düşüneceksiniz çünkü böyle gafil muhbir durumuna düşersiniz genel gerekçe yazarken değişiklik yasalarında ve son olarak bir noktaya daha ifade edeceğim. Eğer bu konuda bütün iyi niyetinizle gerekli hazırlığı yapıp da 2024 yılı bütçelerini genel Devlet bütçesi haline getiremiyorsanız, bu yasanın yürürlüğünü bir kez daha ertelemek zorunda kalıyorsanız, 31 Aralık 2025’de neyin nesi Allah aşkına? Daha 31 Aralık 2023’e gelmedik 2024 var önümüzde 31 Aralık 2024 bugünden itibaren yaklaşık 13, 14.5 ay, siz bu yasanın yürürlüğünü 31 Aralık 2025’e erteleyecek bir öneriyle karşımıza geldiniz. Yani herhalde tahminim şudur niyetiniz nasıl olmazsa bu konuyu gelen yıl da gündem yapmazsak, bir sonraki yıla Allah kerim! Kim öle kim kala. Hükümette kim olur, bu konuyu kim hatırlar, bu Mecliste kimler olur kimler olmaz herhalde hesap bu bağlamda yapılıyor. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; emeğe saygı, siyasetin en fazla hassasiyet göstermesi gereken konulardan bir tanesi emeğe saygıdır. Bu Meclis Sayın Sunat Atun’un Komite Başkanı olduğu bir dönemde 2019 yılında bu yasayı oybirliğiyle geçirdi ve bu yasanın yürürlüğünü bu Meclis pandemiyi gerekçe gösterdi, erteledi. Hazırlığın yapılamamış olmasını ki o dönemde hazırlığın yapılamamış olmasından çok aslında yasanın unutulmuş olmasıydı mazeret çok açık söylüyorum, erteledi ve bugün bir erteleme daha, buna bizim onay vermemiz mümkün değildir. Eğer bu konuda makul gerekçeleriniz varsa bu değişiklik önerisini, tasarısını bu Meclise getirmeden önce bizimle istişare ederdiniz, gerekçelerinizi ortaya koyardınız eğer ikna edebilirseydiniz bizi 1 Ocak, 31 Aralık düzeltiyorum, 31 Aralık 2024’ü konuşabilirdik. Ama 31 Aralık 2025’e ertelenen bir yürürlülük bu yasaya dair inançsızlığı ve samimiyetsizliği ortaya koyar. Üstelik Türk Lirası kullanıyor olmaktan dolayı avantajlıyız deyip yasanın yürürlüğüne engel olan şeyin Türk parası kullanıyor olduğunu yazarsanız aslında bizim sizin ekonomik öngörülerinizle de ilgili orta vadeli ekonomik programınızla da ilgili üstelik yapacağınızı iddia ettiğiniz beş yıllık kalkınma programıyla da ilgili düşüncemiz olumsuz olur. Zaten öyledir. Dolayısıyla önerimiz şudur Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu olarak bu ivedilik talebini geri çekiniz, bu yasayı da geri çekiniz üzerinde oturalım Maliye Bakanlığının ortaya koyacağı veriler ışığında tartışalım. Gerçekten sizler bizi ikna edecek verilerle konuyu anlatacak kabiliyeti ortaya koyarsanız, o zaman 31 Aralık 2024’ü konuşuruz. Bakınız 31 Ekim 2023 itibarıyla 2024 yılı bütçesinin bu Meclise gelmesi gerekmektedir. O bütçe yerel gelir öngörüsünü de ihtiva edecektir ve o yerel gelir öngörüsü bağlamında da bağlı kurumlar başta belediyeler olmak üzere kendi bütçelerini hazırlayacaktır. Şimdi eğer siz 15 Eylül itibarıyla 2024 yılına dair yerel gelir öngörünüzü hala netleştiremiyorsanız, sizin vereceğiniz verilerle hazırlanacak bütçelerin doğru olabilme ihtimali var mıdır Allah aşkına? Söyleyiniz. Üstelik sadece yerel yönetimler değil. Örneğin Süt Kurumu Bütçeleri 2019 yılında yapıldıydı en son, enteresandır dört buçuk yıldır ben bir muhalefet milletvekili olarak bu Mecliste görev yapıyorum ama Süt Kurumunun yürürlükteki bütçesinin altında Bakan olarak benim imzam vardır.

Toprak Ürünleri Kurumu en son bütçesi zor topuz 2021 yılına dairdir, 2023 yılında geçti. 2022 ortada yok, 2023 ortada yok. Dolayısıyla bütçe konusunda disiplin sadece mevzuata uymaktan ibaret değildir elbette. Aynı zamanda bütçeye bağlı yönetimin kurumsallaşmasıdır ki siz bütçeye ihtiyaç duymadan bu ülkenin kurumlarını yönetiyorsunuz. Dolayısıyla sizin sağlamanız gereken verilerle hazırlanacak bütçelerin doğruluğu ve isabetliliği de sizin açınızdan önemini maalesef yitiriyor. O zaman sizden kaynaklanan sebeplerle doğru bütçe öngörüsü yapamayan belediyelerin günün sonunda bütçe açmazına düşmüş olmasını onlardan kaynaklanan bir sorun olarak da değerlendirmemek gerekecek değil mi? O nedenle bu Tasarıya Cumhuriyetçi Türk Partisinin oyu kati bir biçimde rettir. Ama önerimi yinelemek istiyorum. Hükümet bu konuda samimiyse bu ivedilik talebini geri çeker, bu Yasayı Meclisten de geri çeker ve bizimle oturur gerekçelerini samimiyetle ortaya koyarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası tahtında yapılmış olması gereken değişikliği sağlayacağı veriler ışığında bizimle mutabık kalarak bu Meclise getirir. Aksi takdirde ben eminim ki bugün için iki yıllık bir öteleme iki yıl sonra yeni bir ötelemenin kayıtlara bütünüyle geçmesi için söylüyorum. İki yıl sonra yeni bir ötelemenin de habercisi durumundadır, günü geldiğinde yine konuşuruz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Özdemir Berova buyurun Kürsüye.

Buyurun hitap edin yüce Meclisimize süreniz on dakikadır.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası Maliye Bakanlığı açısından esasında bir Anayasa niteliğindedir ve bu bağlamda bu yasanın etkin ve fiili bir şekilde kullanılabilmesi için her türlü imkân da sonuna kadar zorlanarak yapılmaktadır. 2019 yılında Sayın Sunat Atun’un başkanlığındaki komitede bir komite üyesi olarak da bu yasanın yapılışında katkısı olan bir vekilim. Ancak şunu ifade etmek isterim ki maksimum disiplin ve düzen kurulması amacıyla yapılan bu Yasa Tasarısı ki yasalaşmıştır, günün sonunda baktığımız zaman uygulama aşamasında bazı pratik sorunlara götürmüştür maliyeleri ve maliye bakanlarını geçmiş dönem içerisinde de.

Esas olan en kısa sürede bu yasanın gerekliliklerini uygulayabilir hale gelmenin önünü açmaktır. Bu vesileyle her geçen mali yıl içerisinde bu yasanın içeriklerinin yerine getirilebilmesi adına önemli adımlar atılmıştır geçmiş dönem içerisinde de, bu dönem içerisinde de atılmaya devam edecektir. Bu vesileyle yasanın pratik uygulamasında yaşadığımız birtakım sorunların bu değişiklik yasa tasarısıyla gidilmesi hedeflenmiştir. O yüzden bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Evet, mahalli gelirlerin öngörülebilir bir şekilde ortaya konabilmesi için geçtiğimiz hafta içerisinde İstatistik Kurumumuzun son TÜFE verilerini de açıklamasını bekledik. Ondan sonra yapılan çalışmalar dün itibarıyla bir noktaya vardı ve bugün ve yarın muhtemelen bu öngörü yerel yönetimlere de bildirilecektir ki bu dönem bu yılda ilk kez belediyelerimizin de bütçelerinin, taslaklarının öngörüsünün Meclise gelmesi sağlansın.

Kurumlarımız açısından Sayın Erkut Şahali’nin bahsettiği gibi bazı kurumlarımızda evet sorun vardır ama bunların da adım adım aşılarak ve süreç içerisinde tam ve uygulanabilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak da elbette ki görevimizdir. 2025 yılı yazılmış 2024 yılı olur muymuş olmaz mıymış? Elbette bunlar komitede tartışılabilecek olan konulardır. Zaten komitelerde bu işler düzenlenir ve komite içerisinde bu konular enine boyuna tartışılır. Günün sonunda Sayın Erkut Şahali'nin söylediği diğer konulara da orada çok rahatlıkla cevap verilebilir ama bu yasanın ivedilikle geçmesi mutlaktır çünkü Sayın Şahali’nin de ifade ettiği gibi 31 Ekim tarihinde bütçe Meclise sunulacaktır ve bu sunuş çerçevesinde de öncesinde bu yasanın geçmesi elzemdir.

Teşekkür eder, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Söz isteyen var mı?

Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

İkinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Sayın Katip Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı: BBK.0.00-822/12-23/E.5278 | 12 Ekim 2023 |
| Konu:Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik) |  |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

İlgi: 28 Eylül 2023 tarihli ve BBK.0.00-822/12-23/E.4878 sayılı yazımız.

İlgili’de kayıtlı yazımız ile Para ve Kambiyo (Değişik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Para ve Kambiyo Yasasında Döviz Büroları ile ilgili ana kuralları belirleyen hususların güncelliğini yitirmesi nedeniyle ve Döviz Bürolarının yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri nedeniyle idari para cezası verilmesinin uygun olacağı cihetle ve Para ve Kambiyo Yasasında bir değişikliğe gidilmesi gerektiğinden söz konusu Yasa Tasarısı hazırlanmış olup ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

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

Dursun OĞUZ

İçişleri Bakanı Başbakan Vekili

BAŞKAN - Sayın Erkut Şahali buyurun.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Sayın Başkan, bu konuda yine bir izahat ihtiyacı vardır. Maliye Bakanlığı eğer tam olarak ne murat ettiğini biraz daha açıklayıcı bir şekilde Meclise aktarırsa öyle zannederim ki oy doğrultusunun belirlenmesi daha kolay olacak bizim için.

BAŞKAN - Sayın Maliye Bakanı buyurun Kürsüye.

Buyurun hitap edin Yüce Meclise süreniz yine on dakikadır.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Para ve Kambiyo Yasasında döviz bürolarıyla ilgili ana kurallar bugün itibarıyla birtakım değişikliğe uğraması gerekmektedir. Bu konuda güncelleme yapmak esastır ve bunun için de cezalar kısmında bazı eksiklikler olan idari para cezaları gibi paraların eklenebilmesi amacıyla esasında bu yasa tasarısı bir bütünsel olarak hazırlanmıştır ama neden bugün bu konuyla ilgili ivedilik talebimiz olduğu sorusuna gelecek olursak. İlgili yasada harçların ve diğer unsurların ödenme tarihi Ocak ayı itibariyle olmaktadır ve bu vesile ile Ocak ayından önce bu yasanın yasallaşması ilgili yeni mevzuata göre harçların uygulaması amacının uygulanması dolayısıyla getirilecektir bu da tabii ki devlete bir gelir kaybına yol açmayacaktır. Eğer Ocaktan sonra geçerse bir sonraki Ocağı beklemekteyiz.

İçerisindeki düzenlenen hususlar da yine ilgili bürokratlarımız tarafından ve benim tarafımdan Meclis komitesinde detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Eklenmesi istediği muhalefetin bazı hususları varsa ilgili maddelerde, onlar da elbette ki değerlendirilecektir. Ülkemiz adına iyi bir değişiklik olduğuna inancımız tamdır. O yüzden ana muhalefetten de bu konuda oy doğrultularının oybirliği yönünde olmasını istirham ederiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdemir Berova.

Söz isteyen var mı? Yok.

Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; üçüncü sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/ Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Sayın Katip Tezkereyi okuyunuz.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı: Y.T.No:42/1/2022 | 12 Ekim 2023 |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Öz: Genel Kurulda Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümet arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkında.

Öz’de adı geçen Yasa Tasarısında maddi hata bulunmadığından İçtüzüğün 92’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (A) bendi uyarınca üçüncü görüşmesinin, Yasa Tasarısının Kısa İsminin okunması ile başlamasını ve bütününün oylanması ile son bulmasını önerir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Yasemi ÖZTÜRK

Komite Başkanı

BAŞKAN - Söz isteyen var mı sayın milletvekilleri? Söz isteyen yok.

Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Dördüncü sırada Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Sayın Katip Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı: Y.T.No:97/2/2023 | 7 Haziran 2023 |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Öz: Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısının Üçüncü Görüşmesi Hakkında.

Öz’de adı geçen Yasa Tasarısında maddi hata bulunmadığından İçtüzüğün 92’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (A) bendi uyarınca üçüncü görüşmesinin, Yasa Tasarısının Kısa İsminin okunması ile başlamasını ve bütününün oylanması ile son bulmasını önerir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Resmiye Eroğlu CANALTAY

Komite Başkanı

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; söz isteyen var mı? Yoktur.

Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Beşinci sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı: Y.T.No:105/2/2023 | 24 Ağustos 2023 |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Öz: Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkında.

Öz’de adı geçen Yasa Tasarısında maddi hata bulunmadığından İçtüzüğün 92’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (A) bendi uyarınca üçüncü görüşmesinin, Yasa Tasarısının Kısa İsminin okunması ile başlamasını ve bütününün oylanması ile son bulmasını önerir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Yasemi ÖZTÜRK

Komite Başkanı

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; söz isteyen var mı? Yok.

Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Altıncı sırada İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Sayın Katip Tezkereyi okuyun lütfen.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı: Y.T.No:42/12/2023 | 26 Eylül 2023 |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Öz: Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) No:3 Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkında.

Öz’de adı geçen Yasa Tasarısında maddi hata bulunmadığından İçtüzüğün 92’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (A) bendi uyarınca üçüncü görüşmesinin, Önerinin Kısa İsminin okunması ile başlamasını ve bütününün oylanması ile son bulmasını önerir, gereğini saygılarımla arz ederim.

Emrah YEŞİLIRMAK

Komite Başkanı

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; söz isteyen var mı? Yoktur.

Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca konuşma istemi bulunmaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkanı Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “son siyasi gelişmeler” ile ilgili konuşma istemi bulunmaktadır.

Sayın Tufan Erhürman buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclisimize.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birkaç konu var değinmek istediğim 62’nci madde kapsamında. Birincisi; elbette şu anda maalesef toplumun temel gündem maddelerinden biri olan tırnak içinde söylüyorum, henüz bu konuda herhangi bir hüküm, yargı kararı olmadığı için, ilaç, tırnak içinde “ilaç, reçete yolsuzluğu” olarak bilinen süreçte yaşananlar meselesi.

Şimdi şunu bir hukukçu olarak söylemek ihtiyacı içindeyim. Elbette ulaşabildiğimiz bilgiler bu sürecin sonucunda bazı insanların ciddi suçlar işlediği tespitinin yapılma ihtimalinin, çok dikkatli seçiyorum sözcüklerimi düşük olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu soruşturmanın ve yargılama sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için her birimizin üzerimize düşeni yapmamız bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür. Bu anlamda bir sorun yoktur ama gene bir hukukçu olarak şunu söylemek istiyorum ki; böyle hassas süreçlerde toplumun ve bugüne kadar itibarı hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmamış meslekleri icra edenlerin travmatize olmaması, travmatize edilmemesi son derece yaşamsaldır.

Daha önce bu konuya çok girmek istemediğim için, yanılmıyorsam iki ya da üç hafta önce bu Kürsüden gene 62’nci maddeden yaptığım konuşmada Sayın Bakanın 6 buçuk Milyonla ilgili tekrar oraya dönmek için söylemiyorum, söylediklerinin süreç açısından yanlış olduğunu vurgulamıştım. Çünkü şu anda kendilerinin de uğraştığı temel konulardan biri nedir? İnsanların Sosyal Sigorta reçetesi yazmaktan çekinir hale gelmesi ve bu reçetelerin işlem görmesi konusunda herkesin çekinir hale gelmesi ve dolayısıyla hepimizin bildiği bu ekonomik sıkıntı ortamında Sosyal Sigortalı olan insanların ilaca ödemeleri gereken miktar üzerinden ulaşımının sıkıntıya girmiş olması.

Şimdi bu aslında sürecin travmatize edici bir şekilde yaşanmış olmasının sonucudur. Yoksa eğer süreç bundan çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmiş olsaydı, insanlar kafalarında işte suçlular var, suçsuzlar var. Dolayısıyla ben de suçsuzların içerisindeyim, reçete yazmakta ne diye çekineyim ki rahatlığını hissedebilecekti ama şu anda herkes, yani bu sürecin içerisinde yanılmıyorsam sözleşmeli olarak 80’in üzerinde hekim var.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – 92.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 80’in üzerinde, 92, yani öyle bir noktaya geliyor ki bunun çok önemli bir oranı diyeyim, oran vermeyeyim bu sürecin içerisinde bir biçimde dahil olan kısma giriyor.

Şimdi bu elbette insanları travmatize edici bir şeydir ve bunun şöyle yaşanıyor olması, işte iki kişi bugün, üç kişi de öbür gün, dört kişi de öbür gün, yani sürecin sürekli olarak birilerini gündeme getiriyor olması, gerçekten hekim camiasında da, eczacı camiası, eczanelerde de ciddi bir travmatizasyon yarattı. Buna Meclis olarak bakmak zorunluluğumuz var, yani normalde yargıyla ilgili meselelere bakmamayı hepimiz tercih ederiz, doğrusu da budur ama artık gelinen noktada bu bakmamamız gereken bir mesele olmanın galiba ötesine geçti. Çünkü masumiyet karinesiyle ilgili eğer bu Meclisin üzerine düşen görevler de varsa ki ben aslında çok da illa ki Meclisin üstüne düştüğünü düşünmem kendi adıma ama çare oysa Meclis olarak gereğini çok hızlı bir şekilde yapmamız gerekecek. Çünkü bu kelepçe uygulaması mesela bir numara, üç tane şey sayacağım, bir numara kelepçe uygulaması benim ulaşabildiğim bilgilere göre bir genel emirin sonucu, yani bir yasa sonucu değil, herkese muhakkak kelepçe takılır uygulaması ve bu genel emir anlayabildiğim kadarıyla kamuoyu baskısı üzerinden türemiş bir şey, yani bilmem kime niye takıyorsun da, bilmem kime niye takmıyorsun da tartışmalarının, yahu herkese takalım ve böylece bu tartışmadan sıyrılalım anlayışını doğurduğunu en azından şu ana kadar ulaşabildiğim bilgi ve bulgular bunu gösteriyor.

Bu arkadaşlar ceza soruşturması diyeyim, o yargılama aşaması değil ceza soruşturması aşamasında kabul edilebilir bir şey değil, hukukta her bir müessesenin gerekçeleri vardır. Buradaki gerekçe nedir? Niye insana kelepçe takarsınız? Hukukçu olmaya gerek yok, yani normal bir mantık yürütmeyle anlarız bunu. Niye takarız? Kaçma riski varsa, kendine zarar verme ya da başkasına zarar verme riski varsa kelepçe takılması gerekir, mantıklı ama bunlar var mıdır, yok mudur buna hiç bakmadan hepsine takalım, içinde olalım düşüncesi ceza soruşturma ve yargılamasının kişiselliği ilkesiyle uyuşmaz. Çünkü yani öyle bir insan vardır ki ne kaçma riski vardır, ne kendine zarar verme riski vardır, ne başkasına zarar verme riski vardır, zaten hali, baktığınızda bedenen ve ruhen hali zaten buna müsait değildir. Değilse ne o zaman illa kelepçe de takılacak diye bir uygulama her nereden kaynaklanıyorsa kaynaklansın muhakkak surette değişmelidir, yani nasıl ki sağlıkta case bay case gidersiniz, her tansiyon hastasına aynı tansiyon ilacını vermezsiniz. Burada da ceza soruşturmasında ve yargılamasında doğrudan doğruya olaya ve kişiye bakmak gerekir. Kim olduğundan bağımsız konuşuyorum, yani “X”e, “Y”ye, “Z”ye ilişkin konuşmuyorum, her kim ise bu ilkenin akılda tutulması gerekir. Tekrar söylüyorum ben bunun bir yasal düzenlemeyi illaki gerektirdiği kanaatinde değilim ama o noktaya gelinecekse Meclis olarak hızla bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmamız gerekir bu bir, iki çok dikkatli seçiyorum sözcüklerimi, bir başka müessese hukukta kelepçeye benzer veya onun gibi bir müessese tutuklamadır, tutuklama kararının arkadaşlar hukukta gerekçesi, genel olarak dünyada temel iki ilkeye dayanır gerekçe. Çünkü dikkatinizi çekerim tutuklama bir cezalandırma yöntemi değildir, yargılama açısından bir emniyet tedbiridir, yani yargılamayı güvence altına alan bir müessesedir. Çünkü daha sanıktır o kişi veya zanlıdır, yani henüz suçu ispat edilmiş değildir. O yüzden tutuklama adil yargılama açısından çok önemlidir, cezaya dönüşmemesi gerekir. Çünkü daha ceza verilecek aşamaya gelinmemiştir. Bunun için de iki temel sebeple tutuklama kararı, genel olarak söylüyorum tabii başka sebepler de ekleyen ülkeler olabilir ama iki temel sebep hemen hemen her yerde geçerlidir. Biri kaçma şüphesidir, yani suçu işlemiştir, tutuklamazsanız kaçabilir, ikincisi de, daha önemlisi bence delilleri karartma şüphesidir, yani dışarıda kalırsa delilleri karartabilir. Dolayısıyla sizin hakikate ulaşma ihtimalinizi azaltabilir. Bu ikisi yoksa, tutuklama vermek, bunu bir rutine bağlamak, bunu genel bir ilkeymiş gibi algılamak aslında masumiyet karinesini zedeleyen noktaya varabilir. Çünkü henüz suçluluğu ispat edilmemiş bir kişi, mesela 10 gün, 11 gün tutuklu olarak tutulmak durumunda kalabilir, sonra beraat ederse ne olacak, o 11 günü neden yattıydı içeride sorusu nasıl vicdanlarda cevap bulacak, bununla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkar. Bunları hiç konuşmak istemedik bu Kürsüden ama bazen bir musibet bin nasihatten evladır derler, bir musibet yaşıyoruz ve konuşmak zorundaysak konuşmak zorundayız, yani bugüne kadar mesela ağır cezalık suçlardan yargılanan herkes de tutuklu yargılanır gibi gene genel bir ilke ortaya çıkıyor. Bu da doğru değil arkadaşlar. Çünkü suçun ağır cezalık, hafif cezalık olması değildir mesele, tutuklama müessesesinin mantığıdır, gerekçesidir mesele. Mantığı da delilleri karartma ihtimalidir veya kaçma ihtimalidir. Dolayısıyla tekrar söylüyorum bu konuda da ben illaki Meclisin devreye girmesi gerektiğini düşünen bir hukukçu değilim ama iş oraya vardıysa o zaman girelim burada da devreye ve doğru yerine oturtalım. Çünkü bunlar ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarıyla, ne genel insan hakları standartlarıyla maalesef yeterince uyumlu değil, sözcüklerimi dikkatle seçiyorum ve üç, bu konuda bize muhakkak görev düştüğü kanaatindeyim. Bu tarafa da sesleniyorum.

Arkadaşlar; belki de bugüne kadar hepimizin kör noktası oldu, belki de ben dahil hepimizin özeleştiri yapmamız gerekiyor ama bu defa çok sayıda insan o hücre denilen, teknik anlamda tutukevi diyebileceğimiz yere girip çıktığı ve oradaki deneyimini aktardığı için herhalde hepimizin kulağına geldi, tahta kurusu sorunundan bahsediliyor, tuvalet kullanamama sorunundan bahsediliyor, genel hijyen şartlarını karşılayamama sorunundan bahsediliyor, hatta içeride yahu işte şu kadar saat kalacağım, şu kadar gün kalacağım bir kitap getirsin yakınlarım da, bir kitap okuyayım talebinin dahi reddedildiğinden bahsediliyor. Bu benim birebir bildiğim bir şey değil.

Arkadaşlar; bu bize herhalde bir görev yüklüyor. Çünkü bu çok fazla konuşuluyor. Meclis olarak bir, her siyasi partiden bir kişiyse bir kişi belirleyelim, küçük bir komite ve gidelim orayı görelim, yani ben Ana Muhalefet Partisi Başkanı olarak bunu bir şov vesilesi haline getirip ben gideyim yapmadım, burada söylemek istedim. Her siyasi partiden bir temsilci daha önce Cezaevi şartlarını çeşitli arkadaşlar gitti yerinde gördü ama cezaevinden bahsetmiyorum, hücre adı verilen tutuk yerinden deyim. Buyurun Resmiye Hanım.

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan bugüne kadar hiç inmediniz miydi aşağıya? Ben hep aşağıya derim de hiç inmediniz miydi?

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben inmedim gerçekten.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Ziyaret ettiğiniz yer farklı…

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Yerinden) (Devamla) – Hayır, hayır farklı değil, gittim ben. Onun için bunu biz birçok kez dile getirdik, polis kurumu da hep dile getirdi ve orada maalesef polislerimiz kendi imkanlarıyla orada günlük tutukluların da sandüvücünü, yemeğini alıyorlar. Burada da bunu söylemeyi kendime düşen bir vazife olarak görüyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ben açıkçası bunu polisin bir meselesi, yani doğrudan doğruya tek tek polis personelinin meselesi olarak dile getirmiyorum, kimin meselesi olursa olsun bu ülkede buralarda insanlar, bu insanlar yabancılar olabilir, vatandaş olmayanlar olabilir, vatandaş olanlar olabilir fark etmez. Sonuç itibarıyla biz onlara insan onuruna yaraşır bir ortamda o süreyi geçirme şansını tanımakla yükümlüyüz, salt bu bile dünyanın pek çok ülkesinde insan hakkı ihlali olarak kabul edilip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de çeşitli kararların sonucu oldu. Dolayısıyla dediğim gibi bir özeleştiriyse özeleştiri de yapalım, yani bugüne kadar bunu burada konuşmamış olmayı ama sonuç itibarıyla ben Barolar Birliğiyle konuştum, mesela Barolar Birliğinin bu yönde bir talebi olmuş ama bu talep kabul görmemiş bilgisini aldım. Bu nedenle Meclise bunu getirme ihtiyacı hissettim. Uygun görülürse, uygun görülmezse biz gitmek durumundayız ama uygun görülmesini tercih ederim, hep beraber gidelim ve oradaki koşulları bir görelim. Çünkü aksi takdirde bu yani oralarda bir insan hakkı ihlali ama ihlal derken “X” ihlal etti, “Y” ihlal etti üzerinden konuşmuyorum. İnsan hakkı ihlali zaten devletin, ya da idarenin kurumsal olarak gerçekleştirdiği bir şeydir öncelikle. Sonra onun arkasından bireylerin durumu gelir. Yasemin Hanım galiba bir şey söylemek ister.

YASEMİ ÖZTÜRK (İskele) (Yerinden) – Başkanım müsaade ederseniz bir söz isterim.

BAŞKAN – Buyurun Yasemi Öztürk Hanım.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) - Sayın Başkan söyledikleriniz çok önemli ve değerli. Doğru konulara değindiniz, kesinlikle tamamen katılıyorum. Fakat bu söylediklerinizi keşke yani birileri tabi mahkeme önüne çıkmadan bunu söyleseydiniz çok daha güzel olurdu. Birçok insan çünkü bunun öncesinde tutuklu çıkıyor. Çok doğru mu? Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Ağır Ceza için söylediklerinize tamamen katılıyorum, duruşma başladıktan sonra herkes bir tahammül haline geldi ve duruşma Ağır Cezada duruşma başladığı andan itibaren kişileri maalesef cezaevine gönderiliyor ve günün sonunda bu insanlar suçsuz da bulunuyor. Bununla ilgili ben Meclis hukukçusuyla görüştüm, bir çalışma yapılmasını istedim ve Barolar Birliğinde böyle bir çalışma olduğunu da duydum. Fakat akabinde aradık böyle bir çalışma olmadığı bize bilgi geldi ama bir çalışma var bunu bilesiniz. Bunu söylemek istedim, en yakın zamanda da bunu inşallah oybirliğiyle Mecliste oylarız diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Şimdi tabii yani çok teşekkür ederim Yasemi Hanım da, yani başta söylediğiniz cümleyle ilgili mecburen bir şey söyleyeceğim ben de. Ben bunu ilk defa isterseniz girip bakabilirsiniz tarih olarak 15 Eylül tarihinde söyledim, son söylediğimde söylemedim, masumiyet karinesinden ne anlaşılması gerektiğini de 15 Eylül tarihinde söyledim. Ha, kaldı ki neden bu Tufan Erhürman olarak benim görevimdir ya da CTP olarak bizim görevimizdir onu da anlamadım. Siz söyleseydiniz, siz avukatlık da yaptınız. Ben hayatımda avukatlık yapmadım. Dolayısıyla oralarda ne olduğunu herhalde benden iyi bilirsiniz. Ben çok dikkatli seçiyorum kelimelerimi, kimseye herhangi bir suçlama falan yapmamak için ama böyle bir yerden yaklaşacaksanız söyleyecek çok şeyim var. Onun için böyle bir yerden yaklaşmamanızı tavsiye ederim.

Evet yani bu üç konu Meclis olarak dediğim gibi eğer bizim üzerimize düşüyorsa evet bir şey yapmamız gereken üç konudur. Ha yargılama süreciyle ilgili konuşmuyorum, çünkü onlar şu anda yargının önündeki meselelerdir.

Evet bir başka noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar, gene basından tabii büyük ölçüde izleyebiliyoruz DAÜ meselesiyle ilgili çalışmalar hala devam ediyor, size çok net olarak CTP adına bir şeyi hatırlatmak isterim. Bu ülkede hangi siyasi parti olursa olsun herkes yükseköğretimden nicelikten ziyade niteliği, kaliteyi öne çıkarmamız gerekir cümlesini söylüyor. Bunu söylüyoruz ama demin konuştuğum gibi bir ilke koyuyoruz ortaya, bunun altını nasıl dolduracağımız meselesinin çok önemli olduğunu fark etmiyoruz. Arkadaşlar bakın, Ziya Bey burada bu konularda çok uzun süre çalıştı, bizim arkadaşlarımız arasında çalışanlar var, dünyada hiçbir süper üniversite yoktur ki iddialı söylüyorum süper üniversite yani işte Harvard, Oxford, Cambridge, bilmem ne falan filan bütün ihtiyacı olan geliri öğrencilerden aldığı harçlar üzerinden elde etsin. Bakın bu net bilgidir ha, yani üniversiteler şu kadara ihtiyacı var, şu kadar öğrenci alırsa kendini döndürebilir böyle çalışan bir üniversitenin kaliteye ulaşması mümkün değil ve büyük üniversitelerin, tanınmış üniversitelerin hiçbirinde de bu geçerli değil, ilke değil. Şimdi bizim bir karar vermemiz gerekir DAÜ’deki tasarrufla bilmem neyle ilgili yapılan çalışmaları konuşuruz da ayrıca, onlarla ilgili değil söylediğim. Bir karar vermemiz gerekir artık yükseköğretim konusunda. Biz bütün üniversiteleri niceliğe mi yönelteceğiz, yoksa bu ülkede pilot üniversiteler tırnak içinde söylüyorum veya pilot üniversite seçip kalite standardını onun belirlediği, diğerlerinin de onu takip etmek zorunda kaldığı bir yapıya mı yöneleceğiz buna karar vermemiz lazım. Eğer bizim çalışmamız şu noktaya bizi çekecekse DAÜ’yü bulunduğu yerden de aşağıya çekelim, Lefke Avrupa’yı bulunduğu yerden de aşağıya çekelim ve onlar da bilsinler ki ne kadar çok öğrenci getirirlerse ancak o kadar kendi kendilerini döndürebilecekleri noktasına çekersek çok açık söylüyorum yapmamız gerekenin tam tersini yapacağız. Çünkü biz o zaman kalite standardını hiç o çizgiyi hiç çekemeyeceğiz. Elbette DAÜ’de fazladan maaş alan bilmem işte emekli olup da bilmem neye yük olan falan hiç girmiyorum oralara, oraları çalışılsın bizimle de görüşümüz istenirse zaten açıklıyoruz, bizden de istenirse ayrıca da söyleriz ama bilmemiz gereken bir şey var DAÜ sadece veya DAÜ değilse LAÜ, LAÜ değilse bilmem neyi neyse bizim pilotumuz, biz onu ne kadar ekmek o kadar köfte noktasına çektiğimiz anda bu ülkede yükseköğretimde önemli olan kalitedir lafı gereksiz bir lafa, bir slogana dönüşecek. Mecburuz bir biçimde DAÜ’de veya seçeceğimiz pilotun ki seçmekten kastım da “X”i seçelim “Y”yi seçelim değil, kriterlerle seçmekten bahsediyorum. Hangi kriterlere ulaşan üniversite bizim için kalitede pilot üniversitedir veya üniversitelerdir bunu belirleyebiliriz, bu konuda know how’mız var, bu kadar yıllık yükseköğretim geçmişimiz var. O kriter de devam ettiği müddetçe o pilot olacak, onu da koyabiliriz ama şunu yapmak zorundayız, bizim önerimiz CTP olarak daha önce dile getirdik bu belirlediğimiz üniversite veya üniversitelere aynen belediyelerde olduğu gibi mahalli gelirlerin belli bir miktarda onu konuşuruz fix olarak oraya belirleyelim ama o kriterleri yerine getirmeye devam ettiğinin de takipçisi olalım. Kaybettiği anda onu da kaybetsin başkasına geçsin ama şu çok tehlikeli bir şeydir arkadaşlar, yani ben DAÜ’de hasbelkader yıllarca çalıştım, 2013’den beri de hiçbir şekilde orada çalışmıyorum, dolayısıyla rahat konuşuyorum. Şu çok önemli bir kriterdir, yani sizin sunacağınız olanaklar, dünyada isim yapmış veya burada yaşayıp da gene dünyada isim yapmış insanların orada görev yapmasını teşvik edecek olanaklar olmadığı müddetçe kalite aşağıya doğru inecek. Kalite aşağıya doğru indiğinde de nicelikten başka geçim kaynağı kalmayacak. Yani ne kadar çok öğrenci getirirsen o kadar iyi ve son dönemde biraz engel olunmaya çalışılıyor çeşitli yerlerden onlara girmeyeceğim şimdi ama şunu da o sistem üretti, gelsin kayıt harcını yatırsın, nereye giderse gitsini bu üretti. Aynı şeye nispeten kalite açısından önde olan üniversitemizi de mahkum edecek o olmazsa maaş bile ödeyemezsiniz noktasına getirecek düzenlemeler kesinlikle akla dahi getirilmemelidir. Somut önerimi söylüyorum mahalli gelirlerden hangi paysa 0.0 bilmem kaç bilsin ki o payı o akademik kriterleri, kalite kriterlerini yerine getirdiği müddetçe alacak. Onu getirmediği müddetçe kaybedecek. Bakın bugün DAÜ’de gurur duyarak söylüyorum, akademisyenlerimiz var, dünyada en etkili Türkler arasında en etkili akademisyenler sıralamasına girdiler. Sadece DAÜ’de değil başka yerlerde de var ve bu bizim için çok önemli, bizim yetiştirdiğimiz Kıbrıslı Türk bir profesör yazdığı makalelere, aldığı atıflarla en etkililer listesine giriyor. Nedir etkili olmak? Atıf alıyor sürekli. Şimdi biz bu insanların kalite odaklı pilot olan yerde kalmasını istemek durumundayız, orada bu işi yapmasını istemek durumundayız. Dolayısıyla bu konuya bu gözlükle bakılması gerektiğini özel olarak vurgulamak istedim, sadece bir başlık olarak yani meseleyi böyle bir tekrar söylüyorum ne kadar ekmek o kadar köfte, şu kadar öğrenci getirdin şu kadar para aldın, kendi kendini döndür evet DAÜ’nün ayakları üzerinde durması lazım ama o ayak nedir, öngörülebilirlik nasıl sağlanacak yani biz inanıyor muyuz ki bugün tabii ki DAÜ Harvard değil, DAÜ ne bileyim ben Oxford da değil, Cambridge de değil, değil tabii ama biz inanıyor muyuz ki yani Harvard, Oxford, Cambridge, bilmem ne, Yale bunlar gerçekten bütün gelirlerini öğrencilerden aldığı harçlardan sağlıyorlar? Yoktur böyle bir dünya. Öyle yapmak zorunda kalırsa zaten alacak bir sürü öğrenci, kalite de inecek aşağıya. Dolayısıyla bu perspektifi kaybetmemek gerektiği konusunda bir uyarı yapmak istedim.

Bir konu daha, sadece bir gösterge konusu. Arkadaşlar, biz tabii benzin fiyatları pahalı olmadıkça, yani zam gelmedikçe mesele yok gibi okuyoruz. Benzin fiyatlarına yanılmıyorsam son yirmi gündür zam gelmiyor. Dolayısıyla mesele yok gibi algılıyoruz ama benzinin fiyatına zam geldiğinde ana muhalefet olarak biz bu Kürsüye çıkıp da niye zam yaptınız benzine demedik, ben demedim bugüne kadar. Bunu yaşamış, bu tecrübeyi yaşamış biri olarak demedim. Çünkü bakıyorum Doların fiyatına, bakıyorum uluslararası piyasalarda benzinin, petrolün, akaryakıtın fiyatına…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Benzinden bahseden hocam.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Mesela 95 Oktan benzinden bahsediyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Mazottan da bahsedelim o zaman, Euro Dizelden de bahsedelim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Niçin? Yani atladığım bir şey…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Esas maliyet unsuru Euro Dizeldir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam ondan da bahsedelim.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Esas ondan bahsedeceksin zaten.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hayır ondan da bahsederim, ondan da sorun yok.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bahsetmediniz onun için söyledim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hayır yani şunun için söylüyorum, mazota da zam geldiğinde bakıyorsam da görüyorsam ki uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları arttı veya ve/veya döviz arttı ve artı Fiyat İstikrar Fonunda geriye gidilecek bir yerde kalmadı, hiçbir zaman bu Kürsüye çıkıp da popülizm yapmadım. 2019’dan beri hiç böyle bir şey yapmadım. Şimdi ama bu son 20 günde takip ediyoruz benzini, mazotu takip etmedim benzini takip ettik veya takip eden arkadaşlardan aldığımız bilgiler, 22 Eylülde bakın rakam veriyorum Bir Litre 95 Oktan benzinden alınan Fiyat İstikrar Fonu 84 Kuruştu 22 Eylül. 29 Eylül, benzinin fiyatı artmadı, aslında düşebilirdi, düşmedi 29 Eylülde 84 Kuruş çıktı 175 Kuruşa bir hafta sonra, ondan bir hafta sonra 6 Ekimde çıktı 353 Kuruşa ve sonra da 12 Ekimde çıktı 564 Kuruşa. Yani 20 gün önce 84 Kuruş ödüyorduk her litrede Fiyat İstikrar Fonu olarak, şimdi her litrede 20 gün sonra 564 Kuruş hatta 565, 564.9.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Benzinde hocam işte.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 95 Oktan benzinde evet ben de ondan bahsediyorum. 95 Oktan benzinden bahsediyorum.

Şimdi arkadaşlar, mazot tabii ki üretimde kullanılan bir şeydir…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Maliyet unsuru.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Maliyet unsurudur doğrudur. Ha şimdi bakacağız o zaman sevgili Olgun bu da maliyet unsuru mu…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bunu vereceğim size.

BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman, yavaş yavaş toparlayalım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet 84 Kuruştan 564 Kuruşa 20 gün içerisinde ödenen her bir litre başına ödenen 95 Oktanda tırnak içindeki vergi arttı. Şimdi sevgili Olgun Amcaoğlu’nun bu konuda hassasiyet göstermesini aslında çok gerek olduğunu düşünmüyorum, çünkü bundan sonra söyleyeceklerimle ne anlatmak istediğim daha iyi anlaşılacak. Arkadaşlar, bu ülkede şöyle bir durum yaşanıyor, bir kere şunu bilelim, Fiyat İstikrar Fonu bir tür vergi aslında ve tabii ki bir tür dolaylı vergi tüketimden.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu değildir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Bu değildir.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu değildir işte.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Niçin?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Fiyat İstikrar Fonu değildir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Niçin?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Vergi değildir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Nedir?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Fondur. Fonlama için biriktirilen kaynaktır ve gerektiğinde puanlamayla Türkiye'de 42 Lira olan, Güneyde 48 Euro olan, sende 31.65’se o fonlamayla bunlar gerçekleşir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Vergi değildir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Dolayısıyla bir tür vergidir diyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Değildir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bak tırnak içinde bir tür vergidir diyorum. Çünkü sen benzin koyarken o benzin kullandığın her bir litre benzin için dönüyorsun devlete de 5 Lira, 5 Buçuk Lira civarında kullandığın benzinden para ödüyorsun. İster vergi de, ister deme ama sonuç itibarıyla doğrudan bir vergi değildir. Yani gelir üzerinden ödenen bir vergi değildir, asgari ücretle geçinen kişi de bir litre benzin koyduğunda 5 Buçuk Lira öder fazladan ne bileyim ben en zengin kişi de benzin kullandığında o da bir litre için 5 Buçuk Lira öder. İstersen vergi değildir de, fark etmez benim zaten derdim adının ne olduğu değil, adının ne olduğundan bağımsız olarak senin gelir seviyene göre değil, en zenginde kullandığında 5 Buçuk Lira verir devlete, en fakirde kullandığında 5 Buçuk Lira verir, bu anlamda söylüyorum ve bu anlamda önemlidir, çünkü gelir dağılımındaki adaleti zedeler. Ha bu değil ama mesele, esas mesele benim için şuradadır, arkadaşlar haftalardır gerek bu Kürsüden, gerek dışarıda bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalıştığımız şey şu, bu ülkede artık pek çok piyasada fiyatlar Kıbrıslı Türklerin alım gücü üzerinden belirlenmiyor. Yapılan açıklama da zaten anlıyorum da açıklamayı, neyi gösteriyor bize? Kıbrıslı Rumlar geliyor benzin alıyor, Kıbrıslı Rumların aldığı benzini biz tırnak içinde gene söylüyorum, sübvansiye etmeyelim. Onlar alıyorsa oradan da bir gelir alalım ama dikkatinizi çekerim 20 günde benim vatandaşım Kıbrıslı Türkün gelir seviyesi altı buçuk kat yükselmedi ama her aldığı litrede ödediği Fiyat İstikrar Fonu altı buçuk kat yükseldi. Şimdi mazot bir maliyettir, üretimde önemlidir. 95 Oktan benzin nerede önemlidir? Hep buradan örnek verdik Lefke'de çalışan Lefkoşa'da yaşayan ve asgari ücret veya biraz üstünde para alan özellikle de kadın olan birini düşünün, ödediği benzin parası aslında uluslararası piyasalarda benzinin, akaryakıtın fiyatı artmamasına rağmen, dövizde yükselme olmamasına rağmen ödediği benzin fiyatı sabit kalıyor ama onun için de 5 Buçuk Lirasını her kullandığı litrede devlete ödüyor. Bu insanların alım gücü altı buçuk kat artmadı son 20 günde ama her litreye ödediği paranın miktarı devlete giden paranın miktarı altı buçuk kat arttı. Yani 32, 32 mi şu anda? Evet 32 doğru okuyabiliyorsam 32 Liradır litresi 95 Oktanın 32 kaldı. 32 ideal rakamdı? Yani ucuzdur bizim açımızdan? Bizim açımızdan ucuz değil ama Kıbrıslı Rumlar açısından ucuzdur. Dolayısıyla ben anlayabiliyorum buranın mantığını. Rum tarafını boşuna sübvanseye etmeyelim, zaten orda yeterince yüksek, bizim daha çıkabileceğimiz yer var. Daha fazla gelir elde edelim, kullanalım kamu harcamalarında. Kötü bir şey söylemiyorum. Ama bu benim inşaatta söylediğimi de tekrar teyit ediyor. Araba piyasasında söylediğimi de teyit ediyor, çünkü bizim alım gücümüz düşüyor, benzinde bir kolaylık yok. Bizim alım gücümüz düşüyor, ev almada ev fiyatları düşmüyor. Bizim alım gücümüz düşüyor, ev kiralarının fiyatı düşmüyor. Bizim alım gücümüz düşüyor, araba piyasası düşmüyor. Sebep ne? Çünkü sebep, Kıbrıslı Türkler bu piyasada yok hükmünde. Bu piyasa artık kendini tamamen yabancılar üzerinden kurmaya başladı, bu da Kıbrıslı Türklerin hep söylüyoruz ya, sadece yoksullaşmasını değil, yoklaşmasını gündeme getiriyor, çünkü dikkate alınan biz değiliz. Bakın, kapılar kapalı olsaydı, senaryo, asla öyle bir şey dilemeyiz, tam tersini dileriz, ne kadar çok kapı açılırsa o kadar iyi. Ama senaryo; kapılar kapalı olsaydı devlet şu anda yirmi günde benzinden aldığı Fiyat İstikrar Fonunu 6 buçuk kat artırırdı? Artıramazdı, çünkü insanlar bağırırdı. Ama ne oldu? Ordaki talep devam ediyor. Kıbrıslı Rumların talebi marketi da, benzini da, bilmem neyi da belli bir seviyede tutuyor. İnşaat piyasasında Kıbrıslı Türkler ev alamıyor herkes biliyor. Ama Rusların, Ukraynalıların, İsraillilerin, İranlıların, Kazakların talebi piyasayı yukarda tutuyor. Arabada yukarda tutuyor. Arkadaşlar, bu işte bizim temel meselelerimizden biri haline geldi ve bu mesele artık gündem olmazsa, gündem yapalım diye yırtınıyoruz burda, gündem olmazsa bunun altından hiçbirimiz kalkamayız, çünkü biz yabancılara hizmet sunan, yabancılardan gelen gelir üzerinden gelir ve giderleri hesaplayan bir yapıya doğru gidiyoruz. Kendi insanımız arada tabiri caizse kaynayıp gidiyor ve bu da bizi yokluğa sürüklüyor. Bunların da hepsinin toplam sonucu o göç dediğimiz olgu oluyor.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman.

Sayın Nazım Çavuşoğlu, buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün 62’nci madde tahtında ülkenin içinde bulunduğu kronikleşmiş veyahut da beklentisi yükseltilmiş konular Kürsüden ifade edilmiştir, doğal olarak biz de Hükümet olarak bunlara cevap hakkımızı kullanıp kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğundayız. Bu çerçevede bakıldığında Doğu Akdeniz’le ilgili bölüm için ben söz hakkımı aldım. Doğu Akdeniz Üniversitesi burada 50 tane vekil var, 50’si de ifade ederken gözbebeğimiz diye ifade ediyor, toplum da gözbebeği olarak ifade ediyor. Doğal olarak biz de toplumun içinde ve Meclisin içinde biri olarak biz de aynı şekilde. Ama bu Doğu Akdeniz’in kronikleşmiş sorunlarının göz ardı edilmesi ve görmezden gelinmesi diye bir yoruma vesile olamaz. Zaten gözbebeğimiz olduğu için bugüne kadar güvendik, inandık ve müdahale etmediğimiz için şu anda çanlar orda çalıyor, ziller orda çalıyor, SOS veriyor. Bu SOS’ten çıkması gerekiyor Doğu Akdeniz’in ve bu çıkış da kalitesini bozmadan olmalı. Buna kesinlikle katılıyorum. Bizim Hükümet olarak süreç içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarda Doğu Akdeniz’in bu duruma her altı-yedi senede bir gelmesinin doğru olmadığı ve neden geldiği aslında herkesin malumudur. Ve burada dört yıldan beridir bu tartışmalar yapılıyor. Ben orada dört yıl önce yaptığım açıklamada bu yapısıyla gerekli tedbirler alınmazsa Doğu Akdeniz’in grafiklerinin aşağıya gittiğini ve dibe vuracağını ifade ettiğimde hep söylerim, bundan da mutlu değilim ama söylemek zorunda kalıyorum. DAÜ çalışanları logo yapıp büyük bir saldırıya geçmişti. Şimdi ise dört yıl önce söylediğim konuları tekrar ediyorum, aynisini söylüyorum ama şimdi kimse bir şey demiyor. İçten içe tepki oluşuyor.

Burada arkadaşlar, bizim söylediğimiz neydi? Bu DAÜ’nün bölümleri birim, bütçe, performans tüzükleri, performans yönetmelikleri, maaş yapısı, kıdem tazminatıyla ilgili fonlar, amortismanla ilgili fonlar, tahakkuk eden verginin bütçedeki karşılığıyla ilgili tedbirler, gelir artırıcı önlemler, gider azaltıcı önlemlerin kaliteyi bozmadan yapılması gerektiği defalarca konuşulmuş bir konudur. Şimdi Tufan Beyin ifade ettiği, eğer burda kalite istiyorsak, sadece öğrenci geliş gidişine gelirini bağlayamayız diyor. Doğru. Ama Doğu Akdeniz’in gerek yurtlardan, gerekse anayol kenarında hotel veyahut da diğer yapılaşmalardan elde etmesi gereken bir gelir var. Ama bunları dahi şu anda yeterli şekilde tahsil edemediğine dair bilgilerimiz var ve bununla ilgili Maliye Teftişten ben Özdemir Beye rica ettim Maliye Teftişi göndersin ve bu öğrenci gelirinin dışında elde ettiği gelirleri elde edip etmediğini Maliye Teftişi açısından görelim. Neden görelim? Çünkü bir türlü bu verilere sağlıklı bir şekilde ulaşamıyoruz ve ulaştığımız zaman da şu anda iddia edilen durumlar var, öyle sözleşmeler yapılmış orda ki içinde mesela işte bu yatırım tamamlanmadan burada ödenmesi gereken paylar ödenmiyor gibi sözleşmeler yapılmış. DAÜ’nün o kaliteli yapısı içerisinde kendi öz iradeleriyle, özerk yapısıyla yapılmış sözleşmeler var ve şu anda biz bu gelirleri alamayız. Hükümet olarak DAÜ’nün elinden tutmaya ve DAÜ’yü geleceğe kaliteli eğitim vererek götürmeye kararlıyız. Bunu Sayın Başbakan da her fırsatta ifade etmektedir ve Hükümet adına da ben yaptığım görüşmelerde bunu ifade etmekteyim. Ve şu anda oluşan vergi, devletin alacağı oluşan paranın düzenlenmesi ve bir katkı yapılması, Sosyal Sigorta emeklilerinin orada çalışabilmesi var olan orada 40 kişilik emekli yükünün de DAÜ’nün üzerinden kalkmasıyla ilgili bir yasal çalışma yapılmasıyla ilgili bir sözümüz var. Bunun dışında da DAÜ yapması gereken, üstüne düşen düzenlemeleri, orada istismar edilen noktaları, tamamen çağdaş bir akademik yapı içerisinde performanslara yönelik bir maaş yapısını oluşturduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin lokomotif alanlarından olan üniversitelerin de lokomotifi olan DAÜ’nün kimse batışını seyretmez. Herkes yükselişini seyretmek ister, bunun için de herkes destek verir. Ama burada bir şey daha ifade edeyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi Oxford’la, Harvard’la kıyaslanacağı günlerin hayalini de taşımak isterim ama sadece lisans eğitimi, doktora eğitimi, lisansüstü eğitimi vermenin yanında kesinlikle ARGE çalışmalarına da pay ayırması lazım. Ama bir üniversitenin gelirinin yüzde 95’i, dönem dönem yüzde 110’u eğer maaşa gidiyorsa ARGE’ye siz nasıl pay ayıracaksınız? Kaldı ki bu dönemde şu anda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili uzun bir zamandan beri kendilerine bir misyon yüklemeye ve dolaysıyla oradaki giderlerinin bir kısmını da buradan elde edilecek gelirlere yüklemeyi düşünen biri olarak uzun bir zaman, gereğinden uzun bir zaman uğraşarak ancak başlatabildik. Şimdi yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili Orta Eğitimde şu anda başlatabildik ve kurumsal yapıları arttık sonra orayı sınav merkezi, orayı tüm Mağusa ve İskele bölgesindeki yabancı öğrencilerin orada bu hizmeti almaları ve mevcut kadrolarının olası bir sıkışıklıkta işsizliğe vesile olmaması için ekonomik sorunların yeni bir iş kolu da yükledik kendilerine. Yani biz hem devlet olarak bu tarafta üstümüze düşen yapma konusunda taahhütlerimiz var, diğer taraftan kendilerinin yeni yaratacakları iş kolları ve ARGE çalışmalarıyla ve hükümete hizmet verebilir. Devlete hizmet verebilir. Ordan da gelir elde edebilmen lazım. O kadar birikimli akademik kadronun bu yollara da girerek gelir elde etmesi gerekir.

Bunun yanında bir şey daha söyleyeyim. TÜBİTAK’la ilgili uzun bir zamandan beri de bir sorun vardı projelere destek verme noktasında Türkiye’deki akademisyenler gibi, yarın TÜBİTAK’la, Türkiye TÜBİTAK’la da bunu imzalıyoruz. Bu protokolü de imzalıyoruz. Bundan sonra DAÜ de bu projelere katılıp burdan da destek alabilir. Yani akademik gelişmesinin üniversite bütçesi üzerindeki yükünü de TÜBİTAK’a, diğer konularda da devlete hizmet satarak yeni kollardan da bir gelir elde edilebilir ve DAÜ nitelikli yapısını daha da yukarı çekerek bu yolculuğa devam edebilir. Ama her koşulda DAÜ’ye hassas olduğumuz en büyük nokta Hükümetin özerk yapısını koruyarak Devletin kendisine destek vermesi, özerk yapısının korunması ve akademik çalışmaların gerçekten şu anda bulunduğu yerden daha da yukarıya giderek dünyada bizi yükseltecek bir noktaya taşınmasını istiyoruz. O yüzden oradaki hocaları çok kıymetli görmekteyiz. Onların orada kalmalarını istiyoruz ama hiçbir yer gelir ve gider dengesini bozmadan olmamalı. Biz zaten uluslararası arenada atıflarıyla KKTC’yi yukarı çeken hocaların aldığı ücreti konuşmuyoruz. Zaten bizim önerimiz kök hücre, ders ücreti, yayın ücreti şeklinde veyahut da ARGE’lerden elde edilecek olan gelirler, performanslar bu şekilde maaşların belirlenmesidir. Oysa biz birinin maaşını düşürmek gibi bir hevesimiz yok. Biz DAÜ’nün farklı kollarla yoluna devam etmesi, devletin desteğiyle de geleceğe yürümesi. Ama bu şöyle anlaşılmamalıdır. Bütçe, DAÜ’nün bütçesi açık verirse KKTC Devleti bunu kapatır gibi bir beklenti hiç olmamalı. Ama KKTC Devletinin, Hükümetinin desteği DAÜ’de olması gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra sonsuzdur ve sınırsızdır. Bize Sayın Başbakanın verdiği talimat da bu yöndedir.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Nazım Çavuşoğlu.

Sayın Olgun Amcaoğlu, buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU – Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben ilk kez bu dönemde gördüm akaryakıt fiyatlarının ucuz tutulmasının suç teşkil edeceğini ilk kez bugünlerde gördüm, duydum, işittim. Yani Sayın Tufan Erhürman’a saygım sonsuz. Benzin fiyatlarını ön plana çıkarırken keşke Euro Dizel fiyatlarıyla da ilgili detaylı çalışmayı o çok bilen arkadaşı kendisine yapmış olup da vermiş da buralardan açıklamış olsaydı. Sadece Eylül ayının içerisindeki gelişmeleri dikkatle ele aldığımızda çok net söyleyeyim, kendi haline bırakmış olsaydı bugün 34 liranın üzerinde olacaktı Euro Dizelin litre fiyatı. Neden söylüyorum bilir misiniz? 34 liranın karşılığı şu an 31/65’e baktığınızda yaklaşık yüzde 6’lık bir hayat pahalılığına yansımasından mütevellittir eski bir Maliye çalışanı olarak, Maliyenin her türlü kadrosunda görev yapan birisi olarak. Yani bugün Fiyat İstikrar Fonunun ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerden olduğumu zannediyorum en azından. Yani bugün bütçenin üç ana başlıktaki gelir kalemlerinin çok büyük önem arz ettiğini söylerken Katma Değer Vergisinin, gümrük vergilerinin ve Fiyat İstikrar Fonunun ki bunların içerisindeki Fiyat İstikrar Fonunun da içerisinde akaryakıt, alkollü içki, sigara ve motorlu araçların da yüzde 82’sine denk geldiğini bilen biri olarak çok net şekilde, akaryakıtın da yansımalarıyla elde edeceğiniz her 60 kuruştaki 30 Milyonluk bir gelirle, o dedik ya işte vergi dediler, ben Fiyat İstikrar Fonu dedim, fonlamakla ilgili kaynaktır dedim. Karşılığı yüzde 1’e denk geldiğinde, yaklaşık 300-350 Milyon maliyeti vardı birlik süreçte kamu maliyesine. Bunu çok net bilenlerdenim. Yani siz akaryakıtı fonlamazsanız hem insanınızın cebinden çıkacak olan rakamları aşağı tutmazsanız, fakirleşmekten zamdan bahsederken onu fiyatların altında ezerseniz hem de bu konuda üretimdeki zam maliyet unsuru olan akaryakıtı özellikle mazotu Euro dizeli fonlamazsanız bunun karşılığında ortaya çıkan hayat pahalılığını da engelleyemezsiniz. Bir de kapalı ülke ekonomik koşullarında yaşayan bir ülke olarak nüfusun maalesef bu dünyadaki ekonomik anlamda yaşanan krizleri aşamayacağı, yüklerini kaldıramayacağı çok net şekilde bütün ekonomistler tarafından bilinmektedir ve tam da burada Güneyde yaşayan bir milyonluk nüfusun yıllar öncesindeki alışkanlıklarını kırarak bir şişe suyu bile bu ülkenin herhangi bir marketinden almadığından bu ülkede ziyaret edip evine dönenlerin alışkanlarını tekrar tersyüz etmek çok da kolay değildi. Evet çok net biliyorum. Ben çünkü rakamlara hakimim. Sekiz ayda Güneyden Kuzeye geçen 5 Milyon 211 Bin yaklaşık motorlu aracın 2 Binden 543 Bini Rum plakalı araçsa oturun konuşun derim kendi kendinize ve bunu da söylerken yüzde 42’ye yakın ithalatınızın arttığını bilirseniz bir ekonomiyi ve Enerji Bakanı olarak eski bir Maliyeci olarak bunun ne anlama geldiğini ülkenizdeki yaşayanlara, bırakın siyaset yapanlara anlatamazsanız vay halimize derim ben de.

Bakın değerli arkadaşlar; özellikle ifade etmek isterim ki biz bu süreci iyi yönetmek için elimizdeki bütün argümanları kullanıyoruz. Kullanırken de birkaç tane rakam vererek konuşmamı tamamlamak istiyorum. 2 Ekim tarihindeki fiyatlar 95 oktan da 32.21 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye’de 37.25, Güney Kıbrıs’ta 44.95. Euro dizel fiyatları 2.10, 2023’te 31.65 Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye’de 40.67, Güney Kıbrıs’ta 47.85, 17 Ekim’de 95 oktan benzin 32.21, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değişiklik yok, Türkiye Cumhuriyeti’nde 34.71 ucuzluk vardı. Güney Kıbrıs’ta 45.52. Euro düzel de yine 31.65 Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nde 40.64, Güney Kıbrıs’ta 48.46, yarınki düzenlemeyle olacak olanı söyleyeyim size yaklaşık 1 Buçuk Liraya yakın dizelde 50 Kuruşa yakın da benzinde hem Güney Kıbrıs’ta, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde zamlamak zorunda kalacaklar. Ama yine biz aynı kalacağız. Neden bilir misiniz? İşte biraz önce Sayın Tufan Erhürman söylerken o vergi değil, fonlamak için ayrılan bir finansman kaynağıdır dediğimde tam da burada ilgili akaryakıtın fiyatlarını düzenleyebilmek için elimizdeki bir enstrümandır Fiyat İstikrar Fonu diyorum ben de. Belki de birileri alıp bunu Maliyenin genel bütçenin içerisinde kalemlerde harcamakla ilgili düşüncesi olabilir ama Sayın Özdemir Berova orada. Geçen hafta indirim olması gerekirken benzinde, mazotta da zam olması gerekirken, kendi içindeki ikame oranları kullanarak, koridorları kullanarak, her ikisi de değişiklik yapmadan 60 Kuruşun yüzde bire denk geleceğini, 60 Kuruşla 30 Milyon kazanacağınızın Fiyat İstikrar Fonuna ama 300 Milyon ödeyeceğinizi bilerek adım atma yolunu tercih ettik. Bunun neresi yanlıştır, suçtur bilmem. Son olarak birkaç tane rakam vermek isterim. Türkiye Cumhuriyeti’nde 95 oktandan alınan vergi yüzde 51.23, Euro dizelde yüzde 39.02, vergiden bahsediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 95 oktandan vergiden, fondan değil, yüzde 28.82, Euro dizelde yüzde 15’le, 26 yani iki katı. Aynı ürünü aynı piyasadan alıyorsunuz, aynı ürünü de aynı piyasadan, aynı para birimiyle alıyorsunuz. İki katı vergi uyguluyorlar. Siz aşağıda tutuyorsunuz. Fonlar bu noktadaki normalde bıraksanız 34 Liranın üzerine çıkacak olan mazotu, Euro dizeli insanınızın üretiminde en büyük girdi maliyet unsuru olan Sayın Erkut Şahali en iyi bilenlerdensin diye biliyorum. Bu noktada sizin üreticiniz tarlasını sürüyor, ekim için canını yiyor, aynı şekilde narenciye öyle, üretim için öyle ve bu noktadaki en büyük girdi maliyet unsuru olan enerjiden sonra akaryakıt zamlanmıyor ve bununla ilgili sadece 95 oktanın fiyatlarını söyleyerek işin bütünsellik içinde düzenlenmesini gözden kaçırmak çok doğru değildir. Yine söylüyorum. Neden öyle olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Kendi içindeki yüzde 48’lik, 52’lik kullanma ikamelerini biz ara koridorlarda fiyatlandırmak için önemli bir enstrüman olarak gördüğümüz noktada adımlarımızı attık. Göreve geldiğimde geçen yıl Mayıs ayında litresi 27 Türk Lirasıydı mazotun, Doların kuru da 16.76’ydı. Bugün litresi 31.65, Doların kuru 28. Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet Sayın Tufan Erhürman buyurun. Sayın Tufan Erhürman Grup Başkanıdır. Onun için önceliği ona veriyorum. Konuşmayı o yaptı. Buyurun Sayın Tufan Erhürman.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; gerçekten anlamakta zorluk çektiğim bir konuşma dinledim. Sayın Olgun Amcaoğlu benim konuşmama değil, sanki başka bir yerlerde birilerinin yaptığı konuşmaya cevap veriyor gibi konuştu ve üzgünüm ama bugüne kadar hep kendisine saygı sınırları içerisinde konuştum. Ben Fiyat İstikrar Fonunun ne olduğunu çok iyi bilirim, müsaadenle ben de bilirim.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Bilmediğini söylemedim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Yani e, yok yani böyle kullandığınız ifadeleri seçerek kullanmayı beceremeyecekseniz biz de kendi üslubumuzu tekrar gözden… Çok bilen arkadaşın e çok bilen arkadaşım ne demektir yani şimdi? Nerden bahsedersiniz yani?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bilin hocam.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Neyi bilirim. Ben...

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sen bilin sana kimin söylediğini burdan söyledim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha çünkü bu gizli bir şeydir?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yok.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E Tabii ki biri bir şey söyleyecek. Biz de bakacağız. Ama biz de baktığımızı...

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bütünselliğinden...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hayır şimdi söyleyeceğim sana onu da. Biz de baktığımızı anlayacak kadar bilerek konuşuyoruz veya öğrenerek konuşuyoruz bilmediğimiz şeyleri. Soru sorayım da oradan devam edeyim. 22 Eylül’de Euro dizelden alınan Fiyat İstikrar Fonu 10 Kuruş mu, 22 Eylül’de? 10 Kuruş.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – E, sizce o 10 Kuruş son raddesi değil mi?

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – E?

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Tamam devam ediyorum. 22 Eylül’de 10 Kuruş. 29 Eylül’de Euro dizelde gene 10 Kuruş. 6 Ekim’de Euro dizelde gene 10 Kuruş. 12 Ekim’de Euro dizelde kaç? Kaç kuruş? Hayır, siz söyleyin bilirim bilirim dersiniz şu. Benim elimdeki rakam yanlışsa siz düzeltin.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sınava tabii tuttunuz hocam.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Hayır efendim yanlışsam düzeltesiniz diye söylüyorum Olgun Bey.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu şekilde soru cevap değil de...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Hayır bak Allah Allah! Siz siz başka bir şey söylediniz. Belki de benim elimdekiler yanlış verilerdir diye size soruyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bir 16’dır hocam bakarsanız görürsünüz.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet. Ben de öyle görüyorum onun için sordum. 116 Kuruş. Yani bu dört hafta önce, üç hafta önce 10 Kuruş, sonra gene 10 Kuruş, sonra gene 10 Kuruş, Euro dizel şu anda 116 Kuruş. 11 katına, 11 katına artmış durumda.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın hocam bilir misiniz? Yarın gene 10 kuruştur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - 116’yı çekeceksiniz 10’a.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Evet zamlamamak için çekeceğiz 10’a. Fonu uygulayacağız. Ben de onu söylerim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam. Tamam ben de onu söyleyeceğim. Ben de onu söyleyeceğim. Bakın 10 kuruştan 20 gün içinde 116 kuruşa Euro dizeli çıkarıyorsunuz, benzini 95 oktanı da 84 kuruştan 5 Buçuk Liraya çıkarıyorsunuz.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 20 gün içinde değil.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 20 gün içinde.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Geçen hafta çıktı.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Tamam ama ben 20 günlük toplamı bütün resmi gör diyorsunuz, bütün resmi görüyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yok öyle değil, öyle değil.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Öyle değil, böyle değil sonuç itibarıyla Euro dizelde de 10 kuruş olan devletin aldığı Fiyat İstikrar Fonu 116 kuruşa çıktı.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Bir hafta önce.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bir hafta önce. Ne fark eder. Öbür tarafta da 5 Buçuk Lira birden yükseldi. Şimdi ben de aslında bunu anlatmıyorum. Siz büyük bir alınganlık sergiliyorsunuz nedenini bilmem, başka bir şeyi anlatıyorum. Ben diyorum ki size aynen sizin de söylediğiniz gibi bana Türkiye’yi örnek veriyorsunuz. Ya Türkiye’de ne yapıldığı ayrı bir hikaye ama en azından Türkiye’de bildiğimiz bir değişken var, değişmeyen var aslında. Toplu taşımacılık var. Ben 13 sene yaşadım Türkiye’de hayatımda araba kullanmadım. Bu memlekette araba kullanmama şansınız var mı? İşinize araba olmadan gitme şansınız var mı da Türkiye’yle karşılaşırsınız? Ben 13 sene metroya bindim, dolmuşa bindim, otobüse bindim. Hadi gösterin bana buradan geleyim Gönyeli’den Lefkoşa'ya metro otobüs bilmem ne. Yok. Dolayısıyla bu ülkede her bir hane halkının en önemli gider kalemlerinden biri çok doğal olarak akaryakıttır. Şunu da yaptığınız zamanlarda sesimi çıkarmadığımı bilirsiniz. Mazotu desteklemek için 95 oktana, 98 oktana zam yapıldığı zaman da sesimi çıkarmam. Tam tersine yapmadığınız zaman sesimi çıkarırım. Bunu da yaptım. Dedim ki niçin desteklemediniz? Çünkü o daha fazla zam olarak yansıyacak piyasaya. Siz bilirsiniz, sizin onda biriniz kadar da ben bilirim. Onda biri bile yeter ama buna, daha fazlasına ihtiyaç yok. Ha, şimdi burada yaptığınız savunmayı ben ya Güney Kıbrıs’ta bilmem ne kadar. E, Güney Kıbrıs’taki alım gücüyle, benim insanımın alım gücü aynıdır yahu? Aynı şekilde yani yaşarız?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) –Yanlış yerden tartışın hocam.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Bunları konuşalım. Niçin yanlış yerden tartışacağım ya?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ya, hocam çok iyi bilin.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Neyi?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Geçen hafta ek bütçe görüşülürdü.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Özür dilerim. Sözünü kestim bal ile. Senin savunduğun şey şuydu. Mahalli gelirler düşük gösterildi. Çünkü gerçekleşmeler beklenilenlerin çok üzerinde 2 Buçuk Milyar...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet evet.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hatta Erkut Bey 3 Buçuk Milyar. Değerli hocam 3 Buçuk Milyar yukardan leylekle sepetle gelmedi oraya. Yüzde 41 ithalat artarken o Güneyde yaşayan bir milyon insanın alışkanlıkları, ekonomik anlamda ekonomi süresi bu tarafa aktarılması için bir şeyler yapılırken o rakamlar gerçekleşir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bir şeyler yapılırken nedir ya? Zaten söylediğiniz şey nedir?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bir buçuk yılda yüzde 170 hayat pahalılığı uyguladı bu ülkenin Hükümeti.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E!

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Neyle uyguladı? Gerçekleşmelerinin beklenilenlerin içerisinde olması...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ee! Tamam tamam. Başlangıçta söylediğin benzin fiyatlarını ucuzlatmanın bu kadar yıldır milletvekiliyim benzin fiyatlarını ucuzlatmanın suç olduğunu ilk defa duyuyorum. Ben dedim size benzin fiyatlarını ucuzlatmak suçtur. Neyi yayınladı? Benzin fiyatlarını ucuzlatmanın suç olduğunu söyleyen kimdir size?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – İma ettiniz ama.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Kim ima etti? Benzin fiyatlarını nerede ucuzlattınız da suçtur dedim ya.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bir kadın memur...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E!

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Çalışacak da 6 Bin Lira ödeyecek.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu o demektir yani. Kinayeli suç demektir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bu fazla bir alınganlık demektir. Bunun çareleri vardır ha. Bunun çareleri vardır. Çünkü ben sana benzin fiyatlarının ucuzlatılmasının suç olduğunu hayatımda söylemedim, kime söyledim böyle bir şey ya? Benim söylemediklerimi benim ağzıma sokacan da ben söylemişim gibi cevap verecen?! Benzin fiyatlarını ucuzlatmak suç demişim ben. Benzin fiyatı ucuzlamadı ki, benzin fiyatı zaten 32 Liraydı, gene 32 Lira, 32 Lira. Ucuzlamadı ki buna suç diyeyim. 32 Liranın içinden devletin aldığı pay yükseldi. 6 Buçuk katına. Bir de kahkaha atan ordan yani gerçekten bu üslup ve bu tarz iyi bir tarz değil ve bütün saygıma rağmen gittikçe yükseltiyon bunu. Ama yani zannetme cevap verme şansım yoktur buna. Burada çok basit bir şeyden bahsediyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yapmayacan sen de...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Neyi yapmayım ya?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Alınganlık gösteren sensin.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben alınganlık göstermiyorum ya. Sen benim söylemediğim lafı söylemediğim lafı niçin benim ağzıma sokmaya kakan ya. Ben sana dedim benzin fiyatlarını ucuzlatmak suçtur?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın hocam sözünü balınan...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ne balı be Olgun. Ne balı?! Yani buradan çıkan ben Fiyat İstikrar Fonunu çok iyi bilen biriyim. Yok, biz Fiyat İstikrar Fonunu bilmeden çıkarız ezbere konuşuruz burada. Bir tek sen bilin bunu.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Eksik konuşun be hoca.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Eksik konuşmuyorum. Aha söyledim sana Euro dizeli de. Euro dizeli de söyledim sana. 10 kuruş olan Euro dizel, Euro dizelden alınan 10 kuruşluk Fiyat İstikrar Fonunun şu anda 116 kuruş olduğunu da söyledim. Neyi eksik konuşurum? O 116 kuruşa çıkarken o biri de 5 Buçuk Liraya çıktı. Neyi eksik söylerim ya?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) –Yarın da yoktur işte.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ne yoktur?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yarın da yoktur. Kalmadı. 10 kuruşa düşecek.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ya düşecekse düşecek. Bunu sen bilin şu anda, ben bilmem. Ama o 10 kuruşa düşecek olsa bile...

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – İşte ben bildiğim için söylerim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bu değildir mesele. Mesele senin Euro dizele bak dediğin yerde 116 kuruşluk Fiyat İstikrar Fonunun orada durmasıdır, 11 katına çıkmış olmasıdır 20 günde. Mesele de bu değil, mesele eğer dinlesen alınganlık göstermesen anlayacaksın ki benim meselem bu değil. Benim meselem bu memlekette artık fiyatın ve talebin Kıbrıslı Türkler tarafından belirlenemiyor olması. Bu anlaşılmayacak bir şeydir? Hepsini bilin de, bunu bilmen? Hepsini bilin de, Kıbrıslı Rumlar şu kadar geldiler buradan bu kadar akaryakıt aldılar. Doğrudur söylediğin. Onun için zaten 5 Buçuk Liraya çıkarttın Fiyat İstikrar Fonunu. Çünkü o gelirler nereden artacak? Buradan. Yüzde 41 arttı değil mi ithalat? Nerden arttı bu ithalat yüzde 41? Biz Kıbrıslı Türkler hızınan tüketmeye devam ediyoruz? Kaç defa ben kendi ailemden söyleyeyim ya sana kaç defa gidebilin artık lokantaya ay içerisinde? Kıbrıslı Türklerin tüketimi düşüyor. KKTC vatandaşlarından bahsediyorum. Ama yabancıların tüketimi üzerinden bu memlekette ithalat patlıyor. Bu yapısal sorunu bu Kürsüden konuşamayacağız da sen gelecen burda diyecen onu da ben bilirim, bunu da ben bilirim? Ha bunu da ben bilirim! Bunu da herkes bilir bu arada bu memlekette. Araba alamadığımızı da herkes bilir, ev alamadığımızı da bilir, ev kiralayamadığımızı da bilir. Bu konuşulamayacak bu Mecliste. Çünkü siz…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Sesini yükselttiğinde haklı çıkman Başkan.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ha sesini yükselten de benim!

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sesini yükseltin böyle işte.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Olgun Bey huyudur bize nezaket kurallarını öğretiyor!

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Evet öğretir ama kendi öğrettiği kurallara uymaz buradan. Kendi bu Kürsüye çıkar, herkese ders verir. Bunu da ben bilirim, onu da ben bilirim, bunu da ben bilirim der sen konuştuğunda da nezaket dersi verir usul bu Olgun Bey de. Ha bu çok nettir. Tablo çok nettir ve benim anlatmaya çalıştığım şey de nettir. Kıbrıs Türk halkının da yaşadığını anlatıyorum ayrıca. Bu piyasada kendinin artık talep açısından görünmez olduğunu anlatıyorum. Elbette önemlidir asgari ücretle çalışan bir insanın toplu taşımacılığın olmadığı bir ülkede mecburen arabaya binip de o benzini koymak zorunda kalıp da iş bulduğu yer neresiyse oraya gidip asgari ücretin önemli bir miktarını da akaryakıt harcamasına vermesi herhalde herkes için önemlidir sadece benim için değil. Dolayısıyla bu memleketin koşullarını Türkiye ile Güney Kıbrıs’la kıyasla açıklayamazsınız. Türkiye'de toplu taşımacılık var. Güney Kıbrıs'ta da alım gücü herhalde bizimkiyle karşılaştırılmayacak kadar yüksektir. Ne kadar vergi koyarsak ödeyebilir akaryakıtı ama bizde durum bu değildir.

Ha son olarak Nazım Beyin DAÜ ile ilgili söylediklerine de tekrar söyleyeyim çünkü adetten oldu biz başka şey söylerik başka şey konuşulur. Benim söylediğim şeyin ne olduğunu umarım herkes anlamıştır. Söylediğim şey eğer yükseköğretimde kaliteyi gerçekten önemsiyorsak söylediğimiz, iddia ettiğimiz gibi, bu konuda başka şeyler de yapmamız gerekiyor ve ısrarlıyım bu konuda. Çünkü aksi takdirde bu memlekette tüm üniversiteler standardize olacak ve herkes ne kadar öğrenci getirirsem o kadar gelirim vardıra gidecek.

Bir yapısal sorun daha açık teklif, bir kez daha açık teklif, gelin…

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU - Tufan Bey…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Bir dakikacık Nazım Bey bunu bitireyim özür dilerim. Gelin bu memlekette açık teklif elli defa yaptığım teklifin aynısı DAÜ’de bu Şeker Sigortada, Kooperatif Merkez Bankasında, Vakıflar Bankasında, Kıb-Tek’de artık uzmanlaşmaya, profesyonelleşmeye ve özerkleşmeye geçelim ki bu meseleler yaşandığında rektör mü sorumluydu, VYK mı sorumluydu, bilmem ne bir sorumluydu burada siyasi atamalarla kurduğumuz VYK bu işi bilmeyen bir yapıya dönüşüyor. Gelin bunu yapalım o zaman. Yapısal meselelerden bahsediyorsak aha size yapısal mesele ve bunu 2019’da biz yapmak için programımıza koyduk. Ömrümüz yetmedi. 2019’dan bugüne de her zaman tekrar ettim. Kıb-Tek’de de onu yapalım. Altı ayda bir, üç ayda bir, üç ayda bir Yönetim Kurulu Başkanı bilmem nesi değişmesin. Profesyonelleşsin, uzmanlaşsın. Çünkü bu kurumların buna ihtiyacı var. DAÜ’de rektör olan birinin da çok iyi ekonomi, maliye, muhasebe bilmem ne bilmek zorunluluğu bir miktar ortadan kalksın. Rektör seçilen kişi acaba yabancı ülkelerde doğru dürüst tanıtım faaliyeti yürütmeye ehil midir, yetenekli midir, bilmem ne midir meselesini de bir kenara çekelim ve gerçekten DAÜ’yü siyasetten arındırılmış bir şekilde yönetelim. Sadece DAÜ’yü değil. Kıb-Tek’i de, Kooperatif Merkez Bankasını da, Vakıflar Bankasını da, Şeker Sigortayı da, Kalkınma Bankasını da. Bu da açık teklifti ama ilk defa yapmıyorum. 2019’dan beri CTP’nin teklifi olarak bu da buradadır. Eğer gerçekten bu memlekette kurumları yaşatmak istiyorsak. Nazım Beyin aktardıklarını biliyorum. Onlarla ilgili de dikkat ettiyseniz…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sizin söylediğinizle benim söylediklerim arasında bir fark yoktur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yoktur işte.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hedef olarak fark yoktur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben de onu söylüyorum. Yani sizin söylediğiniz ne bileyim ben vergide sağlayacağınız kolaylıklar, onun dışı hiçbirine bir şey demedim dikkat ederseniz. Bugüne kadar da demedim.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – ARGE’sine veyahut gelir getirici faaliyetlerini toparlama…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hiç onlara bir şey demedim. Sadece şunu ekstra bir şey olarak, ekstra yani sizi eleştirmek adına da değil, ekstra bir şey olarak şunu söyledim, bu bir vizyon meselesidir. Bu vizyona göre hareket edelim. Çünkü aksi takdirde biz yükseköğretimde hepimiz bir bir bu Kürsülerden, başka yerlerden önemli olan kalitedir deyeceğiz ama gereğini yapmadığımız müddetçe önemli olan nitelik değil, nicelik olacak ve yaşayabilmenin koşulu üniversiteler açısından Afrika’dan özellikle üçüncü ülkelerden siz de çok iyi biliyorsunuz çünkü Türkiye'den gelen öğrenciden, KKTC’den gelen öğrenciden alınan para aslında değil döndüren tekerleği, üçüncü ülkedendir. Üçüncü ülkeden gelen insanların sayısının artırılmasına kalacak bu kurumların yaşayabilirliği. Bu da gerek nitelik açısından, gerek ülkenin kaldırabilme, taşıyabilme kapasitesi açısından bir sorun.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ayrıntıları konuşuruz ama şimdi bu tartışmayı devam ettirmeyelim ama DAÜ’de birçok yapısal dönüşüm yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu tartışmayı burda…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ben de o yapısal değişim, teşekkür ederim. Ben de uzatmayacağım. O yapısal değişimlerin içerisine muhakkak surette VYK’nın yapısını ve demin söylediğim kalite bazlı devlet desteği yapısını koymamız gerekiyor. Bunları koymadığımız müddetçe yapacağımız yapısal değişimler sadece insanların aldığı maaşların aşağıya çekilmesi sonucunu doğuracak şeylerdir. Yapısal mıdır? Çok emin değilim. Çünkü bunlar sadece işte KDV’lerle, kıdemlerle bilmem nelerle oynamak anlamı, yapılmasın anlamında söylemiyorum. Yani bir çalışma yapılması lazım. Kurtarma planıdır bu. O yapılsın ama o yapısal bir şey değildir. Esas yapısal şey VYK’nın yapısıdır ve dediğim gibi Devletin desteğinin öngörülebilir noktaya taşınmasıdır.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL (Yerinden) - Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim Sayın Başbakan? Buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Sayın Başbakan yüce Meclise.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Tufan Hocama teşekkür ediyorum. Güncel konuları hepsini buradan halkın bilgisine getirdi.

Öncelikle şunu söyleyeyim, ilaç konusunda yaşananlar çok uzun zaman gündemde kalması taraftarı değilim. Çünkü ilaç ile ilgili hem eczacılarımız, hem doktorlarımızın yaşanmaması gereken bir süreç ama burada gerekli incelemelerin yapılması ve her şeyin orta yere çıkması için de dün Polis Müdürünü çağırdım ve süratli bir şekilde bu işi bitirelim. Gündemden kaldırılmasını istedim ama bunu yaparken hiçbir şey geride bırakmadan, bütün ne var ise hepsini süratli bir şekilde ekipleri takviye edip bu soruşturmanın bir an önce sonuçlanması. Bu soruşturma neticesinde yaşananlar veya bu tutuklu olan kişilerin mahkemeye götürüş şekilleri hepimiz üzmüştür. Dolayısıyla dün Polis Müdürünü çağırıp bu konuların niye böyle olduğunu konuştuk ve baktım ki Polisin uyguladığı devamlı bir talimata göre ve burada hiçbir ayrım yapmadan bu tutuklamalar yapılır ve mahkemeye getirdi. Tabii burada herkesi rahatsız eden buradaki arkadaşlarımızın mahkemeye götürülürken kelepçe ile götürülmesidir. Tabii bu yapılan talimat 2018’de Barolar Birliğinin Başbakanlığa yazdığı bir yazıyla ilgili polis ile tekrar eski talimatın gözden geçirilip, yenilenmesi için ve usullerin güncelleşmesi için Barolar Birliğiyle bir heyet kuruldu ve bu heyet Polis Müdürüyle oluşturulan heyetle bir çalışma yapıldı ve sonra da bu tutukluların nasıl taşınacağı, nasıl olacak bütün usullerin tespit edilmesi. Yalnız burada benim gördüğüm bütün talimat ve yasal düzenlemeler içerisinde bana getirdikleri, eksik gördüğüm hangi hallerde kimlere kelepçe takılıp takılmayacağı ayrımı yoktur. Dolayısıyla o ayrım olmadığı için bu istenmediğimiz olaylar ülkede yaşandı. Bunu bir an önce orta yerden kaldırmak için ve bunu güncellemek için çünkü bu 2018’de başladı çalışmalar üç dört kere devam etti. 2020 yılında da yayınlandı ve Polisin devamlı talimat no:34 olarak da uygulamaya girdi.

Şimdi değerli arkadaşlar; bugün yine Barolar Birliğiyle konuştum ve yeni bir heyet oluşturalım ve bunları daha önce de konuştuğumuz gibi eskiyen yasalarımızı, güncellememiz gerektiren yasalarımızı süratli bir şekilde güncellemek için Barolar Birliğiyle bir komite oluşturuyoruz. Bunu Muhalefet arzu ediyorsa bu komiteyi Mecliste de oluşturabiliriz. Çünkü bu ülkenin genel bir sorunu ve hepimizi üzmüştür. Dolayısıyla bunları Cumhuriyet Meclisinde de yapabiliriz ama Başbakanlık altında da kurulacak bir komite de yapabiliriz. Polisle, Barolar Birliğiyle çalışarak bunu, bunları güncelleyebiliriz. Ama bunun yanında arkadaşlar yine geçmişte kalan ve eskiyen güncelleyemediğimiz yasalarımız varsa hepsini orta yere çıkaralım ve bu yasaları derleyip toparlayalım. Ülkemizin geleceği adına ve bu yaşananların bir kere daha yaşanmaması adına.

Şimdi değerli milletvekilleri; ülkemizin lokomotif sektörü hepimiz de bilir ki turizm ve eğitimdir. Bu iki lokomotif sektör bütün sektörlerimizi hareket ettiren sektörlerdir. Dolayısıyla eğitimin bulunduğu yerden daha iyi bir yere gelmesi için çalışma yapmamız lazım. Çünkü her geçen gün istediğimiz oranda öğrenci sayısını yakalamakta zorlaşıyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin kaliteyi arttırmak için de gerekli çalışmaları yapmaya hazırız çünkü ülkemizde en büyük sektör ve sürükleyici sektörlerden bir tanesi eğitim olduğu için bunu her yerde gururla iftiharla söyleriz ama eğitimimiz ve üniversitelerimizin olduğu noktadan daha ileriye gitmesi için biz çalışma yapıyoruz. Yine de arzu edilirse Cumhuriyet Meclisinde de bunları hepsini özel kuracağımız bir komitede gözden geçirip ülkemizin geleceği için, üniversitemizin geleceği için yapmaya da hazırız.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Başbakan.

FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) - Sayın Başbakan eğitimin en büyük sorunu, eğitime bir iş sektörü olarak bakmanızdan kaynaklanır.

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri ikinci kısım Özel Gündemde Yer Alacak İşler Kısmına geçiyoruz. Bu kısımda birinci sırada Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükumeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Yani Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin Onay Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin raporu ve ek raporu görüşülecektir.

Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız. Sayın Yasemi Öztürk buyurun Kürsüye. Hitap edin yüce Meclisimize.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ BAŞKANI YASEMİ ÖZTÜRK – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA (ONAY) YASA TASARISI (Y.T.NO:42/1/2022)”NA İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz, 7 Haziran 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Komitemiz, Tasarının kısa ismini düzenleyen 1’inci maddesini yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz Tasarıya oybirliğiyle “Tefsir” yan başlıklı 2’nci maddeyi eklemiş ve ondan sonra gelen maddeleri de yeniden sayılandırmıştır.

Tasarının “Amaç’’ yan başlıklı eski 2’nci, yeni 3’üncü maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski 3’üncü, yeni 4’üncü maddesini Ek’li Cetveli ve yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, yürütme yetkisi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının eski 4’üncü, yeni 5’inci maddesini yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının yürürlüğe girişini düzenleyen eski 5’inci, yeni 6’ncı maddesini Anlaşmaya paralel olarak yeniden kaleme almıştır. Madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

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

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYECUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

ULUSAL SÜRÜCÜBELGELERİNİNİN/ SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİNKARŞILIKLI OLARAK  
TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

ANLAŞMA (ONAY) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

Bu Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 23 Ocak 2019 tarihinde imzalanmış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümet İLE Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/ Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Tanınması Ve Değişimi Anlaşması’nın 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatlarının ehliyet değişimlerinde ikamet şartı aranmayacağı cümlesi eklenerek, diplomatların ehliyet değişimlerinde kolaylık sağlanması ve ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmek amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

|  |  |
| --- | --- |
| Madde 1. | Yasanın 1 ’inci maddesi ile “Kısa İsim” düzenlenmiştir. |
| Madde 2. | Yasanın 2’nci maddesi ile “Amaç” düzenlenmiştir. |
| Madde 3. | Yasanın 3’üncü maddesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunması düzenlenmiştir. |
| Madde 4. | Yasanın 4’üncü maddesi ile “Yürütme Yetkisi” düzenlenmiştir. |

|  |  |
| --- | --- |
| Madde 5. | Yasanın 5’inci maddesi ile “Yürürlüğe Girişi” düzenlenmiştir. |

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN GENEL KURULDAN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE KOMİTEYE GERİ ALINAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA (ONAY) YASA TASARISI (Y.T.NO:42/1/2022)”NA

İLİŞKİN EK RAPORUDUR

Komitemiz, 12 Ekim 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilisinin vermiş olduğu bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Komitemiz, Tasarının kısa ismini düzenleyen 1’inci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, yürütme yetkisi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının 5’inci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının yürürlüğe girişini düzenleyen 6’ncı maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

|  |  |
| --- | --- |
| Yasemi ÖZTÜRK  (Başkan) | |
| Ogun TALAT  (Başkan Vekili) | |
| Fırtına KARANFİL  (Üye) | Hasan KÜÇÜK  (Üye) |
| (Mazaretli)  Ürün SOLYALI  (Üye) | |

(Ekler ana dosyaya eklenmiştir)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Yasemi Öztürk. Rapor ve tasarı üzerinde söz isteyen var mı? Sayın Filiz Besim buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclisimize.

FİLİZ BESİM - Teşekkürler Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ben bu Yasa Tasarısını aslında bir vesile görerek, çok ülkemizde çok yakıcı bir konu olan trafikle ilgili birkaç konuyu, eksikte kalan, arafta kalan birkaç konuyu gündeme getirmek istedim. Çok yakıcı büyük bir halk sağlığı sorunudur ülkemizde trafik. Herhalde bunu hepimiz de böyle olduğunu kabul ediyoruz geçen yıl tüm yıl boyunca 24 olan trafikte kaybettiğimiz can kaybı 24’ken bu yıl 39, bugüne kadar şu ana kadar 39 ölümüz var. Bu aslında bize hani biz sağlıkçılar buna bir halk sağlığı sorunudur deriz çünkü bu kadar ölümün bu kadar sağlık sorununu yaratan konu evet bir halk sağlığı sorunudur. O zaman ne yapmamız gerekir gerçekten de bu konuya ciddi boyutta odaklanmamız gerekir Sayın Ulaştırma Bakanı. Trafikte geçen yıl, bu Mecliste 27 Haziran olması gerekiyor. 27 Haziran 2022’de trafikte uyuşturucu tespiti için bir yasa geçirdik. Cihaz alınacaktı ve trafikteki trafik kontrollerinde tükürükte sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığına bakacaktık. Sayın Sağlık Bakanı sizi de ilgilendirir lütfen ayrılmayın.

SAĞLIK BAKANI HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) – Geliyorum.

FİLİZ BESİM (Devamla) - Çünkü bu cihazları alacak olan Sağlık Bakanlığıydı ve bu uygulamayı da gündeme koyacak olan, yürürlüğe koyacak olan elbetteki Ulaştırma Bakanıydı ama aradan bir buçuk yıla yakın bir zaman geçti biraz önce Sayın Üstel dedi ki; gelin eski yasaları yenileyelim olmayan yasaları yapalım. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri yaptığımız yasaları uygulamıyoruz. Bir yıl önce geçirdiğimiz çok basit beş on tane cihazın alımını yapamadık ve maalesef bu kadar yakıcı aileler dağılıyor bu ülkede. Trafikte giden canlarımızdan, yüreğimiz yaralı gidiyoruz, atlatamıyoruz bu sorunu atlatamıyoruz, bu travmayı ama maalesef ne yol güvenliğimizle ilgili, ne de yaptığımız yasalarla ilgili yasaları uygulamak anlamında hiçbir hareket yapmıyoruz. Nasıl bir beceriksizlik ve basiretsizliktir bir buçuk yıl içinde üç beş tane cihazın alınmaması ve bu uyuşturucu tespitlerine başlanmaması tükürükte ve bir konuyu daha gözden geçirmek zorundayız. Koruyucu hekimlik deriz bu da aslında bir koruyucu hekimliktir. Trafikte sürücü olan şoförün siz baktığınız zaman polis olarak alkole bakıyorsunuz ve 50 promil diyorsunuz işte elli profilse eğer bir asgari ücret kadar bir cezası var ve işte en çok da olacağı belki üç ay elinden şeyini ehliyetini alıyorsunuz ama 400 promil çıkanlara ne yapıyorsunuz? Yine aynı cezayı veriyorsunuz. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri eğer ki biz bu cezaları artırmaz, bu insanları caydırıcı olarak gerçekten de bunları yapmamasını sağlamazsak trafikteki bu can kayıpları daha çok canımızı yakacak, çok üzüleceğiz. Elbette ki bu konuda söylenecek çok şey var ama bu kısa bir Yasa Tasarısıdır fazla konuyu uzatmak istemem ama mutlaka bu tükürükteki uyuşturucuyla ilgili hem Sağlık Bakanından, hem de Ulaştırma Bakanından bir cevap bekliyorum ve Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri yine bu ülkenin en büyük sorunlarından birisidir. Yaptığımız yasaların gerekli olan düzenlemeleri yapmak için Tüzüklerini geçirmiyoruz. Yol ve Trafik Suçları Davası Halli ve Ceza Yasasının tam dört tane Tüzüğü yıllardır bekliyor ve hiçbir şekilde hani hazır olduğunu biliyorum ve aslında bana gelen bilgi bu ama maalesef bu dört Tüzük de devreye girmemiştir ve bu anlamda da maalesef eksiğiz. Eğer ki biz bu kadar büyük bir sorunumuz varken bu konuya odaklanıp bunları çözmüyorsak neyi çözeceğiz Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri? Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Filiz Hanım. Sayın Erhan Arıklı buyurun Kürsüye, hitap edin yüce Meclisimize.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI - Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Filiz Hanıma böyle önemli bir konuyu bu vesileyle gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemizdeki trafik kazaları artık altından kalkılamayacak bir boyuta erişti. Özellikle son sekiz ayda trafik kazalarında hayatını kaybeden insanların sayısının 37 olması ve bu arada da sürekli olarak insanlarımızın trafik kurallarını ihlal etmesi, bu konuda da polisimizin yeterli tedbir almaması, denetim yapmaması. Son zamanlarda biraz durum düzeliyor ama geçmişte çok ciddi eksikliklerdi. Çünkü trafik polis sayımız gerçekten yetersiz denetimlerde yetersiz kalıyoruz. Değerli Milletvekilleri trafik kazaları sadece ülkemizin sorunu değil. Yani dünyada her yıl ortalama bir nokta iki milyon kişi yani bir milyon iki yüz bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve yine dünyada ortalama 50 milyon kişi de trafik kazalarında ağır yaralanmalarla hayatını devam ettiriyor. Ben trafik kazalarındaki suç toplumumuzda genel bir kanaat işte yollar aydınlatılmadı, yollarımız kötü. Doğrudur bunlar elbette ki trafik kazalarında belli bir payı var ama Lefke Avrupa Üniversitesinde iki tane değerli hocamızın biri Okan Veli Şafak’tı diğeri de Müslüm Kaya bunların yazdıkları ilmi bir makaleyi o makaledeki rakamları bilginize arz etmek istiyorum uzun bir araştırmadır bu. Neticede diyor ki iki değerli akademisyen ülkemizdeki trafik kazalarının yüzde 88.97’si sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Nedir bunlar? Alkol, hız, özellikle de son zamanlarda bir hastalık haline gelen telefonla konuşma, mesaj yazma vesaire. Yüzde 88.97’si sürücü hataları, yüzde 8.91’i yayaların suçu yüzde sıfır nokta kırk üçü yolcu suçu, yüzde sıfır nokta ikisi araç, yüzde sıfır nokta yedisi ise yol hataları. Dolayısıyla elbette ki yollarımızı yapmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince bunu mümkün olduğunca imkanlarımız ölçüsünde hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yollarımızı aydınlatmaya çalışıyoruz ama bilmemiz gereken bir şey var maalesef şoförlerimizin, sürücülerimizin ehliyet sahiplerimizin çok ciddi hatalarından dolayı trafik kazaları oluyor. Bu arada yasayla ilgili Komitedeki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oybirliğiyle geçti bu Meclisten. Bir hata vardı Meclise niye geri komiteye gönderildiğini o dönem anlamış değilim ama şudur hedef, iki ülke arasında biliyorsunuz 2023 yılında yapılmış olan bir toplantıda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatlarının Türkiye'de ehliyetlerini kullanırken zorluk yaşadıklarını ve ehliyetlerini değiştirmek zorunda kaldıklarına yönelik şikayet geldi. Oysa Türkiye Cumhuriyeti diplomatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptığımız bir Tüzük değişikliğiyle bu ehliyetlerini kullanabiliyorlardı. Mütekabiliyet Yasasına dayanarak bizim de Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan diplomatlarımızın ehliyetlerini aynen kullanabilmeleri ve değişim yapmamalarını sağlamaya yöneliktir bu Yasa. Ben yasaya oy veren Komitedeki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

FİLİZ BESİM (Yerinden) - Sayın Bakan sorduğum soruyla ilgili hiçbir cevap gelmedi. Yani bu cihazlar neden alınmadı? Trafikte niye tükürükte, uyuşturucu bakılmıyor? Yani böyle bir Yol Güvenliği Yasası altında biz 2022 17 Haziranda bir Yasa geçirdik bu Meclisten. Yani bu soru buydu yani sizin söylediklerinizi evet tamam biliyoruz ama…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Aslında cevabı biliyorsunuz ama sormuş oldunuz. Ben de, bütçe meselesi İnşallah çok kısa bir süre içerisinde halledeceğiz.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) -Bütçe meselesi, çok pahalı cihazlar değildir bu Sağlık Bakanı bunu bilecektir. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgilenebilir. Bu aksine acil servislere gelen hastalar için de aslında çok önemli bir cihazdır ve pahalı cihazlar değil bunlar. Onun için yani bütçe meselesi böyle bir konu için çok hafif bir cevap kaldı Sayın Bakan…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Çok haklısın. 2024 bütçesinde var. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Başka söz isteyen var mı Sayın Milletvekilleri? Nisap var mıdır bir kontrol edelim oylamaya geçeceğiz.

Sayın milletvekili Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANLAŞMA (ONAY) YASASI

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasası olarak isimlendirilir. |

BAŞKAN – 1’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Tefsir | 2. Bu Yasa amaçları bakımından metin başka türlü gerektirmedikçe:  “Anlaşma”, bu Yasa ile onaylanması uygun bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmayı anlatır.  “Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.  “Cumhuriyet Meclisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini anlatır. |

BAŞKAN – 2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç | 3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatlarının ehliyet değişimlerinde ikamet şartı aranmayacağı cümlesi eklenerek, diplomatların ehliyet değişimlerinde kolaylık sağlanması ve ikili ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmektir. |

BAŞKAN – 3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Anlaşmanın Onaylanması-nın Uygun Bulunması CETVEL | 4. Cumhuriyet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 7 Haziran 2022 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 29 Haziran 2022 Ü(K-I)289-2022 Sayılı Kararı ile kabul edilen, bu Yasaya Ek’li Cetvel’de metni yazılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın onaylanmasını uygun bulur. |

BAŞKAN - 4’üncü maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürütme Yetkisi | 5. Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu adına Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür. |

BAŞKAN – 5’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 6. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak, bu Yasa ile onaylanan Ek’li Cetvel’deki Anlaşma ise tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin gerekli iç hukuki usullerin tamamlandığına dair tarafların birbirlerine diplomatik kanallarla yapacakları yazılı bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girer. |

BAŞKAN – 6’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; Tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir.

Sayın milletvekilleri; Tasarının üçüncü görüşmesi Kısa İsim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır. Oylama da İçtüzüğün 150’inci maddesi gereğince Açık Oylama olacaktır. Kısa İsmi okuyunuz lütfen.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasası olarak isimlendirilir. |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyoruz. Adı okunan milletvekili “Kabul”, “Ret” veya “Çekimser” demek suretiyle oyunu belirleyecektir. Sayın Katip Cetveli okuyunuz lütfen.

KATİP – Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısına İlişkin Oylama Cetveli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabul Edenler | Kabul Etmeyenler | Çekimser | Oylamaya Katılmayanlar |
| Serhat Akpınar  İzlem Gürçağ Altuğra  Olgun Amcaoğlu  Erhan Arıklı  Talip Atalay  Fikri Ataoğlu  Sunat Atun  Filiz Besim  Resmiye Eroğlu Canaltay  Armağan Candan  Hüseyin Çavuş  Nazım Çavuşoğlu  Şifa Çolakoğlu  Doğuş Derya  Hakan Dinçyürek  Kutlu Evren  Sadık Gardiyanoğlu  Biray Hamzaoğulları  Oğuzhan Hasipoğlu  Fırtına Karanfil  Hasan Küçük  Fide Kürşat  Yasemi Öztürk  Ziya Öztürkler  Ahmet Savaşan  Ürün Solyalı  Faiz Sucuoğlu  Salahi Şahiner  Alişan Şan  Hasan Taçoy  Fikri Toros  Zorlu Töre  Emrah Yeşilırmak |  |  | Asım Akansoy  Devrim Barçın  Ayşegül Baybars  Özdemir Berova  Ceyhun Birinc  Tufan Erhürman  Sıla Usar İncirli  Dursun Oğuz  Fazilet Özdenefe  Sami Özuslu  Ali Pilli  Jale Refik Rogers  Erkut Şahali  Ongun Talat  Hasan Tosunoğlu  Teberrüken Uluçay  Ünal Üstel |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Oylama sonucunu tutanağa göre açıklıyorum. 32 Kabul. Katılmayan 18. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler İle Görüşülecek Diğer İşler Kısmına geçiyoruz.

Şimdi Üçüncü Kısım Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler İle Görüşülecek Diğer işler Kısmına geçiyoruz. Bu Kısımda birinci sırada Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız. Buyurun Sayın Resmiye Canaltay hitap edin Yüce Meclise.

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BAŞKANI RESMİYE CANALTAY – Teşekkür ederim

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN

“TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Y.T.NO:118/2/2023)”NA İLİŞKİN

RAPORUDUR

Komitemiz, 8 Ağustos 2023 ve 4 Ekim 2023 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda, Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile birlikte Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KKTC Merkez Bankası yetkililerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Komitemiz, Tasarının “Kısa İsim” yan başlıklı 1’inci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Esas Yasanın “Fonun Kullanılışı” yan başlıklı 9’uncu maddesine değişiklik öngören Tasarının 2’nci maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının “Yürürlüğe Giriş” yan başlıklı 3’üncü maddesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

Resmiye EROĞLU CANALTAY

(Başkan)

Fikri TOROS

(Başkan Vekili)

|  |  |
| --- | --- |
| Hasan KÜÇÜK  (Üye) | Salahi ŞAHİNER  (Üye) |

Alişan ŞAN

(Üye)

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

FONU (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇESİ

Bu Yasa Tasarısı, finansal sektörde istikrarın sağlanmasına yönelik olarak Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’nun (Fon) kullandırabileceği sermaye benzeri kredi tutarının güncellenmesi ve Fon’un satın alabileceği kredilerdeki tarih sınırının kaldırılmasını içermekle birlikte, Fon’un kullandırabileceği sermaye benzeri kredi tutarının üst limiti ve aynı zamanda yürürlükteki Yasa ile belirlenmemiş olan “Fon’un satın alabileceği kredilerin” üst sınırını da belirlemektedir.

Yürürlükteki 9’uncu maddenin (6)’ncı fıkrasında yer alan sermaye benzeri kredinin üst limiti, Fon tarafından satın alınacak kredileri de içerecek şekilde, önerilen (3)’üncün fıkrada düzenlenmiş olup, bankaların sigortaya tabi tasarruf mevduatı büyüklüğü ve yasal oranları tutturabilmesi için gereken kaynak tutarı ile ilişkilendirilerek üst limite dinamik bir yapı kazandırılarak zaman içinde enflasyona bağlı olarak ortaya çıkacak güncelleme ihtiyacı ortadan kaldırılmak amaçlanmaktadır.

Önerilen (3)’üncü fıkra ile bir bankaya, sermaye benzeri kredi kullandırmak ve/veya kredi devir alınmak suretiyle, Fon tarafından aktarılabilecek kaynağın azami tutarının, o banka nezdindeki sigortaya tabi mevduat tutarını aşamayacağı hükme bağlanarak bir üst limit getirilmektedir. Bir başka deyişle, bir bankaya kullandırılabilecek sermaye benzeri kredi ve/veya o bankadan devir alınabilecek kredi tutarının, bankanın Fon’a devri halinde Fon tarafından o bankanın mevduat sahiplerine yapılacak ödemeyi aşmaması gerekmektedir. Ayrıca ikinci bir sınırlama daha getirilmekte ve bankaya, sermaye benzeri kredi ve/veya kredilerin devir alınması yoluyla Fon tarafından kullandırılabilecek kaynağın tutarının bankanın yasal oran ve sınırları tutturabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağı geçemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Bu amaçlarla Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

# MADDE GEREKÇELERİ

|  |  |
| --- | --- |
| Madde 1. | Yasanın kısa ismini düzenlemektedir. |
|  |  |
| Madde 2. | Bankacılık sektöründe belirsizlik ve güvensizlik oluşmasını önlemek amacıyla mali konuda haklarında yaptırım uygulanan bankaların kredilerini satın veya devir alınabilmesi ve bu bankalara sermaye benzeri kredi verilebilmesi ve bunun sınırlarının belirlenmesini düzenlemektedir. Ayrıca bu konudaki tebliğ çıkarma yetkisini düzenlemektedir. |
|  |  |
| Madde 3. | Yasanın yürürlüğe giriş tarihini düzenlemektedir. |

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Resmiye Canaltay. Söz isteyen var mı?... Sayın milletvekilleri; söz isteyen var mı?... Yok.

Sayın milletvekilleri; söz isteyen olmadığına göre Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Rapor ve Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunacağım. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyunuz lütfen.

KATİP -

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

FONU (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: | | |
| Kısa İsim  32/2009 | 1. | Bu Yasa, Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan, Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası ile birlikte okunur. |

BAŞKAN – 1’inci maddeyi kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esas Yasanın 9’uncu Maddesinin Değiştirilmesi | 2. | (1) | Esas Yasa, 9’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: | | |
|  |  |  | “(3) | (A) | Fon, bankacılık sektöründe belirsizlik ve güvensizlik oluşmasını önlemek ve finansal sektörde istikrarın sağlanması amacına yönelik olarak, mali bünye zaafiyeti nedeniyle Merkez Bankasınca haklarında yaptırım uygulanan bankaların kredilerini satın veya devir alabilir ve bu bankalara sermaye benzeri kredi verebilir.  Ancak, her bir bankadan satın veya devir alınacak kredi tutarı ile her bir bankaya verilecek sermaye benzeri kredinin azami miktarı, banka nezdindeki sigortaya tabi mevduat tutarını geçmemek üzere, bankanın yasal oran ve sınırlara olan uyumunu sağlayacak tutardan fazla olamaz. |
|  |  |  |  | (B) | Bu fıkra kapsamında yapılan işlemler için bankalardan vergi, resim ve harç alınmaz.” |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) | Esas Yasa, 9’uncu maddesinin (6)’ncı fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (6)’ncı fıkra konmak suretiyle değiştirilir: | | |
|  |  |  | “(6) | Bu madde çerçevesinde kullandırılacak sermaye benzeri kredilerin mahiyet ve kullandırma şartlarına ilişkin süre, teminat, sözleşme şartları, geri ödemeye ilişkin yükümlülükler ile varsa istisnalar dahil tüm hususlara ilişkin usul ve esaslar, Fon tarafından çıkartılacak Tebliğ ile düzenlenir.” | |
|  |  | (3) | Esas Yasa, 9’uncu maddesinin (7)’nci fıkrası kaldırılmak suretiyle değiştirilir. | | |

BAŞKAN - 2’nci maddeyi kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 3. | Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak, yürürlüğe girer. |

BAŞKAN – 3’üncü maddeyi kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuduk.

Sayın milletvekilleri; Tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki Birleşimde ele alınacaktır.

Sayın milletvekilleri; ikinci sırada Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız. Sayın Yasemi Öztürk buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ BAŞKANI YASEMİ ÖZTÜRK – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

“AVUKATLAR (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ (Y.Ö.NO:32/2/2023)”NE

İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz 4 ve 22 Eylül ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekilleri Sayın Fazilet Özdenefe, Sayın Ongun Talat, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Yasemi Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’nın sunmuş olduğu Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisini, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Öneri Sahipleri ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği yetkilisinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Komitemiz, Önerinin Kısa İsim yan başlıklı 1’inci maddesini yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Önerinin 2’nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen Esas Yasanın “Tefsir” yan başlıklı 2’nci maddesi “Avukat olarak icrai meslek etme” tefsirine icra-i meslek etme ile ilgili kuralları düzenleyen Esas Yasanın 11’inci maddesindeki koşulları da kapsaması amacıyla yeniden kaleme almış ve maddeyi bu değişiklikler ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının yürürlüğe girişini düzenleyen 3’üncü maddesini aynen ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.

Yasemi ÖZTÜRK

(Başkan)

Ongun TALAT

(Başkan Vekili)

|  |  |
| --- | --- |
| Fırtına KARANFİL  (Üye) | Hasan KÜÇÜK  (Üye) |

Mazeretli

Ürün SOLYALI

(Üye)

AVUKATLAR (DEĞİŞİKLİK) YASASI ÖNERİSİ

GENEL GEREKÇE

Avukatlık Mesleğine ilişkin temel kuralların düzenlendiği Fasıl 2 Avukatlar Yasasındaki “Avukat olarak icrai meslek etme” tanımı, Avukatlık Mesleği’nin günümüzdeki çağdaş kapsamım tanımlamaya yetersiz kalmış durumdadır. Bu ise, fiilen avukatlar tarafından verilmekte olan hizmetlerle yasadaki tanımın örtüşmemesi sorununu yaratmakta ve gerek avukatların gerekse vatandaşların pek çok ardışık sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesindeki kişilerin avukatlar tarafından karşılanan güncel hukuki hizmet ihtiyaçlarının dikkate alınması sonucu, “Avukat olarak icrai meslek etme” tanımının güncellenmesi için işbu yasa önerisi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1: Yasa’nın 1 ’inci maddesi ile Yasanın ismi düzenlenmiştir.

Madde 2; Yasa’nın 2’nci maddesi ile, Esas Yasa’nın 2. maddesindeki “Avukat olarak icrai meslek etme” tanımın çağdaş ve güncel ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.

Madde 3: Yasa’nın 3. maddesi ile Yasanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yasemi Öztürk. Sayın milletvekilleri; Rapor ve Önerinin bütünü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Söz isteyen var mı?... Söz isteyen yok.

Sayın milletvekilleri; Rapor ve Önerinin bütünü üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. Önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Madde madde okuyunuz lütfen.

KATİP -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVUKATLAR (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ | | | | |
|  | | | |  |
|  | | | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: | |
|  |  | | | |
| Kısa İsim  Fasıl 2  42/1961  20/1963 9/1973  1/1974  12/1974  1/1976 32/1982  49/1982  48/1984 47/1989 50/1998 8/2002 6/2006  56/2010 | | 1. Bu Yasa, Avukatlar (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Avukatlar Yasası ile birlikte okunur. | | |
|  | |  | | |

BAŞKAN – 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Esas Yasanın 2’nci Maddesinin | 2. Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan ‘‘Avukat olarak icrai meslek etme’’ tefsiri kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni ‘‘Avukat Olarak İcrai Meslek Etme’’ tefsiri konmak suretiyle değiştirilir: | | |
| Değiştirilmesi |  | | |
|  |  | “Avukat Olarak İcrai Meslek Etme’’, bu Yasanın 11’inci maddesindeki koşulları sağlayan kişiler tarafından: | |
|  |  | (A) | Herhangi bir kişi veya Devlet adına veya aleyhinde herhangi bir işlem başlatmak veya yürütmek için mahkeme veya yargıç veya mahkeme memuru önüne çıkmayı; |
|  |  | (B) | Tereke işlemleri dahil olmak üzere herhangi bir mahkemedeki bir işlemle ilgili olarak kullanılması tasarlanan herhangi bir belgeyi ücret karşılığı hazırlamayı veya incelemeyi; |
|  |  | (C) | Vasiyetname, vekaletname, senet ve her çeşit yazılı sözleşmeyi hazırlamayı; |
|  |  | (D) | Şirket, vakıf ve derneklerin kuruluş sözleşmelerini ve tüzüklerini hazırlamayı; |
|  |  | (E) | Ticaret markası, ticari ünvan, patent, telif hakları, fikir ve sanat hakları kaydı için gerekli her çeşit belgeyi hazırlamayı; |
|  |  | (F) | Tahkim, hakem, arabuluculuk faaliyetlerinde bulunma yetkisine sahip; ceza veya yaptırım yetkisine sahip; disiplin cezası verme yetkisine sahip; ihtilaf çözme veya karara bağlama yetkisine sahip; araştırma veya soruşturma yetkisine sahip kişi, kurum, komisyon veya kurullar önünde herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiyi temsil etmeyi, iş takip etmeyi, işlem yapmayı, duruşma ve savunma yapmayı; veya |
|  |  | (G) | Yukarıda sıralanan konularda hukuki danışmanlık ve araştırma hizmetleri vermeyi |
|  |  | anlatır. | |
|  |  |  | Ancak herhangi bir kişinin bu işleri sadece kendi ihtiyacına münhasır olarak yapmasını kapsamaz.’’ |

BAŞKAN – 2’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |

BAŞKAN – 3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; Önerinin madde madde görüşülmesi tamamlanmış ikinci görüşmesi sona ermiştir. Önerinin üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacaktır.

Sayın Milletvekilleri; şimdi dördüncü kısma seçimler ve oylaması yapılacak işler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda birinci sırada 9 Ekim 2023 tarihli üçüncü birleşimde görüşülmeye başlanan Kredi Kartı Ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal Ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunmaktadır. Sayın Milletvekilleri; Tasarının üçüncü görüşmesi Kısa İsim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır. Oylama da İçtüzüğün 150’inci maddesi gereğince açık oylama olacaktır. Kısa ismi okuyunuz lütfen.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| KREDİ KARTI VE BANKA KARTI İLE YAPILAN PERAKENDE MAL VE HİZMET ALIMLARINA İADE YAPILMASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI | |
|  | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
|  |  |
| Kısa İsim  33/2019 | 1. Bu Yasa, Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasası ile birlikte okunur. |

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Adı okunan milletvekili, kabul, ret veya çekimser demek suretiyle oyunu kullanacaktır. Oylama cetvelini okuyunuz lütfen.

KATİP - Kredi Kartı Ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal Ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı oylama cetveli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabul Edenler: | Kabul Etmeyenler: | Oylamaya Katılmayanlar: |
| Serhat AKPINAR  Olgun AMCAOĞLU  Erhan ARIKLI  Talip ATALAY  Fikri ATAOĞLU  Sunat ATUN  Filiz BESİM  Resmiye CANALTAY  Armağan CANDAN  Şifa ÇOLAKOĞLU  Hüseyin ÇAVUŞ  Hakan DİNÇYÜREK  Kutlu EVREN  Sadık GARDİYANOĞLU  Biray HAMZAOĞULLARI  Oğuzhan HASİPOĞLU  Fırtına KARANFİL  Hasan KÜÇÜK  Fide KÜRŞAT  Yasemi ÖZTÜRK  Ziya ÖZTÜRKLER  Ahmet SAVAŞAN  Ürün SOLYALI  Faiz SUCUOĞLU  Salahi ŞAHİNER  Alişan ŞAN  Hasan TAÇOY  Fikri TOROS  Zorlu TÖRE  Emrah YEŞİLIRMAK |  | Asım AKANSOY  İzlem Gürçağ ALTUĞRA  Devrim BARÇIN  Ayşegül BAYBARS  Özdemir BEROVA  Ceyhun BİRİNCİ  Nazım ÇAVUŞOĞLU  Doğuş DERYA  Tufan ERHÜRMAN  Sıla Usar İNCİRLİ  Dursun OĞUZ  Fazilet ÖZDENEFE  Sami ÖZUSLU  Ali PİLLİ  Jale Refik ROGERS  Erkut ŞAHALİ  Ongun TALAT  Hasan TOSUNOĞLU  Teberrüken ULUÇAY  Ünal ÜSTEL |

BAŞKAN– Sayın Milletvekilleri; oylama sonucunu tutanağa göre açıklıyorum. 30 kabul, 20 katılmayan oy birliğiyle ile kabul edilmiştir.

İkinci sırada, 9 Ekim 2023 tarihli Üçüncü Birleşimde görüşülmeye başlanan Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunmaktadır. Sayın Milletvekilleri; Tasarının üçüncü görüşmesi Kısa İsim okunmak ve bütünü oynanmak suretiyle yapılacaktır. Kısa ismi okuyunuz lütfen.

KATİP -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SİVİL HAVACILIK GÜVENLİK YASA TASARISI | | |
|  | | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
|  | |  |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Sivil Havacılık Güvenlik Yasası olarak isimlendirilir. | |

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Üçüncü sırada, 9 Ekim 2023 tarihli Üçüncü Birleşimde görüşülmeye başlanan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi bulunmaktadır. Sayın Milletvekilleri; Önerinin üçüncü görüşmesi Kısa İsim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır. Kısa İsmi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ - ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ (DEĞİŞİKLİK NO:3) YASA ÖNERİSİ | |
|  | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
| Kısa İsim  47/2010  33/2013  18/2014  4/2015  46/2015  45/2017  66/2017  4/2018  36/2018  12/2020  22/2022  8/2023 | 1. Bu Yasa, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş - Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş - Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile birlikte okunur. |

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Önerinin bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; şimdi beşinci kısım güncel konuşmalar kısmıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birinci sırada, Cumhuriyetçi Türk Partisi… Yer değiştirme oldu mu burada Fide Hanım?

FİDE KÜRŞAT (İskele) (Yerinden) – Yok.

BAŞKAN – Yok. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat'ın “İskele S.O.S veriyor” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

17.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17.10.2023 tarihli 5. Birleşiminde, “İskele S.O.S veriyor” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Fide KÜRŞAT

CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN – Sayın Fide Kürşat buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize, süreniz 15 dakikadır.

FİDE KÜRŞAT (İskele) - Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve saygıdeğer Kıbrıs Türk Toplumu; evet uzun süredir gündemde olan İskele ilçesindeki yoğun, plansız, programsız, kontrolsüz hatta çarpık yapılaşma ve bununla birlikte yoğun yabancı nüfus artışı. Bu konu son zamanlarda oldukça kamuoyu önünde de tartışılan bir konudur ve bölge halkının da ciddi sıkıntılar yaşadığı bir mevzudur. Bu konu tartışılırken özellikle İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un aslında burada olması gerekiyordu ama ne yazık ki şu anda salonda yok. Yine de konuya dikkat çekmek üzere devam edeceğim. İskele ilçesinde özellikle İskele merkezinde arazi mülkiyetleri sürekli hızla el değiştiriyor. Mülkiyet Ruslara, Ukraynalılara, İranlılara ve İsraillilere geçiyor. Şu anda bölgede ne nüfus ne de mülkiyet yapısı bilinmiyor. Demografik yapı hızla değişiyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik yapı da bu çarpıklıktan maalesef nasibini alıyor. İskele bölgesi yıllardır bekleyen İskele Yeniboğaziçi ve Mağusa imar planının henüz daha geçmiş olmamasından dolayı mevcut emirnamenin de sürdürülebilir olmadığından, yerel yönetimlerdeki zayıflıktan ve zafiyetlerden dolayı da hızlıca kaçak yapılaşma ile her geçen gün betonlaşmaya devam ediyor. 4 Ekim’de Başbakan Sayın Üstel bir televizyon programında, imar planının yüzde 95’inde uzlaşıldığını ve bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti. O günden bugüne yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen, bu imar planından henüz haber yok. Bazı kesimler için bölgede bir kalkınma, bir gelişme gibi görülen ya da kasten gösterilmek istenen betonlaşma ve artan kontrolsüz nüfus akışı maalesef modern varoşlaşma niteliğindedir. Sadece toprak mülkiyeti el değiştirmiyor sermaye de el değiştiriyor. Yanlış verilen vatandaşlıklar, avukatlar, muhasebeciler ve nice komisyoncular tarafından araziler niteliğine bakılmaksızın parsel parsel yabancıların eline geçiyor. Tapudan aratma yapılarak arazilerin envanterleri çıkartılıyor, sonra da komisyoncular ve emlakçılar eliyle insanlar aranıyor, bulunuyor, fahiş fiyatlar teklif ediliyor ve insanlar ikna ediliyor. Yani sistematik bir çeteleşme var mülkiyetin el değişme hususunda. İnsanlar sözde hükümetin umursamadığı mevcut ekonomik koşullardan dolayı bu arazilerde yıllarca ekip biçseler de, emeklerinin karşılığını alamayacakları için, elde edecekleri bu bedelleri kabul ederek fahiş fiyatlara ne yazık ki topraklarını elden çıkarıyorlar. Tarımsal araziler de ayrılmaksızın parsel parsel bölge betonlaşıyor. Bölge halkı geçici bir refah hali içinde olsa da, bu yoğun sermaye değişimi, mülkiyet değişimi ve yabancılaşmadan dolayı aslında bir panik içindedirler. Bugün bölgeye giden herkes bu durumu dinleyebilir ve algılayabilir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bize Vatan Millet Sakarya, şehitler, eşit egemenlik diyenler biliyor mu ki toprak bir Devletin temelidir, egemenlik ve bağımsızlığın en önemli unsurudur. Sizin ulusal çıkardan anladığınız yabancılara kritersiz mülk satışı mı? Bu aslında bir güvenlik meselesidir aynı zamanda. Yabancıların taşınmaz mal edinmesinde bazı kısıtlamalar getirilmesi bu saatten sonra çok stratejik bir konudur. Bu gidişle çok yakında daha fazla sosyoekonomik sorunlarla yüz yüze geleceğiz. Bu konuda aslında şimdiden duvara toslamış durumdayız. Demografik yapı da değişiyor. Bunun adı çok kültürlülük, kozmopolit yapı ya da kalkınma değildir. Burada yaşanan tam bir kaostur tam bir kargaşadır. Bölgede yükselen binalar, turistik tesisler, açılan galeriler, emlakçılar, değişen levhalar bazı kesimler için bölgesel gelişme çok kültürlülük kozmopolit yapı gibi algılansa da şu anda içinde bulunulan durum tam anlamıyla bir modern varoşlaşmadır.

Modern varoşlaşma, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kentlerdeki nüfus artışı ve kentsel yayılmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir kavramdır. İskele’de merkezden dışa doğru hızla yayılan plansız, programsız, kontrolsüz, altyapısız, sermaye odaklı, topraktan ranta yönelik yüksek yoğunluklu konut alanları bunun en büyük göstergesidir. Yetersiz altyapı, su temini, atık yönetimi, kanalizasyon sorunları, ulaşım sorunları bu modern varoşlaşmanın bir sonucudur.

Tabii bunlarla birlikte sosyal sorunlar da baş göstermeye başladı. Bölge halkı eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetlere erişimde sorunlar yaşıyor. Burada yaşayan yerli halkın her geçen gün kendi bölgesine yabancılaşması, değişen bu nüfus yapısıyla birlikte iş imkanlarına, barınma ihtiyacına ve diğer sosyal olanaklara erişimi ne yazık ki kısıtlanıyor. Plansız kontrolsüz yapılaşma çok büyük bir sorundur. Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Gürcafer’in bazı ifadeleri var. “Mevzuat arap saçına dönüşmüştür ve verilmemesi gereken dere yatakları verilmiş, dağıtılmaması gereken sahiller dağıtılmış, yol, su, kanalizasyon, arıtma tesisleri, okul, hastane, orman, yeşil alan ihtiyaçları kısaca gelecek kuşaklar düşünülmeden hareket edilmiştir” diyor. İmar Planının geçmesi gereken süreçlerde bu ifadeleri kullanıyor ve aslında bu ifadeler ülke gerçeğini ve özelde İskele gerçeğini yansıtıyor.

Yabancıların iş kurması diğer bir sorun. Bir şekilde bu ülkeye gelen yabancıların iş kurması bu mevcut sözde Hükümet tarafından yapılan değişikliklerle kolaylaştırılmıştır. 25 Bin Euro teminat mektubu göstermek koşuluyla herkes bu memlekette şirket kurabilir pozisyona gelmiştir. Artık yüzde 51 KKTC vatandaşı hissesine ihtiyaç da kalmamıştır bu da yabancı sermayenin her sektörde iş kurabileceği anlamına gelir. Bu market olabilir, berber olabilir, galeri olabilir her türlü iş kolunda artık yabancılar rahatça iş kurabilir pozisyona gelmiştir. Yerli sermayenin yabancı sermaye ile rekabet edebilmesi mümkün değildir. İskele’de son zamanlarda emlak danışmanlık bürolarının ve komisyoncuların hızla sayısı artmaktadır. Bunların çoğu yabancılar tarafından açılıyor, bazıları da kayıt dışıdır. Diğer taraftan galeriler, marketler, güzellik merkezleri, fırınlar yabancı sermayenin eline geçmeye başladı ve bunların çalışanları da yoğunluklu olarak yine yabancılardan oluşuyor. Yani bölgesel istihdama yönelik bir gelişme de görülmüyor. Aslında bu yaşananların adı ne serbest piyasadır ne de başka bir şey hangi piyasada ne işler çevriliyor bilinmiyor. Geçtiğimiz gün Sayın Üstel ülkeye daha fazla insan, turist ve uçak getirileceğini söylüyordu. İnsan diyor, insan olsun da ne olursa olsun demeye getiriyor. Tabii sorma gir hanı! Ne de olsa bu Ada yarısı sorma gir hanıdır ve bir de babalarının çiftliğidir.

Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölgede modern varoşlaşma ile bölgenin hızlı büyümesi göreceli gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan karmaşık bir sosyal ve çevresel sorunlar yumağı da vardır. Okullarda öğrenciler etnik kökenlerine göre öbekleşiyor, kümeleşiyor, gençler çeteleşiyor, kültürel kaynaşma değil çatışma baş göstermeye başladı bu da ciddi bir sorundur ve önümüzdeki günlerde yıllarda bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz yabancılaştığımız bu topraklarda. Ne yazık ki sözde Hükümet denen bu yapı çeşitli nedenlerle ülkeye gelen insanları da kendi yurttaşlarını da bu iş bilmezlikleriyle mağdur ediyor. Satılan taşınmazların büyük kısmı sözleşmeler üzerinde kalıyor. Kiralanan daireler iş yerleri de gerçek kira bedelleri üzerinden vergilendirilmiyor. Kısacası Maliyenin kasasına girmesi gereken meblağlar da gerçeğin çok altındadır. Yurttaşın ödediği vergiler ile aldığı hizmetler de doğru orantılı değildir. Artan nüfus yapısıyla birlikte hastaneler, okullar ve altyapı yetersiz kalıyor. İskele’de okullarda merkezde Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısı ortalama yüzde elliyi bulmuştur. Bazı sınıflarda on dört Türkçe bilmeyen öğrenci varken sadece dokuz Türkçe bilen öğrenci var ve bu oran yılsonuna kadar gelen yabancı nüfus artışıyla daha da artacaktır. Bu ciddi bir sorundur. Düşünebiliyor musunuz öğretmenler bu çocuklarla Google translate üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor. Bu durum hem Anayasal hem de insan hakkı olan çocukların eğitim hakkını gasptır gerçek hayatta olan şeyler bunlardır.

İskele açık pazarda artık Türkçe konuşan insan sayısı gittikçe azalmaktadır. Yerli halkın alım gücü düştükçe piyasadan da soyutlanıyor. Piyasada yerli yok bu mu kalkınma bu mu gelişim?!

Evet sayın başkan, değerli milletvekilleri; İskele bölgesinde suç oranları da artıyor, güvenlik sorunları yaşanıyor. Artan nüfusla birlikte su bölgeye yetmiyor, kimse bölgede nüfusu bilmiyorsa eğer Belediye Başkanı kişi başına düşen kullanım suyu üzerinden bir sayım yapsın ne de olsa geçen gün Sayın Üstel, nüfusu bildiğini ama söyleyemediğini söyledi ve 2011’de yapılan nüfus sayımı üzerinden projeksiyon yapılacağını söyledi. 2011’den bugüne kadar İskele’de bu derenin altından çok sular geçti. Özellikle pandemiden sonra ve Rusya- Ukrayna savaşından sonra bölgeye çok yoğun bir yabancı akışı oldu ve bunun projekte edilebilmesi mümkün değildir.

Kanalizasyon sorunları da yaşanıyor, bu çok ciddi bir sorundur çok ciddi bir çevre tahribatıdır. İskelede insanlar artık denizlere giremiyor, halk plajı olarak kalan kısıtlı sahillerde bile kanalizasyon sularının denize akmasıyla birlikte artık denizler tehlikeli hale gelmiştir.

Artan nüfus ve altyapı sorunu özellikle Long Beach bölgesinde deniz suları kirlilik raporlarında da ortadadır. Modern binaların arasında lağım kokusu var, gittinizse eminim sizlere de gelmiştir. Çevre kirliliği ortasında hangi kalkınmadan hangi gelişimden söz ediyoruz? Çevreye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar veriyoruz.

İmar Planı yıllardır neden askıdadır, neden yürütülmüyor? İvedi olarak İmar Planının artık geçirilmesi gerekir.

Diğer taraftan baktığımızda bölgede emlak fiyatları da tavan yapmış durumdadır. Artık bölgede yaşayan gençlerin ev alması, ev kiralaması mümkün değil. Hızla bölge gençleri bölgeden göç ediyor. Çünkü barınamıyorlar. Bölgeye gelen nüfus ve özellikle sermaye yapısı bilinmiyor, durum kontrolsüzdür ve yönetilemiyor. Nüfus politikasına acil ihtiyaç vardır ve bunun için de elbette nüfusun bilinmesine ihtiyaç vardır. Belli bir program plan çerçevesinde düzenlemeler yapılmalı gerekli kısıtlamalar bir an önce hayata geçirilmelidir. İşin özeti okullarda oturacak sınıf yok, öğretmen yok, su yok, hastanelerde yer yok, yeterli sayıda polis yok, güvenlik yok, binlerce ev altyapısız arıtma yok, düzen yok, nizam yok. Bu nedenle yine üstüne basa basa söylüyorum. Geçen haftalarda gündeme getirilen İmar Planında yüzde 95 anlaşılmışsa eğer bu konu ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Bölgesel nüfus ve kalkınma planına, altyapının geliştirilmesine ve sosyal kültürel hizmetlerin bölgede planlanmasına ihtiyaç vardır.

Tabii nüfus, en büyük sorun nüfus. Gelen nüfusun yapısı bilinmiyor dedik. Gelen istediği araziyi alıyor, evi alıyor, istediği işi kuruyor…

BAŞKAN- Fide Hanım toparlayalım.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) - Dünyanın, tamam iki dakikaya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir başıboşluk yoktur. Belli mevzuatlar belli kısıtlamalar çerçevesinde yönetiliyor. Bizim memleket dingonun ahırına dönmüş durumdadır! Kara para aklayan mı istersin, Rus mafyası mı istersin, uyuşturucu kaçakçılığı mı, İnterpol tarafından aranan uluslararası suçlular mı, kaçaklar mı, evet KKTC tanınmaya hazır demişti Sayın Üstel, dediği gibi KKTC tanındı aslında. Tüm bu saydıklarım dünya raporlarına girdi. Bakın bunları biz muhalefet olsun diye söylemiyoruz. Küresel Organize Suçlar Endeksi Raporunda neler söyleniyor? KKTC uluslararası raporlarda insan kaçakçılığı, seks işçiliği, silah kaçakçılığı, yakıt kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, kriminal aktörler ve kara para aklama ile anılıyor. Yetti mi? Yetmedi. Bu uluslararası raporlarda KKTC’de İnterpol tarafından aranan çok sayıda kişi var. Bazı üniversiteler Afrikalı öğrencileri tampon bölgeyi geçmeleri için yönlendiriyor. Silah kaçakçılığının büyük bir kısmı KKTC’den kaynaklanıyor. KKTC’deki istikrarsızlıklardan yararlanarak Afganistan'dan deniz yoluyla kaçırılıyor insanlar. Bunlar dünya raporlarında geçiyor. İşte biz dünyaya bu şekilde tanındık ne yazık ki ve ısrarla tekrar söylüyorum altını çiziyorum ki bir an önce nüfus politikası bir an önce nüfusun sayılması belli bir plan program çerçevesinde düzenlemeler yapılması, gerekli kısıtlamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor ve imar planının devreye girmesi gerekiyor.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Kürşat.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili…

MİLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) - Bir cevap vereyim…

BAŞKAN - Tabii ki buyurun Sayın Nazım Bey.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Fide Hanımı dinledim birçok konu başlığı kullanmıştır konuşmasında bunların birçoğu tabii ki bilgiye muhtaç altı doldurulmaya muhtaç olduğunun öncelikle altını çizmem gerekiyor ama ben böyle klasik iktidar tavrında olmayacağım bu konu başlıklarından bir nebze vesile edip de kamuoyunu bilgilendirmek isterim.

Öncelikle sözde Hükumet ve sözü gerçekten doğru bir söz değil. Neden? Çünkü bu burada bulunan 50 milletvekili halk tarafından seçilmiş milletvekilleridir, Hükumet de bu milletvekillerinden oluşmaktadır. Eğer Hükumet sözdeyse bilmenizi isterim ki muhalefet de sözdedir dolayısıyla sözde Hükumet olan yerde aynı çatı altında sözde muhalefet de olur. O yüzden ben bunu doğru bulmadığımı söyleyerek geçmek istiyorum.

İskele özelinde kullanılan birçok arazi birçok imkân veyahut da aşırı nüfus yoğunluğu dolayısıyla çok hızlı bir nüfus yoğunluğu artışı var orada ve buna bağlı olarak altyapıların bunu karşılamadığı konusuna diyecek bir şeyim yok ama şunu ifade edeyim. Orada bir imar planı ihtiyacı olduğu aşikâr ve bu imar planı uzun yıllardan beri tartışılıyor ve Cumhuriyetçi Türk Partisi- HP Halkın Partisi döneminde de bu imar planı hazırlanmıştı ve bir türlü yayınlanamadı defalarca toplantılar yapıldı, yayınlandı mahkemeye gidildi geri çekildi sürekli girişimler oldu bu konuda. Günün sonunda istediğimiz noktaya gelmedi bazı durdurmalar olmuş olmasına rağmen tartışma devam etmektedir ama İskele’nin yıllarca aslında kırsal kalmış olması daha sonra denizden dolayı oraya büyük bir ilgi gösterilmesi ve bu ilginin tahmin edilenden daha süratli olması, devletin orayla ilgili yapması gereken düzenlemelerin önüne geçmiştir. Bunun yaratacağı bazı sorunlar muhakkak vardır ve başlamıştır da hiç unutmam Karpaz bölgesine kadar giden hat, su hattı Gazimağusa'ya da o hattan su verilmektedir. Şu anda orada öyle bir nüfus artışı var ki neredeyse hat bunu karşılayamayacak duruma gelmiştir. Yine bununla ilişkili olarak atık suyun değerlendirilmesi veyahut da kanalizasyon sorunları maalesef bu yatırımlar düzenlenmemiş ve yatırımlar yapılmamış ve bunun aslında ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili hep birlikte yapabileceğimiz konular olmasına rağmen bu konu halen daha tartışma konusu. Bunları yapıp aslında buraya gelen insanların yarattığı ekonomiyi veyahut da kullandıkları maddeleri daha sonra geri dönüşümle de ekonomiye katılabilir. Azalan tarım arazileri vardır doğrudur ama iyi ki 2009 yılında bu tarım arazilerini sınıflandırdım, Hükumetimiz tarafından sınıflandırdık. Eğer sınıflandırmamış olsaydık şimdi daha da vehameti olacaktık. Düşünün ki daha önce Annan Planı döneminde 2009’a kadar olan süreçte de ifade etmeliyim ki İskele bölgesinin en tatlı yer altı sularının olduğu en verimli yer altı sularının olduğu Kıbrıs’ta çok nadir bulunan kalitede bulunan kırmızı topraklarımızın olduğu bölge Bahçeler bölgesi o dönemde de hepsi villa olmuştu. O yüzden arkadaşlar, ben buraya inanın ki iktidar muhalefet kanadından bakarak değil bu ülkeyi seven bir insan olarak eksikliklerimizi de kabul ederek ve yapılması gerekenleri de hep birlikte çok hızlı bir şekilde muhalefetin konuşmalarını iktidarın görevini daha hızlı yapmasına bir motive olarak algılıyorum ama bilmenizi isterim ki buradaki güdünüz eğer biz tamamız da iktidar kötüdür gibi bir yaklaşımınız varsa, bu tarihi süreci herkesin ne yaptığını söyleyebilecek durumdayım. O yüzden bu anlamda kırmızı topraklarımız, 2004-2009 arasında gitti. Şu anda Long Beach bölgesinde böyle bir şey var. Günün sonunda ülkeyi daha iyi yönetmek daha iyi bir şehircilik anlayışıyla daha iyi bir altyapıyla yürümek ve yürütmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum.

Yine bölgede yabancı öğrencilerin artışı ve verdiğiniz sayılamalar konusunda ifade edeyim defalarca da ifade ettim. Şu anda ülkede başta Doğu Akdeniz Üniversitesi olmak daha sonra da Atatürk Öğretmen Akademisi olmak kaydıyla Girne’de de Güzelyurt’ta da aynı merkezlerin açılmasıyla ilgili çabalar devam ediyor. Burada yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili merkezler oluşturduk. DAÜ eğitime de başladı. Akademi de o durumda. Ve onlar kurumsal yapılarını ve güçlerini oluşturdukça da bunu daha aşağıdaki sınıflara gelen öğrencileri de oralara göndererek bir Türkçe eğitiminden geçirip, seviyelerine göre yani ihtiyaç duyduğu A1, A2, B1 seviyelerinde hangi sınıf seviyesinde hangi belgeye ihtiyaç duyuyorsak, o belgeleri bize sunmaları halinde okullara kayıt yapacağız. Şu anda orta eğitim seviyesinde hiçbir öğrenci bilhassa Mağusa ve Lefkoşa bölgesinde, İskele bölgesinde bu belgelere ulaşmadan yapamaz. Şu anda Final Üniversitesiyle de aynı çabayı sarf ediyoruz. Onlar da eğitime başlasın ve bu merkezlerimiz kendi güçlerini oluşturdukça, bundan sonra işte çocuk Mart’ta geldi, Nisan’da geldi okula gidecek diye bir şey yok. Senede iki defa kayıt yapacağız ve kayıt yaparken de bu belgelere sahip olacaklar. Bu aşırı baskı bizi bu çözüme zorlamaktadır. Okullarımıza da yine içeride olan okullardaki öğrencilerimize de daha önce yabancılara Türkçe öğretimi konusunda tecrübe sahibi olmuş arkadaşlarımızı kazandırmaya başladık geçici öğretmenlik kapsamı altında ve sınıflardan bu çocukları alarak dört saat, beş saat onlara Türkçe öğretimiyle ilgili bu konularda yetişmiş arkadaşlarımızdan destek veriyoruz. Ve bunları her geçen gün en azından başladık yola çıktık geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Bunun yanında yabancılara mülk satışıyla ilgili Hükümetimiz bölgesel sınırlamalar yapma niyetindedir. Bu konularla ilgili daha önceki İçişleri Bakanı arkadaşımızın yaptığı bir çalışma vardı. Şimdi de bu çalışmalar devam ediyor. Yüzde üçle bölgesel bir sınırlama getirmeyi planlıyoruz ve bu yüzde üç sınırlamayla bu ülkeye yayılan dengesiz yoğunlaşmanın da önünü kesmek istiyoruz. Çünkü gerçekten bu hızla giderse, orada biz kaç okul yaparsak yapalım kaç hastane yaparsak yapalım yetmez duruma geliyor. Dolayısıyla ülkenin nüfus politikası diye adlandırılan politikasını bir şekilde belli bir sayıdan sonra daha filtreli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim burada KKTC halkının sayısal anlamda çok üstünde bir sayının, yabancı nüfusun dünyaya kapılarımız açık, gönlümüz açık söylemleriyle hiçbir sınırlama getirmezsek, bu ülkedeki insanların alması gereken hizmeti onlara vermekte büyük bir güçlük çekeriz eğitimde olduğu gibi. Yani az önce ifade edildiği gibi bir sınıfta 30 öğrenci varsa ve yüzde 50-50 olur ve bunların bir kısmı da Türkçe bilmez ise oradaki eğitim hakkının fırsat eşitliği anlamında kayıt yaptığımız veyahut da zorunlu eğitim kapsamında yaptığımız kayıtlardan dolayı kendi vatandaşlarımızın eğitim hakkının elinden alınması doğru bir yaklaşım olmaz. Bu yüzden Türkçe eğitim merkezlerinden gerekli sertifikaya ulaşıp okullarımıza kayıt yapmalarını istiyoruz ve istemeye de devam edeceğiz.

Bölgenin kanalizasyon ve atık suyuyla ilgili bir çaba vardır, İmar Planının içerisinde vardır ve bunun çok hızlı bir şekilde çözülmesi ve aslında atık suyun da ekonomiye üretime kazandırılması bizim de beklentimizdir. İlgili Bakanlıklar ve belediye bu konularda gerçekten bir çaba sarf ediyor. Ve bu çabanın sonucunda umut ederim ki en erken zamanda bunların hayata geçmesi sağlanır.

Sağlık konusunda özel sağlık merkezleri oluşmaya başladı ve orada yabancılar, oralardan hizmet almaya başladılar. Devletin orada yıllar önce yaptığımız poliklinik seviyesinde hastane diyemem çünkü yataklı değil tam anlamıyla oradaki imkanı gerçekten bu nüfusu kaldıracak durumda değil. Diğer taraftan marketler çoğalıyor yani o talep arzı oluşturmaya başladı ve bu tarzdaki şikayetlerimiz her geçen gün azalacaktır ama devletin kendi vatandaşlarının Anayasal olarak hakkı olan noktalarda ihtiyaç duyulan hizmetleri sunabilmemiz gerekiyor. Bunun için de özelin gelişmesi ve bizim kendi vatandaşlarımıza başta olmak üzere bu hizmeti vermemiz. Tabii ki diğer bu ülkede yaşayan insanlar da alabilecekleri hizmetleri almaları gerekiyor ama şunun altını çizmek zorundayım, dışarıdan gelip buraya yerleşen insanlar almak istedikleri hizmeti bir KKTC vatandaşı gibi tamamen bedava bir sistemle alabilecekleri bir altyapı yaratmamız gerçekten mümkün değil. Bunu yaratabilmemiz için bu satışlara ciddi bir fon koymamız gerekiyor. Bu da önümüzdeki günlerde değerlendireceğimiz bir konudur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Nazım Bey, Ürün Beyin bir sorusu var.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Tabi ki.

FİDE KÜRŞAT (İskele) (Yerinden) - Ben aslında nüfus konusunda bilgi Hükümetin yaptığı bir çalışma var mı? Yani geçen gün Sayın Başbakan…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Yani sonuçları olarak da o şekildedir…

FİDE KÜRŞAT (Yerinden) (Devamla) - Ama projeksiyon yani bölgeyi nasıl projekte etmeyi planlıyorsunuz ya da böyle bir çalışmanız var mı?

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Aslında az önce söylediğim o yüzde üçlük sınırlamayla o yoğunlaşmanın hem yükseliyor hem yayılıyor ve gerçekten şu anda neredeyse orada o dar alanda oluşan nüfus, neredeyse İskele’nin toplam o bölgenin toplam nüfusunun dolu olduğunda üstüne çıkan bir nüfus var. Dolayısıyla bizim bölgenin nüfusu 30 bin civarında ise ki 20 bin seçmeni var, 30 bin civarındaysa altyapı da ona göredir. O dar alanda yükselen binalarla da kapasite olarak dolması halinde o kadar nüfus vardır ve bölüşmek demektir. O bölüşme bize yetersiz geliyor, o manada söyledim ben.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) - Ben şunu sorayım geçen hafta tabii yine bir toplumsal araştırmada ve yine buradan gündeme getirdiğimiz bir konu da toplum dini tartışma konusunda rahatsız Bunu zaten teslim ediyoruz sokaktaki araştırmada…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sizin konuşmanızda gündemse orada da cevap vereceğim istersen bağlayalım…

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) –Değil, değil eğitimle alakalı İskele eğitimle alakalı bir soru olduğu için soruyorum.

Şimdi bunun üzerine yani bunun üzerinden aylar geçiyor ve tartışmaya devam ediyoruz bu konuları maalesef nokta koyamadığınız için. Son günlerde özellikle cemaat yurtlarıyla alakalı tarikat yurtlarıyla alakalı çeşitli haberler var ve bu haberlerde adresler veriliyor, şikâyet dilekçeleri yapıldığını öğrenebiliyoruz. İskele’de de bunlar var diğer bütün bölgelerde de oldukları iddia ediliyor ve sunuluyor da. Bunlarla ilgili içeride imamların işte kuran kursu verdiği çocuk istismarına kadar yani istismar derken dini eğitim anlamındaki istismara kadar varan belli iddialar var. Bu konuda bir denetim yaptınız mı, bu konuda bir talimat verdiniz mi, verdiyseniz sonucu ne oldu? Bunu öğrenmek isterim.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Evet, bugün de basına yansıyan bazı adresler, bazı fotoğraflar vardır. Ürün Bey de sürekli bu konuyu tabii ki görevi gereği dile getirmektedir. Biz bahse konu adreslerde veyahut da bahse konu fotoğraflarda yer alan yerlere bizim arkadaşlarımız denetim yapmaktadır, bilgilerini de biz hatta bazılarına iki-üç kez gitmiş durumdayız ve bu konularda gerekli tedbirleri gerekli uyarıları yapmaktayız. Bunun ileri aşaması da inşallah ihtiyaç duyulmadan sizin de gündeminizden düşecek noktaya gelmesiyle…

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) - Bunları bizimle paylaşmaya hazır olacaksınız…

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Mutlaka, sizden gizli bir şey olabilir mi, olabilir mi? Ülkenin muhalefetinden gizlin bir şey olmaz. O yüzden bu yerlere bizim arkadaşlarımız bugün sabah da dahil olmak üzere ikinci kez üçüncü kez gittikleri yerler var. Zaten bizim her ne hikmetse daha önce de size ifade etmiştim, biz gidip bu işleri yaptıktan sonra millet farkına varıyor ve gündem oluyor, manşetlere taşınıyor. O yüzden biz işimizin başındayız, sizinle de paylaşırız, sıkıntı yok.

BAŞKAN - Teşekkürler Çavuşoğlu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Kıbrıs Türk Devleti ve Anayasa” konulu güncel konuşma istemi.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

17.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17 Ekim 2023 tarihli 5’inci Birleşiminde, “Kıbrıs Türk Devleti ve Anayasa” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ürün SOLYALI  CTP Lefkoşa Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ürün Solyalı.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) – Evet değerli Kıbrıs Türk Halkı; tabii yeni Yasama Yılı henüz başladı, birkaç haftadır buralardayız. Dolayısıyla konuşma başlığıma geçmezden önce, önce yasama niteliğini, yasamanın denetim niteliğini bir şekilde hatırlatmakla başlamak isterim. Çünkü son günlerde özellikle yolsuzluk bağlamında yapılan ciddi tartışmalar, ciddi konuşmalar ve hiç aslında tasvip etmediğimiz, insan haklarına aykırı görüntüler de gündemdeyken, bizim bu Meclis aslında gündemine getirdiğimiz, getirmekle görevli olduğumuz, soru sormak ve cevabını almakla da ödevlerimiz olan, karşılıklı sorumluluğumuz olan iktidar ve muhalefet durumları var. Dolayısıyla ben kendi payıma düşen ve bu Mecliste aslında yazılı olarak sorduğumuz ama geçen dönem içerisinde bir cümle dahi cevap alamadığımız, en azından kendi adıma sorduğum. Çünkü diğer milletvekili arkadaşlarım da yoğun ve çok önemli konularda birçok soru sordu. Bunları tekrar hatırlatmak isterim, bunların cevabının alınması konusunda da Meclis Başkanlığının sorumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Böylelikle kısaca en azından ben ne sormuşum ve cevabını da istediğimi, ısrarla istediğimi hatırlatmakla başlayayım çok zor olmasa gerek.

Bir örneğin bir buçuk sene önce Sayın Başbakanın adının geçtiği özel jet izni olarak basına yansıyan ve 12 Haziran 2020 tarihindeki soruşturmanın akıbeti ne oldu diye sormuşuz. Bir cümle yanıtı bu Meclise henüz ne Polis Genel Müdürlüğü, ne de Başbakanlık iletebilmiş değil, olumlu ya da olumsuz. Dolayısıyla bu konudaki ısrarımız, özellikle bugünlerde çok yoğundur ve bu konu hakkında hangi yolun izlendiği, nereye gideceği konusunda da bir beyanat istiyoruz. Dolayısıyla özel jet izni skandalı olarak basına yansıyan ve 12 Haziran 2020 tarihinde bir gündem olan mesele yazılı sorudur.

İki; 24 Ocak 2022 tarihinden sonra verilen yurttaşlıkların mühür dağılımını merak etmişiz ve sormuşuz. Geçen hafta Sayın İçişleri Bakanı, evet belli sayıları buralara verdi ama bu sayıların detaylarının yani kaç mühüre kaç vatandaşlık verildiği konusunda bir izahat vermedi. Bunun da peşindeyiz.

Diğer bir nokta Büyükkonuk Belediyesine seçimden çok kısa bir süre önce aniden 3 Milyon TL gibi bir piyango çıktı. Bu piyangonun kaynağı, bileti nereden alındı diye sormuşuz. Çünkü bir kamu kurumuna bir girdi olacaksa ve bu boyutta bir girdi olacaksa bunun yasal prosedür takip edilmek zorunda, yani bir Meclis kararı, verilecek paranın girdisi, faturası, şusu busu, bağışı, bir makbuzu olmak zorundadır. Bunu da göremedik ve bir ayı aştığı için tekrar buradan sorayım, henüz yanıt gelmedi. Özellikle bu Hükümet, sözde hükümet evet bize göre, biraz önce Nazım Beyin hoşuna gitmedi ama nasıl kurulduğu toplum nezdinde malum olan, bu müdahale ürünü hükümet, kurulduğu günden itibaren bize münhalsiz ve sınavsız, hiçbir süzgece tabi tutulmadan, işe alınan işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personel sayısını ve isimlerinin Meclis tarafından istendiği konusunda yazılı bir soru sorduk. Bunun da bir tıknan verilebileceği, çünkü kamunun gündemindedir gayrı adil istihdamın yarattığı yaralar, kimlerin oralarda talepte bulundukları gündemdedir, bugünkü konum değil ama bu cevabı da alır almaz burada gündeme getireceğiz. Dolayısıyla Meclis Başkanlığının muhataplarına derhal bu konularda, kimisinden iki yıl geçti, kimisinden altı ay derhal muhataplarına bu konularla alakalı yazılı cevapların verilmesi gerektiğini hatırlatmalı.

(Sayın Ziya Öztürkler Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’a devreder)

Şimdi bugün biraz çok gündemimizde değil belki ama sokağın gündeminde ve tartışılıyor, ilginç bir şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı değişecek mi soru bu ve insanlar gittiğimiz bakanlıklarda, işte koridorlarda, şurada, burada kendi başlarına konuşurken aslında buluyorum ve diyorlar ki ama kaçıncıyı değiştireceğiz ama nasıl olacak, niçin değiştireceyik, bunu değiştirdiğimizde ne olacak, niye bunlar açıklanmıyor gibi aslında çok temel vatandaşın merak ettiği basit sorular var. Bu soruları biz de merak ediyoruz. Çünkü bu konu bizim buralarda üretilen bir konu olmadığını çok basın önünde yaşadığımız için, tartışma kaldırmayan bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri geçen seneden Sayın Fuat Oktay’ın ortaya attığı, artık Kıbrıs Türk Devleti diyelim sana küçüğüm demesi üzerinden. Daha sonra Kıbrıs Türk Devleti denmesi, Kıbrıs Devleti denmesi üzerinden, yine geçtiğimiz aylarda artık Kıbrıs Türk Devleti olsun, bununla yürüyelim diyen Türkiyeli yöneticilerin ortaya attığı iddialar üzerinden burada Sayın Cumhurbaşkanlığındaki Sayın Tatar dahil, önemli bir konu, böyle yapmalıyız deyip, bunun üzerinden bir tartışma başlattı. Tartışmanın neresinden başladı, neresinden girdi, hangi amaçla bunu destekledi, bunu açıklayıcı bir cümle basına baktığımda göremedim, devamında kendi de bilmez tabii. Devamında bunun cevabını arıyorum aslında Doğuş Hanım bugün.

Bunun devamında çok heyecanlı hükümet temsilcileri, çok heyecanlı, hem büyük ortağın, hem de küçük ortakların temsilcileri çıktı ve dedi ki, tabii canım Kuzeye ne gerek var, coğrafi ayrılık bu ülkede en yanlış şey, bir ülke var, coğrafi olarak ayırmaya hiç gerek yok dedi. Bunu okudum, okuduğum için not aldım ve yürüyorum. Dolayısıyla bu kadar ayrılıkçı bir dil kullanılmasın üzerinden satmaya çalıştı.

Bir diğeri; evet oradan çekelim Kuzey kelimesini, yani bu kadar basit anlatılıyor. E, getirin Anayasayı, ben çekeyim üstüne bir kalemle çizgi, Kuzey oradan çıksın, yani bu kadar nereye gideceği, nasıl olacağı ne amaçlandığı ve ne kazanacağımız konuları hiçbir şekilde tartışılmadan, bu konunun bu kadar gerçekten uyduruk bir şekilde ama varsa gerçekten şey bir açıklaması bunu Tahsin Bey bugün buradadır, teşekkür ederim çok hassasiyet gösterdi ve geldi. Bu konudaki bu açıklamaları da dinlemek isterim. Çünkü hükümetin temsilcilerinin, hatta yasamanın başının bu konuda çok farklı görüşleri var bu ve diyor ki örneğin hükümet temsilcilerinden bir tanesi; ismi değişecek ve federasyonu gömeceğiz ama şunun farkında değil, önce KKTC’yi gömmek zorundadır, ki federasyonu gömebilsin. Neden? Çünkü bu Anayasa bize diyor ki, o 1, 2, 3’üncü maddesi var ya, KKTC’nin adının da, niteliğinde, şeklinin de içinde geçtiği, bir de 9’uncu maddesi var ve der ki, siz Anayasa Referandumuyla bile sunamazsınız ilk üç maddenin değiştirilmesini, teklif bile edemezsiniz diyor milletvekilleri olarak bunun değiştirilmesi noktasını ve bunu değiştiremeyeceğiniz, başlangıç kısmına dokunamayacağınız, başlangıç kısmının bağımsızlık bildirgesine atıf yaptığı ve o bağımsızlık bildirgesinin özellikle 16’ncı, 22’nci maddelerinde çok açık, sarih, net bir şekilde Kıbrıslı Türklerin BM şemsiyesi altında elbette eşit bir kurucu ortak olarak federal bir çözüm yönünde görüşmeleri başlatacağı ve oraya varacağı noktasında gayret göstereceği çok açık ve sarihtir, bu tartışmaya kapalıdır. Dolayısıyla bunlar Anayasa hükümleridir, eğer federasyonu gömme iddiasında ise Sayın Bakan ki adını kullanmayım burada değil. Önce bu Devleti gömmek zorundadır. Dolayısıyla kurucu bir Meclis niteliğine taşımak zorundadır önce Kıbrıs Türk Devleti adının üretileceği alanı ve ondan sonra bu tartışmayı getirip de toplumun önüne atma durumundadır. Ha, kafasının arkasında başka şeyler varsa, bu tartışmayı başlattık, biz başka sistemleri bunun içinde onu başaramadık ama başka sistemleri bunun içerisinde tartışmaya açacağız iddiası varsa, cesaret etsin, gelsin onları konuşalım ama bu Kuzeyi çıkaralım vesair çok ucuz aslında siyasetler.

Bir de şunu anlamak isterim; velev ki bunları yaptık, yani kurucu Meclis kuruldu, kurucu Meclis karar üretti, dedi ki tam da onun aklını kestiği gibi, biz artık ayrılıkçıyız, yani bütün metinlerde de ayrılıkçılığı savunuyoruz, dünyadan tamamen kopma niyetindeyiz. Peki bunu ilanla, anlamak için sorarım, bunu ilanla Birleşmiş Milletlerin 541 ve 550 Sayılı Kararlarını nasıl ortadan kaldıracağımızı da toplum öğrenmek istiyor. Bu soruda samimiyim. Dolayısıyla kaldırmıyorlar, işte onların ayıbı, nasıldır bunu duymak istemem. Siz bunu nasıl sağlayacaksınız bunu duymak isterim. Dolayısıyla bu önemli bir cevaptır bizler için, bu tartışma toplumun gündeminde yer alıyor ama bu gündemi noktalamak da yine sizin ödevinizdir. Çünkü bunun olamayacağını buradan açıklamak zorundasınız bu insanlara, en azından o umudu beslemeleri noktasında, yani başka alanlara tanınacakmış gibi bir alana işi kaydırma noktası toplumu gerçekten geriyor. Ha Annan Planı döneminde elbette ortaya çıkan kurucu devlet nitelikli Kıbrıs Türk Devleti adının daha sonra Kıbrıs Türklere belli kazanımlar yarattığı, yani İslam Birliği Konferansında, daha sonra belki kuracak, kurduğu ilişkilerde öne çıkartıldığı bir gerçek. Eğer böyle bir amaç varsa bunu da tartışalım ama bunu açık, hangi amaçla bunun ortaya konduğu gerçeğinden sapmayarak bunları tartışalım. Ben yani şuna davet etmek isterim buna harcayacağınız zamanı gerçekten bu çözümsüzlük noktasında yaratılan bağımlılığı, bu çözümsüzlüğün demokrasiye, ekonomiye de yarattığı fakirleşmeyi, gençlerin göçüne sebebiyet verdiğini, özellikle bu ülkede karma evlilik sorunu dönem bir sorunu yarattığını ve bu gençlerin gerçekten buraya hapsolduğu ve bunun için hiçbir şey yapmadığınız noktasındaki gerçeği, bunları tartışalım, güven yaratıcı önlemler noktasında Ercan’ın, limanların bunların potansiyelini konuşalım da böyle biraz saptırma gündemlerle bu işleri gündeme getirmeyelim diye konuyu açmak istiyorum. Çünkü gerçekten bir izahat sorumluluğunuz var bu noktada da bu umarım bir fırsat olur, hazır Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’da buradayken.

Son iki soruyla bitirmek isterim, çok zaman almayayım. Şimdi bu Kıbrıslı Türkleri bütün dünya kınadığı ilk kez, tanıdı Kıbrıslı Türkleri, o kadar yakından tanıdı ve kınadı biraz önce Fide Hanım saydı hangi metinlerde de tanındığımızı hep olumsuz ama özellikle Pile olayları noktasında tarihe geçen bir başlıkla bütün dünya, yani BM Güvenlik Konseyi dahil, orada yaşanan şiddeti kınadı.

Şimdi bir haber düştü tabii basına ve dendi ki; biz burada uzlaştık. Bu varılan uzlaşı topluma açıklanamaz bir uzlaşı mı, nedir detay? Kıbrıslı Türklerin bu kadar kınamadan sonra ne kazandığını bir duymak istiyoruz.

Bir vatandaş olarak ara bölgede o egemenlik tanımlarımız değişti mi, al verimiz nasıl oldu, sistem nasıl çalışacak? Dolayısıyla sadece anlaştık bir üst başlık yeterli değildir bu kadar uluslararası alana sıçrayan ve bir şekilde Kıbrıslı Türkleri maalesef burada kınatan olayların yaşandığı bir mesele açıklamaya muhtaçtır diye düşünüyorum.

Bir de son olarak bir özel temsilci atandığı BM’nin bir özel temsilci atadığı ve buna da bizim kabul gösterdiğimiz konusunda başka iddialar var, ismine kadar yazılmış bir temsilci. Bu konudaki bilgi ve veri nedir, hazır Sayın Tahsin Ertuğruloğlu buradayken bu konuda da bizi aydınlatırsa çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Solyalı.

Sayın Bakan, buyurun.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’tan devralır)

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet şimdi isim konusu öyle bir konu ki burada ne desem birilerinin başka başka yerlere çekeceği bir konu. Şunu netlikle söyleyebilirim, hükümetin bir mensubu olarak benim bildiğim kadarıyla hükümetin gündeminde böyle bir konu yok. Böyle bir konu gündeme gelse bile bunun yönteminin ne olduğu da bellidir, Ürün Beyinde ifade ettiği gibi o söylenin yerine getirilebilmesi için önce Meclisin feshedilmesi, bir Kurucu Meclis ilan edilmesi, Kurucu Meclisin yeni bir Anayasa yazması ve yeni Anayasaya göre de devletin adının belirlenmesi gerekir. Bunun dışında bir formül yoktur. Mevcut Anayasamızın 9’uncu maddesinin öngördüğü gibi değişikliği veya değiştirilmesi bile önerilemeyecek maddeler içerisinde devletin ismi var. Dolayısıyla devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir ve bildiğiniz gibi bu isimle de Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olmakla da duyduğumuz memnuniyeti herkesle paylaştık.

Şimdi çeşitli nedenlerle, kişisel nedenler bana göre bildiğim kadarıyla ve çok başka başka yerlere gidebilir anlamı düşünülmeden ifade edilmiş isimler olabilir. Benim de tercihim kişisel olarak şudur veya budur diye ben de konuşabilirim ama bunun bir faydası yok. Çünkü olmayan bir gündemi, şu anda olmayan bir gündemi belki ileride olur onu bilmiyorum öyle bir hazırlık da yok, ha olayı federasyon ortaklığına getirme konusunda da son derece yersiz bir bağlantı kurduğunuzu düşünürüm. Çünkü devletin adının ne olduğu, federasyon görüşmeleri olur mu, olmaz mı diye bir olayla yakından uzaktan alakası yoktur. Anayasanın içerisinde Doğuş Hanım Anayasa uzmanı herhangi birisiyle görüşürseniz benim bildiğim kadarıyla birkaç Anayasa uzmanının belirttiği gibi bu mevcut anayasayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık bildirgesi ayrı bir belge, bu mevcut Anayasayla hiçbir ortaklığa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giremez. Değiştirilmesi öngörülemeyecek maddelerden biri de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti halkı ve toprağıyla bir bütündür var. Demek ki toprak tavizi de konuşulamaz Anayasaya göre. Dolayısıyla bu öyle o kadar başka başka yerlere çekilebilecek bir konu değil. Bu imajı yaratan kişilerin de herhangi bir proje bağlamında bunu yaptıklarını ben asla düşünmüyorum. Herhangi bir proje varsa bundan en azından bu ülkenin Dışişleri Bakanı olarak bilgi sahibi olmam gerekirdi, yok böyle bir şey. Bu tartışmalara şu veya bu makamın müdahil olması da bu algının yaratılmasına katkı koymuştur herhalde ama ben tekrar edeyim Dışişleri Bakanı olarak, böyle bir konu yoktur ama şunu da ifade edeyim, dışarıda Ürün beyle konuşurken de söyledim Annan Planı döneminde BM’nin kendi başına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adını değiştirerek Kıbrıs Türk Devleti diye bir isimlendirme yaptığı noktada bugün bu ifadelere tepki koyan arkadaşların o günlerde o günlerde bunu alkışladığını da hatırlatmak isterim. Kaldı ki o Kıbrıs Türk Devleti ifadesi bizim anladığımız anlamda egemen bir devlet değildir, Amerika Birleşik Devletlerindeki eyaletler gibi bir devlettir, onların hiçbiri egemen devlet statüsünde değil, adı devlettir, eyalettir. O formatı alkışlayan arkadaşlarım bugün isim şöyle olsa daha iyi olmaz mı düşüncesiyle kişisel tercihlerini ifade eden arkadaşlara yönelik eleştiri getirmelerini de yadırgıyorum.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Cumhurbaşkanı dahil?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Hiç önemli değil, ben ben evet evet…

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Sonuçta ne konuşacağını bilmeyen bir Cumhurbaşkanı var diyorsunuz?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – O sizin yorumlarınız size ait, sizin yorumlarınız size ait.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Tabii Türkiye Dışişleri Bakanı neden böyle bir beyanat verdi, siz temas kurdunuz mu, amacı neydi? Yani gerçekten anlamak zor…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bakın, Şuşa’daki toplantıda beraberdik, Ankara’daki toplantıda da beraberdik. Hem Kıbrıs Türk Devleti ifadesi kullanmıştır, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi kullanmıştır. Yani…

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Bilmezler yani devletimizin adını?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Hayır efendim. Bakın, geçmişte de hepiniz hatırlayacaksınız Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti diye çok söylendi, hep yani sizlerin gündeme getirmeye çalıştığı senaryoların düşüncesiyle söylenen isimler değildi bunlar hiçbir zaman olmadı. Önemli olan, önemli olan bu adada Kıbrıs Türk Halkının egemen bir halk olarak, egemen bir devlet sahibi olduğudur, esas olan budur. Bu Devlet adı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Başka devletlerde de olduğu gibi dünya üzerinde gün gelir eğer Kıbrıs Türk Halkının böyle bir ihtiyacı oluşursa gerekirse Anayasal düzen içerisinde bu isim “A”dan “B”ye de değişebilir, bu olmayacak olan bir şey de değildir ama bugün için bir sinsi senaryo var ve bu sinsi senaryonun seslendirmeleridir bunlar diye bir yorum yapmanızı gerektirecek hiçbir şeyin olmadığını üzerine vurgulayarak söylemek isterim.

Pile konusuna gelince, daha önce burada yapılan tartışmada haklıyken haksız duruma düştük, şu olduk, bu olduk, bizi eleştirdi Güvenlik Konseyi, o görüntülerin önceden planlanmış bir hareket tarzı olmadığını o gün de burada söyledim, o gün de ifade ettim, o günden sonra BM yetkililerine gerek New York’ta, gerek burada defalarca söylüyorum o hareketlerin oluşmasına sebep olan BM askerlerinin kendisidir. Özellikle o bölgeye getirilen İngiliz askerleri. Sektör ikideki İngiliz askerlerinin Çayhan düzlüğünde görevi yoktur. Bilinçli bir şekilde yetki alanlarının olmadığı bir bölgeye getirilerek bizim orada çalışan insanlarımızı tahrik ederek maalesef o taşkınlıkların yaşanmasına sebep oldu ve döndü Güvenlik Konseyi sanki bugüne kadar oturup da Kıbrıs Türk Halkını alkışlayan bir Güvenlik Konseyi varmış gibi bizi eleştirdi, bir açıklama yaparak eleştirdi. O yol inşaatı devam ediyor, bugün ekiplerimiz On Evler diye bilinen bölgede BM teknik elemanlarıyla beraber çalışma yapmış olmaları gerekir. Buraya geldiğim için Bakanlıkta olmadığımdan takip etmedim, dün böyle bir anlaşma yapmıştık. On Evler bölgesinden yolun Pile’nin içine nasıl gireceği konusunda bir mutabakat sağlamak üzere çalışma yapacaklardı, bir sorun olacağını da düşünmüyorum bu yol yapılacak.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Mutabakat nedir Sayın Bakan?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Şimdi bu konu bakın, size dışarıda yoksa kime söyledim bilmiyorum Şahiner’di galiba sana mı söyledim Sami Bey? Tamam. Bu konu öyle bir konudur ki BM çok basit bir konu iken son derece komplike bir sorun haline getirdi, çünkü işin içine Rum Tarafını da soktu, Rum Tarafını sokunca AB’yi soktu. Bu yol İngiliz Üst toprağından geçmeden direkt Pile’nin içine Pile Türkünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle olan bağlantısını kolaylaştırmak için öngörülen bir projeydi, bu çalışmalar yapılırken BM’nin de talebi üzerine olayın yapıcı bir muğlaklık anlayışı içerisinde şekillendirilmesi talebi gündeme geldi ve belli ki BM bizimle başka bir şey konuşuyor, Rum Tarafıyla başka bir şey konuşuyor. Rum Tarafından çıkan beyanatlar benim bu konuda beyanat vermememi gerektirdi. Çünkü belli ki Rum Tarafı olmayan bir zaferi kazanmışlar havası yaratarak bizim buna tepki vermemizi ve bu yol inşaatının bir şekilde ya geciktirilmesi, ya engellenmesini hedefliyor.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Siz memnun musunuz mutabakattan?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Rum Tarafıyla yaptığı mutabakatın ne olduğunu bilmediğim için ona net bir cevap vermek mümkün değil. O yüzden basına verdiğim demeç, mutabakatın nasıl işleyeceğini görmem gerekir, Rum Tarafının iyi niyetine güvenmiyorum, BM’nin nasıl hareket edeceğini görmem gerekir dedim. Bizim için temel olan bu yolun yapılması ve Pile Türkünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşımının ve geri dönümünün İngiliz Üst Bölgesinin insafına, BM’nin insafına, Rum’un insafına kalmadan gerçekleştirilmesidir. Şimdi bunu yaparken bir şey öğrendik bilmediğimiz, BM dedi ki, bu yoldan Pile’ye ticari eşya giremez. Niye dedik? Biz Rum Tarafına eşya götürme niyetiyle yapmıyoruz bu yolu, ara bölgedeki sıkışmış Pile Türkünün ihtiyaçları neyse o eşya girecek oraya o kadar. Olmaz dediler. Niye olmaz? Yeşil Hat Tüzüğü. Ne alakası var dedik Yeşil Hat Tüzüğünün, Yeşil Hat Tüzüğü, ara bölgeyle ne bağlantısı var? Sözde hükümet kontrolü altındaki topraklar ve AKİ’nin askıda olduğu Kuzey. Bu geçişlerde Yeşil Hat Tüzüğü gündemdedir ara bölgedeki Pile ile ne bağlantısı var ve öğrendik ki Yeşil Hat Tüzüğü gündeme geldiğinde 2004’de AB tüm ara bölgeyi içinde Pile de dahil olmak üzere tüm ara bölgeyi sözde hükümet kontrolü altındaki topraklar kapsamına koymuş. O yüzden belli oldu Rum’un Pile’nin Güneyine niye barikat kurmadığını, barikat kurmuyor Pilenin Güneye çünkü benim toprağım diyor. Pile benim toprağım. Ara bölgede olduğunu bildiğimiz Karma Köyü Pile’nin AB ve Rum yetkililerine göre ve BM de buna arka çıkıyor, Rum toprağı kapsamına giriyor hükümet kontrolü altındaki toprak ve bunu biz bu yol yapımında öğrendik. Pile konusu böyle siyah-beyaz ifade edilebilecek bir konu olmaktan uzak duruyor şu anda Rum tarafının ve AB’nin hareket tarzından dolayı. Yoksa bizim hareket tarzımız çok basit ve netti. Biz yol yapacağız. Hiç başka bir şeyle bağlantısı olmayan o kapsamdan çıkarıldı. Komplike bir konu haline geldi ve hala daha yol yapımıyla ilgili Rum tarafının sorun çıkarmaya çalıştığını ben şahsen öyle değerlendiriyorum.

FİKRİ TOROS (Girne)(Yerinden) – Öyle bir zemin yok.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Yok, sorun çıkarmaya çalışıyor ki bu yol yapımı gerçekleşmesin.

Kişisel temsilci konusu; Cumhurbaşkanlığının Ergün Olgun Beyin bir açıklaması oldu bugün. Özel Temsilci değil, kişisel temsilci. Bunun anlamı, Genel Sekretere karşı sorumlu olacak, Güvenlik Konseyine karşı değil. Ama bu demek değildir yani her şey tamam, güzel. Sonuçta Genel Sekreter de Güvenlik Konseyinin en üst düzeydeki bir bürokratıdır. Güvenlik Konseyinin çizdiği politikanın parametrelerin dışına çıkabilecek bir kişi değildir. Dolayısıyla önemli olan, eğer bu temsilci atanacaksa, bunun görev gerekçesinin sanki Crans Montana’da müzakereler kaldığı yerden tekrar devam edecek bir ortak zeminin olup olmadığını araştırmak olamaz. Bunu Türk tarafı komple reddediyor. Bunun dışında iki devlet arasında müzakere zemini var mı, yok mu komşuluk ilişkilerini netleştirecek, iyi komşuluk ilişkileri oluşturabilecek bir müzakere süreci gündeme gelebilir mi diye bir görev tanımıyla bir temsilci atanabilir herhalde.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Güvenlik Konseyi Kararlarıyla örtüşmez.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Efendim?

FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) – Güvenlik Konseyi Kararıyla bu örtüşmez…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bakın; Güvenlik Konseyi Kararlarıyla örtüşme sevdasına kapılırsanız Rum’un oyuncağı olursunuz.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Ne münasebet!

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Güvenlik Konseyinin aldığı kararları Allah’ın emriymiş gibi yorumlamaya devam ettiğiniz takdirde ve onların dışına çıkma diye bir özgürlüğünüz olmadığı düşüncesiyle hareket ettiğiniz takdirde, ancak Güvenlik Konseyinin kuklası oluruz.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Pile’de niye geri adım attınız yolla ilgili?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bakın; ben defalarca size rağmen bu konsey kararlarının bağlayıcı kararlar olmadığını defalardır vurgularım.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Ama doğru değilsiniz.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Türkiye bu kararlara uymayan bir devlettir. Güney Kıbrıs’la diplomatik ilişkisi yoktur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyükelçi gönderir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden büyükelçi kabul eder. Güvenlik Konseyinin veya BM Örgütünün genelde Türkiye’ye karşı bir müeyyide uyguladığını duydunuz mu bugüne kadar? Bu kararlar tavsiye niteliklidir, altıncı çapter altında alınan kararlardır. Dünyayı bu şekilde beş daimi üye kendi yetki alanları içerisinde olan ülkeleri etkileyerek sanki bu kararlar Allah’ın emriymiş gibi, bunların dışına asla çıkılamazmış gibi etkilemeye çalışarak bizim önümüzü kapamayı bunca yıldır becerdiler, biz de burada buna teslim olan insanlarımız, partilerimiz oluştu Güvenlik Konseyi Kararları, Güvenlik Konseyi Kararları. Bu Güvenlik Konseyi Kararlarından Kıbrıs Türk halkına bir fayda gelmez arkadaşlar. Gelmedi, gelmeyecek de, çünkü bu kararlar bizi adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen bir Rum Devletinin bir toplumu haline sokar. Göstermelik bir eşitlikle, eşitlik, eşitlik diye konuşursunuz, doğru. 60 Cumhuriyetinde de eşitlik vardı. Garanti edilmiş bir eşitlik vardı. Ne oldu? Bir gecede gitti. Egemen eşitliktir temel olan. Siyasi eşitlik, egemen eşitlik varsa bir anlamı vardır. Dolayısıyla gelecek iki devletin varlığı temelinde oluşabilirse oluşur. Güvenlik Konseyi bugüne kadar buna karşı bir duruş sergilemiştir. Doğru. Bu demek değildir haklıdırlar. Avrupa Birliği bir Rum Devletini Kıbrıs diye üye aldı kendi kriterlerini çiğneyerek Kopenhag kriterlerini.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Bu sayenizde oldu.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Doğru mu yaptılar? Aldılar. Buna boyun mu eğelim? Yoksa…

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Tamam Tahsin Bey de gidip görüşün. O beş daimi üye ile gidin görüşün ve…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bizimle görüşmek isteyen kimseyle, “ben seninle görüşmem” demiş değiliz, hiçbirimiz.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Ama siz gidip kapılarını aşındırın ve bu kararları değiştirin o zaman. Çünkü siz inkar ediyorsunuz. Bu kararlar orda oybirliği ile alınmıştır.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Fikri Bey, siz bunu söylemekle şu mesajı veriyorsunuz. Kıbrıs Türk’ü davasını bu beş daimi üyeye anlatamadı, dolayısıyla gidelim anlatalım.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Ben size konuşuyorum. Dışişleri Bakanı olarak size diyorum ki sizin bir siyasetiniz…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Karşılıklı konuşma olmasın, çünkü Tahsin Bey süresini aştı zaten.

BAŞKAN – Ama karşılıklı konuşmayı orda oturanlar yapıyor.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan da bizim de konuşma hakkımız var.

BAŞKAN – Sizler yapıyorsunuz karşılıklı konuşmayı.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Bu siyasetinizi gidin diplomatik temas yapın, girişim yapın ve değiştirin bu kararları.

BAŞKAN – Müsaade edin bitirsin, tamamlasın. Fikrinizi de söyleyecekseniz fikriniz…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – İngiliz Elçisi bir resepsiyon verdi. Bir-iki hafta önce bir resepsiyon verdi.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Kendi kendinize konuşuyorsunuz.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Kendi kendimize konuştuğumuz yok.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Kendi kendinize…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Biz yaptığımız işlerin reklamını yapmadığımız için öyle şeyler düşünebilirsiniz. İngiliz Elçisi burada Dereboyu’ndaki yerinde bir resepsiyon verdi. İyi niyet göstergesi olarak gittim.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Çok iyi yaptınız.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Orada yaptığı konuşmada neler söyledi? Konuşmasını bitirir bitirmez orayı terk ettim. Benim toprağımda gelip katılmayabilir benim politikama, o ayrı konu. İngiltere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kabul etti diye yorum yapacak birisi de değilim. Ama bir saygı gerekir saygı, hele hele bir Büyükelçiden. Sen beni oraya çağıracaksın ve gözümüzün içine baka baka Rum politikasını söyleyeceksin İngiliz’in politikası diye. Bakın; bu politika bilinçli bir şekilde uygulanıyor bize karşı, bilerek.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Bize de anlatın, biz yoktuk orda. Ne dedi tam olarak?

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – Ne dedi ki?

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Ne dedi? Birleşik Kıbrıs dedi.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) - Birleşik Kıbrıs dedi, federal çözüm demiştir.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Kendi görüşünü söylemiştir.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bilmiyor muyduk? Bilmiyor muyduk?

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Tekrar etti.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Ne gereği var?

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – E, biz de sizi de dinleriz.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Allah Allah! Ben de söylerim kendi görüşümü. Zorlu Bey de söyledi geçen gün.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Yani biz de sizin görüşlerinizi bilmez miyiz? Biliriz ama…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – İngilizleri çağırıp İngilizlere böyle bir şey söylemeyiz. İngilizler ne söylediğimizi bilir. Gelip sorarsa, söylerim.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Görüşünü söylen.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bir kere geldi İngiliz Elçisi, kendi çıkarına olan bir konuda geldi Bakanlığa. Geldi diye biz İngiltere madem Bakanlığa geldi bizi tanıyor diye bir yorum mu yaptık?

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – İngiltere’nin politikasının ne olduğunu da bilirsiniz.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Amerikan Elçisi gelmiyor. Gelmiyor.

BAŞKAN – Soru sormazsanız Sayın Konuşmacı tamamlayacaktır.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Ben söz istiyorum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Armağan Bey, konuşma sürelerimiz çok sarkıyor da onun için Zorlu Bey…

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Evet, ben bir şey söylemek isterim.

BAŞKAN – Buyur söyle, oturduğun yerde söyle. Tamam buyur.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Şimdi biraz önce sizin isim konusunda söylediklerinizi duyduk. Sayın Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günde yine Sayın Meclis Başkanının isim konusunda söylediklerini duyduk, ondan önce de Sayın Cumhurbaşkanının isim değişikliği konusunda söylediklerini duyduk. Bu açıklamaları duyan bir Kıbrıslı Türk ya da dünyadaki herhangi biri ya da Rum tarafındaki biri Kıbrıslı Türklerin politikası nedir bu konuda kafası karışır bizim de karıştığı gibi. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı daha geçen hafta şunu söyledi: Çok kısadır okuyacağım.

Kıbrıs Türk Devletine ilişkin soruya, “Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Mademki Rum Yönetimi bütün ada yönetiminin kendinde olduğunu iddia ediyor, ben de ‘Kuzey’ kelimesini kaldırıyorum. Kıbrıs Türk Devleti diyorum.” Sayın Tatar, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı burda, Sayın Dışişleri Bakanı burda, bu nasıl bir koordinasyondur? Bu nasıl bir koordinasyonsuzluktur? Dediniz ki yani “Hükümet de olsun, bu şekilde kurulsun.” Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı politikayı yürütecek bu kadar mı iletişim yoktur sizin aranızda? Bizi dünyada da, her yerde de bu şekilde zora sokuyorsunuz siz. Yabancılar karşısında da, diplomatlar bu üç açıklamaya baktığımda ben, devletin en tepesinde bulunan üç insan. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, birbirinden farklı bu isim konusunda açıklamalar. Lütfen bir araya gelin konuşun. Nedir düşüncesi Kıbrıs Türk tarafının?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Armağan kardeşim…

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Cumhurbaşkanlığında buluşun. Hade İngiliz ile, bilmem neyle buluşamazsınız.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Yo, buluşuruz.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Buluşun, onlara da anlatın ama kendi aranızda bir uyum yakalayın Allah Aşkına! Yani bu kadar net, nasıl olur bu kadar ayrım, fark? Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları burda yahu. “Bu vesileyle” diyor hatta bağlıyor, “Kıbrıs Türk Devleti olarak sadece Kuzeyde değil, tüm denizlerde de hak ettiğimizi bir kere daha altını çizerim.” Yani sanki bugün KKTC’dir diye Güneydeki denizlerde biz nerden hak iddia ediyoruz? Şu anda edemiyor muyuz? Ki biz sanki KKTC üstünden şey yapıyoruz. Biz, Kıbrıs Adasının bütünü üstündeki haklarımızı nereye borçluyuz en başta? 1960 Anlaşmalarıyla teslim edilmiş olan, onaylanmış olan haklarımıza borçluyuz. En başta odur. Ne KKTC’dir, ne bugün kursanız Kıbrıs Türk Devletidir. Hiç bunlarla alakası yoktur. Başka yerlere çekilmesin de… Çekilmesin. Ama Allah için bir araya gelin, Türkiye’yle de konuşun, Türkiyeli yetkililer de…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bakın arkadaşlar…

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Bakın, Devlet Bahçeli bir şeyler söyledi, arkasına Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da benzer şeyleri söyledi. Sizin haberiniz yok. “Bana böyle bir şey söylenmedi” diyorsunuz. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor, çıkıp tam tersini söylüyorsunuz.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Benim söylediklerimi çarpıtmayın lütfen. Çarpıtmayın.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Çarpıtmıyorum efendim, çok nettir.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Nasıl isterseniz bakın, bu Devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Bir araya gelin, bu isim konusunda bu Devletin politikası nedir karar verin.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – İsim konusunda politika mı var? Devletin ismi bellidir. Anayasaya göre de bellidir.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Cumhurbaşkanının dediği nedir?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Onu Cumhurbaşkanıyla konuşun yahu.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Ben konuşacağım Cumhurbaşkanıyla bunu?! Hükümet konuşmayacak, Meclis Başkanı konuşmayacak. Böyle hükümet, devlet mi yönetilir yahu? Dalga geçersiniz bizimle?!

BAŞKAN – Sayın Armağan Candan, lütfen.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Türkiye’deki siyasilere de izah edin de ortaya başka fikirler atmasın.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – İstediğiniz gibi çarpıtın. İstediğiniz gibi çarpıtın, tamam mı?

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Bahçeli Beye de söyleyin bunları.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – İstediğiniz gibi çarpıtın konuları.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Bu ciddiyetsizlikle sizden hiçbir şey olmaz gardaş. Hiçbir şey olmaz. Bu büyük bir ciddiyetsizliktir.

BAŞKAN – E, lütfen, bu şekilde…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bu Devleti çok mu hazmettiniz siz yahu? Bu Devleti çok mu hazmettiniz? Çok mu sahiplenirsiniz bu Devleti?

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Bu Devletin adının nasıl değiştirileceğini siz söylediniz Cumhurbaşkanına, çarpıtma.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Nasıl? Senin çarpıtmana cevap veriyorum.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Çarpıtma!

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bu Devleti çok mu hazmettiniz ona cevap ver.

BAŞKAN – Sayın Armağan Candan, lütfen. Bu şekilde olmaz.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Çarpıtma. Cumhurbaşkanına sen soracaksın nedir dediğin diye. Ben mi soracağım?!

BAŞKAN - Bu şekilde konuşma olmaz.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Efendim orayı uyarın.

BAŞKAN – Hayır, yani sen Meclis Kürsüsünde...

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Benim birine dediğim bir şey yok.

BAŞKAN – Hayır, yani sen burda kendin reyting yapmaya çalışıyorsun. Niye bağırıyorsun?

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Vay yahu! Vay yahu!

BAŞKAN – Niye bağırıyorsun? Siyasi şov yapıyorsun.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – (Yerinden) – Yüzünüze vuruyorum sizin ciddiyetsizliğinizi.

BAŞKAN – Gerçekten siyasi şov yapıyorsun. Gerçekten siyasi şov yapıyorsun.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Bu Devleti hazmeden birileri olsaydınız…

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Siz gidin Cumhurbaşkanı ile oturun konuşun ne düşünür isim konusunda, ondan sonra gelin bu topluma doğru düzgün açıklama yapın.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Saygı ile karşılardım.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Doğru düzgün açıklama yapın.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Siz hazmettiniz da ne yaptınız devleti?! Ne hale soktuğunuz ortadadır devlet.

BAŞKAN – Sayın Tahsin Ertuğruloğlu gibi ifadeleri kullandınız. Hiç fazlası yok, eksiği yok.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Meclisi Başkanıyım, gündemde böyle bir konu yoktur dedim. Nokta koydum. Benim ifade ettiğim bu. Sayın Dışişleri Bakanımız da aynı şeyi söylüyor.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Cumhurbaşkanı…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Konuşma süreleriyle ilgili lütfen gerekli görevi yerine getirir misiniz?

BAŞKAN – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni savunuyorsanız helal size! Vallahi helal size!

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Çarpıtmayın.

BAŞKAN – Eğer o noktaya geldiysek vallahi sizinle beraber oluruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni savunun.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Annan Planındaki ismi savunan insanlar olarak bugünkü bu tartışmayı yaratmanızı gerçekten yadırgıyorum.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Aranızdaki çelişkiyi söylüyorum ben de. Başka bir şey demiyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Size bir şey sormak istiyorum.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Buyurun.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, soru sormak isterim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Erkut Şahali Bey, tabii ki buyurun sorun.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tahsin Bey, her zamanki gibisiniz gene. Ben soru soracağım. Yanlış anlamayın ama önce şunu ifade etmeme izin veriniz. Bizim neyi hazmedip hazmedemeyeceğimiz konusunda sizin herhangi bir değerlendirme yapma haddiniz yoktur. Bu bir.

İkincisi, Annan Planındaki Kıbrıs Türk Devleti’nin hangi koşullarda oluşacağı en iyi sizin bilginizdedir, dolayısıyla en küçük bir benzerlik yoktur şu anda konuşulanlarla. Bu iki.

Ve sorumu soruyorum. Mevkidaşınızla Ankara’da basın önünde. Gelen soru, önce sunuşunuzu yapıp ardından gelen sorulara yanıt verirken ağzınızdan bir kere bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesi çıkmadı. İki kez dinledim o basın toplantısını, sizin ağzınızdan tek bir sefer bile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesi çıkmadı. Mevkidaşınız sunuşunu yaparken ısrarla ve inatla “Kıbrıs Türk Devleti” ifadesini kullandı, basında gelen bir soruda soru içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi geçtikten sonra da yanıt verirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini de Kıbrıs Türk Devletiyle birlikte kullandı. Dolayısıyla sorum şudur; siz mevkidaşınızın eşit statüde iki egemen devletin Dışişleri Bakanları olarak basın karşısında devletinizin adını bilerek ve isteyerek yanlış söylemesini veya kendince bir yakıştırmada bulunmasını hazmettiniz mi? İkinci sorum, bunun sizin hazım kapasiteniz de olsa dahi Anayasaya karşı işlenmiş bir saldırı olduğunu düşünüyor musunuz? İki. Teşekkür ederim.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini kullanmamayı bir beceri olarak algılayanlara karşı bugüne kadar ne söylemde bulunduğunuzu ben merak ederim. Kıbrıs'ın kuzeyi diye ifade edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Cevap vermeyi tercih etmeyeceksen hiç uğraşma...

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Nasıl hayır bakın sizin çarpıtmalarınıza, sizin çarpıtmalarınıza prim verecek değilim. Ben benim gibi birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demekten sakındığımı söyleyebiliyorsanız, benim gibi biri...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Çünkü karşınızdaki başka bir şeyden bahsediyordu.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – İnanılır gibi değil.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tahsin Bey. Ya! Tabii.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Biliyorum gene.

FİKRİ TOROS – Birçok defa dahi telaffuz etmediniz dedi.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Tamam tamam. İstediğiniz neticeye varın, istediğiniz çarpıtmayı yapın...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tahsin Bey mevkidaşınız sizden önce konuştu...

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) - Gerçekler değişmez. Benim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanını tartışacak noktada değilsiniz, öyle bir bilginiz de yoktur, öyle bir beceriniz de yoktur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - İşte seni de bu megalomani yiyecek ya neyse. Seni de bu yiyecek. Doğru Ersin Tatar’ın yanına şimdi.

BAŞKAN – Ya, hayır. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylediği açık ve nettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyor. Ben de aynisini söylüyorum.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Zorlu Bey görevinizi karıştırıyorsunuz.

BAŞKAN – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Meclisi diyorum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Zorlu Bey görevinizi karıştırıyorsunuz, Meclisin düzenini sağlayın ve devam edin, siz cevap verecek mevkide değilsiniz şu anda.

BAŞKAN – Hayır benim, benim bir televizyonda söylediğim de konu edildi. Onun için ben de bir, iki cümle söylemek istedim. Saygı duyarım, farklı görüşlere de saygı duyarım, sizlerin görüşlerinize de saygı duyuyorum.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın “Nüfus Artışı ve Derinleşen Suç Sosyolojisi” konulu güncel konuşma istemi var. Sayın Katip okuyunuz lütfen.

KATİP –

17.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17 Ekim 2023 tarihli 5’inci Birleşiminde, “Nüfus Artışı ve Derinleşen Suç Sosyolojisi” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Doğuş DERYA

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar az önce yaşadığımız olay ve bundan önceki tartışmalar, yapılan açıklamalar gerçekten ortaya şöyle bir resim çıkarıyor. Hükümet edenler ve bu yetkiyi atama usulüyle alan sözde hükümet mensuplarının aslında değil Türkiye Cumhuriyeti’yle ya da uluslararası mercilerle, kendi aralarında bile bir iletişimleri yok. Çünkü daha önce Kıbrıs’tan sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Fuat Oktay Beyin telaffuz ettiği Kıbrıs Türk Devleti daha sonra Mit Başkanıyken Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan Beyin kullandığı bu ifade Ersin Bey tarafından az önce Armağan Beyin de söylediği gibi Başbakan tarafından kullanılmış ama Tahsin Bey aynen Pile meselesinde olduğu gibi bu saldırı yetkisini emrini kim verdi diye sorduğumuzda sorumluluk almayıp hatırlarsınız, sorumluluk almayıp orada insanların kendi inisiyatifiyle gelişmiş bir meseledir demişti. BM askerlerinin darp edilmesi suretiyle dünya nezdinde rezil olduğumuz bir olayla sonuçlanan meseleyi Dışişleri Bakanı olarak görev yapan kişi bu kadar gayriciddi bir yerden konuşmuştu. Az önce de bu gayri ciddiliği gördük. BM Güvenlik Konseyi kararlarının hiçbir önemi yok, uluslararası hukukun hiçbir önemi yok, dünyanın ne düşündüğünün hiçbir önemi yok, Tahsin Beyin ne düşündüğünün önemi var. Böyle bir vaziyet var. Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın hiçbir ilişkisi yok dedi. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti bayraklarıyla spor müsabakalarına katılan Güney takımlarını mı istersiniz, yoksa Gümrük Birliği Anlaşması dolayısıyla Türkiye’deki ürünlerin Güneyde satılmasını mı istersiniz?

FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) -700 Milyon Euro’luk senede.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) - 700 Milyon Euro’luk senede diye Fikri Bey de söylüyor. Onu geçtim zaten şu anda düşen ekonomik gücümüzden dolayı Adanın Kuzeyi Türk mallarının Kıbrıslı Rumlara satıldığı bir transit alan haline geldi, bu da ayrı bir maalesef garabet durum. Ama gelin görün ki işte egemenlik diye altını çize çize söyledikleri o büyük cümlenin hiçbir esamesini bırakmıyorlar ve bunu bir alışkanlık haline getirdiler, bunun bir siyasi strateji olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde de Ünal Bey Mustafa Alkan’ın programına çıktı. Gazeteci Mustafa Alkan Ünal Beye neden nüfus sayımı yapmıyorsunuz dedi? Ünal Bey niye yapayım dedi hakikaten akıllara dumur getiren bir cevap. Çünkü bizden çaldığı kalkınma planı yapacağız ve benzeri kelimelerle konuştuğu siyasetin bile bir nüfus planlaması ve sayımı gerektirdiğini bilmiyor. Mustafa Alkan rakamı bilesiniz diye cevabı yapıştırınca, biz rakamı biliyoruz, konuşulacak rakamlar var, konuşulmayacak rakamlar var dedi. Bu ülkenin Başbakanlık koltuğuna atanmış Ünal Bey. Sanki kendisine özel hayatıyla ilgili müstehcen bir soru sorulmuş muamelesi yaparak konuşulacak rakamlar var, konuşulmayacak rakamlar var diyebilecek kadar gayrı ciddi, eğitimden sağlığa, elektrikten altyapıya ulaştırmaya kadar taş üstünde taş bırakmayan böylesi bir hükumetin zaten kalkıp da yani böyle bir utanma duygusu üzerinden verilere dayalı açıklama yapmasını beklediğimi düşünmesin kimse. Eğer böyle bir şeffaflık söz konusu olsaydı başta kendisini ilgilendiren jet raporunu veya daha önce kabinesinde bulunduğu ulusal birlik partisinin yasa gücünde kararnamelerle kara para aklayışını, bir gecede AKSA’ya peşkeş çekilen elektrik kurumumuzu, taş yapıya devredilen 59 Milyon Euro'yu yani satılan toprakları, kitaplarımızdan nüfusumuza yapılan sosyal mühendisliğe kadar rakamlarla konuşma cesareti gösterirlerdi. Ben bugün konuşulmayacak rakam yoktur, rakamları konuşmaya yüzü olmayanlar vardır deyip, rakamlardan bahsedeceğim ama ondan önce, her şeyden önce bu aslında yalan siyaseti ve hamaset üzerimize boca edilirken akıl ve ruh sağlığımızı koruyabilmek için bilimsel olarak biraz mesafeden bakmaya çalışıyorum, sevgili arkadaşlar ve burada sen söyle, ben de sana karşı cevap vereyim siyasetinden o kadar bıkmış durumdayım ki, birazcık uzaktan gelerek şu anda neler yapıldığına dair bir başka kontekstten örnek vererek devam edeceğim konuşmama, sonra rakamları söyleyeceğim. 1906-45 yılları arasında yaşamış ve Nazilere karşı geldiği için öldürülen bir Lüteryan teolog var. İsmi Dietrich Bonhoeffer Nazilerin 1940’larda toplumsal ve ülkesel düzeyde yarattığı büyük yıkıma bakarken bir zamanlar medeni insani özellikler taşıyan vicdan sahibi kişilerin nasıl olup da yıkımı, barbarlığı yürürlüğe koyan sahtekarlara düşünmeden hareket eden düzenbazlara ve faşizan bir düzeni kendi halkının çıkarları hilafına olan bir düzeni nasıl normalleştiren kişilere dönüştüğünü sorguluyor, Bonhoeffer ve bir zamanlar aydınların sanatçıların akademisyenlerin ülkesi olan Almanya nasıl olur da korkaklar, düzenbazlar, sahtekarlar ve suçlular tarafından yönetilen bir yer haline dönüştü diye soruyor. Şimdi bundan seksen yıl önce faşizm ve askeri diktatörlükler içinde ortaya çıkan yönetici davranışlarıyla bugünkü otokratik rejimlerde çıkan yönetici davranışları bu kitabı okuduğunuzda o kadar çok paralellik gösteriyor ki kitabın adı da bu arada ismi Endlarfunk Derdumhit Almancası Endlarfunk kelimesi larvadan geliyor arkadaşlar, böyle larva gibi şekillenip ifşa olan ortaya çıkan demek. Dumhit ise tam Türkçe karşılığı yok ama aynı anda düşüncesizlik, şuursuzluk, aptallık ve cehalet demek, Almanca daha felsefi bir dil ya. Dolayısıyla Türkçeye aptallığın ifşası olarak çevrilmiş. Bu kitapta bir düşmana karşı savaşabiliriz ama aptallığa, cehalete karşı savaşmak çok zordur diyor Bonhoeffer. Aptallık topluma en büyük zararı verir. Kişi kötülüğe karşı protesto edebilir, güç kullanarak kötülük önlenebilir ama aptallığa karşı savunmasızız der. Çünkü aptallık aslında özünde entelektüel bir kusur veya bir zeka sorunu değil, ahlaki bir problemdir der. Yani bu kitapta kullanıldığı şekliyle ve aslında bize bugün yaşadığımız siyasetin de çok aşina kıldığı bu biçim yani aptal ya da cahil insanla bu kitapta kastedilen şey sadece eğitim görmemiş ya da entelektüel bir ortamdan uzak büyümüş kişiler değil, bir zeka geriliği de değil bu, tam tersi bazı durumlarda insanlar kasıtlı şekilde aptallaşıyor, aptallaşmayı tercih ediyor, aptallaştırılmaya izin veriyorlar, tercih ediyorlar. Bu nedenle aslında aptallık psikolojik veya fiziksel bir hadiseden ziyade sosyolojik bir mesele. Baskıcı siyasi ortamlar içerisinde faşizm içinde lidere tapınma, sonuçlarını düşünmeden emirleri yerine getirme, robotlaşma, atama olarak göreve gelme ve bunlarla beraber yürüyen bir sosyolojik süreci anlatıyor. Bu süreçte zeka, düşünme ve sorgulama gibi insani yetiler hemen böyle ortadan kaybolmuyor sevgili arkadaşlar. Bunun yerine yükselen, yaygınlaşan herhangi bir gücün ezici etkisi altında kalan insanlar düşünme yetilerini bulundukları mevkiiyi korumak için robotlaşarak, adeta içi boş kabuklara dönüşerek aldıkları emirleri talimli maymun şekilde yerine getiren birer kabuğa dönüşüyorlar, nesneye dönüşüyorlar. Mantıklı rasyonel demeçlerin yerini günümüzde olduğu gibi büyük ulusuz, güçlü devletiz, istikrarlıyız, egemen, eşitiz gibi hamasi söylemler alıyor. Yani hipnotik diyorum. Çünkü bu aptallığın ya da şuursuzlaşmanın sosyolojisinde artık kişiler kendilerini değil, kendilerine zerk edilen sloganları ve ezber cümleleri telaffuz eden kişilere dönüştükleri için birbirleri arasında verdikleri demeçler arasında da tutarsızlık oluyor. Bakınız, 15 dakika önce yaşadığımız mesele. Dolayısıyla bunlar hiç tesadüf değil, artık siyasi özne olma kapasitesini kaybetmiş derin bir şuursuzlukta her türlü kötülüğü yapmaya müsait ama yaptığı kötülüğü de fark etmeyen, ülkenin aslında kaynaklarını peşkeş çekerken, ülkeyi topraksızlaştırırken, mülksüzleştirirken, yoksul hale getirirken bu ülkede bundan sonra gençlerin yüzde 70’inin ileri ki 10 yıl içinde bu ülkede yaşamama kararı verdiğini görmezden gelirken bu arkadaşlar kendi ezberlediklerini yürürlüğe koyan insanlar oluyorlar ve yaptıkları kötülüğün bile farkında değiller. İşte böylesi bir ortamda arkadaşlar yani aptallığın sosyolojisinden, suç sosyolojisine çok kolay geçiş oluyor. Çünkü yönetenlerin kendisi hukuk devletine, demokrasinin teamüllerine, liyakate önem vermemeye başladıklarında ve bir tapınma hipnotik bir özne, özne değil daha doğrusu tapınan bir nesne haline geldikleri yerde aşağıda tabanda olan herkes de kendini kurallara uymakla mükellef bireyler olarak değil, sistemin deliğini, gediğini bulduğu anda sistemden nemalanmak isteyen bireylere dönüşüyor. Bu atasözlerimiz var ya “balık baştan kokar” gibi sözler boşuna değil. İnsanlık tarihi içerisinde farklı ülkelerde kültürel ve siyasal kontekslerde aynı şeyin tekrar tekrar yürürlüğe girdiğini görebiliyoruz, yakın coğrafyamızda da var ve şu anda burada da oluyor. Şimdi konuşulmayacak rakamlara göre 2011’den beridir nüfus sayımı yapmayan, bilinçli olarak yapmayan bu devlette hatırlar mısınız İrsen Beye sorulduydu Kıbrıs’ın nüfusu ne kadar demişti kendine Sayın Erdoğan böyle çocuk azarlar gibi. Kalabalık demişti. Hala daha kalabalık, hem de çok kalabalık ve niye sayayım diyor Ünal Üstel Bey. İstatistik yıllığı ki iki yıl geriden geliyor 2022’nin yıllığı 2023’ün Aralığında çıkacak da oradaki verilerin güvenilirliğini kros çek yap da, politika örgütle da, kalkınma planı yaz da, memleketi planla! Hadi yahu siz da! 2021’in verilerine göre 350 bin civarında projekte ediliyor ülkenin nüfusu. Bir bakıyoruz sevgili arkadaşlar işte Cezaevi kapasitesi 625, mahkum sayısı 873. Bunların 376’sı diğer ülke denilen, 209 TC, 183 KKTC, 105 çift uyruklu. Bir sayıyoruz yani bu 873’ün içinde 690 yabancı var. Mahkumların devlete günlük maliyeti 736 TL. Toplam 642 bin TL ediyor günde 873 mahkum. Yani 234 milyon, 522 bin, 720 TL yılda sadece suçluların barınması için günlük harcadığımız para.

Bugün 17’si. Dün itibarıyla bir haftada 79 trafik kazası oldu. Sabah bunu Filiz Hanım da gündeme getirdi. Erhan Bey de cevap verirken sürücü hataları da işte alkol kullanımı falan. Yok, arkadaş yok. Bu ülkedeki yollar, bu ülkenin şu andaki nüfusuna yetmiyor. Yılda 14 bin yeni araç kaydediliyor. Yılda 14 bin yeni araç. Bunun bir kısmı iş aracı olabilir ama bu ülkeye gelen nüfusun şu anda yolları kullanırken trafiğe aşina olmayışını da. Yani soldan akan bir trafiğimiz var. Düşündüğünüzde ehliyet sınavına bile koymuyorsunuz insanları. Son on yılda 901 çocuk suça karıştı. 2020-21 verileri sevgili arkadaşlar 16-21 yaş arası tam çocuk sayılmaz genç yetişkin diyebileceğimiz yaş grubu içerisinde suç oranlarının özellikle Girne’de fırladığını, 16-21 yaş grubu ve suça yöneltilen çocuklar dediğimiz bu yaş grubu içerisinde ya da gençler dediğimiz yaş grubu içerisinde en çok tespit edilen suçun tasarrufunda silah bulundurmak olduğunu görüyoruz. Tasarrufunda silah bulundurmak. Tesadüf değil. Öyle sahilleri kumarhaneli otellere peşkeş çekerken, kara para aklama kararnameleri çıkarırken, Casinoları denetlemezken, ülkeyi narkotik, kara para aklama, insan ticareti cenneti haline getirirken tam da bu yüzden aslında Kıbrıs'ın Kuzeyinin uluslararası hukuk dışında kalmasını isterken ve federasyonu gömeceğiz diye hamaset yaparken aslında sizler ülkede suç oranları böyle yükseliyor. Devlet denilen şey Erhan Bey sabah polisi suçladı. Doğru polisin çok ciddi eksiklikleri var. Personel yetersizliği var ama senin bu nüfusuna zaten hangi polis yetişecek. Hangi polis yetişecek. Sen eğer insanların can güvenliğini, mal güvenliğini sağlayamazsan ne olur biliyor musunuz, suç sosyolojisinde insanlar bireysel önlemler almaya çalışır. Evlere kameralar kurulur, parası olan izole edilmiş sitelerde, güvenlikli sitelerde oturmaya başlar. Beceren kendisi silahlanır. Ateşli silah ruhsatları nedir diye Nisan ayından beridir rakam almaya çalışıyorum İçişleri Bakanlığından. O zamanlar Ziya Beydi. Merkez Kaymakamlığıyla da konuştum veremiyorlar. Tam bilmiyor devlet ateşli silahların ne olduğunu polistedir o kayıtlar dediler bana. Polisten bu bilgiyi almak da çok zor ama 45 bin civarında olduğu söylendi. 45 bin civarında ruhsatlı, ateşli silah var. Polise Şiddete Müdahale Birimine gittik aldığımız veriler biliyorsunuz 2019’dan beridir tutuluyor. Yılda ortalama bin 100 kadının polise ben şiddete maruz kalıyorum diye başvurduğunu görüyoruz. Bu günde üç kadın ben şiddete maruz kalıyorum diyor. Sadece TOCED’'in 2023 yılının Ocak, Nisan aylarında aldığı başvurular içinde dört ayda 27 kadın ben sığınma evine gitmek istiyorum demiş yaşadığı sıcak şiddetten kaçmak için. 2 bine yakın sosyal yardım alan yaşlı var sevgili arkadaşlar bu ülkede. Bunların sadece dörtte biri yani beş yüzü bakıma muhtaç olacak olsa ülkedeki toplam kamu ve özel yaşlı bakımevlerinin yatak kapasitesinin iki katıdır rakamları. Toplam özel ve kamu yaşlı bakımevi 240 civarı. 140 bin 111 TC seçmeni var en son seçimlerde burada kayıtlı olan. Bunların 80 binden biraz fazlası, 84 bin civarında olanı Türkiye seçimleri için Türkiye Elçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullandı. Bu 140 bin 111 seçmenin bir kısmının çift uyruklu olduğunu düşünecek olsak, aileleriyle birlikte yani yarısı desek, aileleriyle birlikte 200 bin TC seçmeni olduğunu hesaplayabilirsiniz burada. Ünal Bey eğer rakamı bulmak istiyorsa buna seçmenlere bakabilir. Yabancı iş gücü olarak ülkeye getirilenlere bakabilir. 2022’de öğrenci sayısı 110 bindi sevgili arkadaşlar bu ülkede. Bu sadece üniversitelerde. Hani arkasında casino bağlantılı üniversitelerde olan sayı. 2 bin Rus vatandaşı var. Özel ve kamu okullarında yani üniversite dışı özel ve kamu okullarında toplam 25 bin öğrenci var. Toplam 25 bin öğrenci var. Sadece 2021, 2022 arası dönemde Kıbrıs'ın Kuzeyinde faaliyet gösteren üç altı yaş grubu Dursun Bey çocuklar için eğitim veren, 25’i devlet, 88’i özel kurum var ve bu okullara giden toplam öğrenci sayısı, devlet okullarına giden 3 bin 665, özellere giden 3 bin 891. 25 okula giden öğrenci ile, 88 okula giden öğrenci sayısı aslında aynı. Devlet okullarına olan ihtiyacı gösteriyor aslında bu. İnsanlar yeterli devlet okulu olsa oraya gidecek ama devlet okulu yok. Biz burada işte memleketi nasıl kurtaracağımızı konuşuyoruz. 59 milyon Euro Taşyapı’ya veriliyor. AKSA’ya bir sürü kaynak aktarılıyor. Yaşlı bakımevin yok. 0-3 yaş grubu çocuklar için kreşin yok. 3-6 yaş arası okul öncesi eğitim için çocuklara verebileceğin doğru düzgün bir okul hizmeti yok, artıramıyorsun okulları. Ne oluyor ama tarikatlar geliyor. Nazım Beyin sabah arkadaşlarımızı gönderdik de işte bir baktılar. Kaçıncıdır bu haberler çıkıyor? İki gündür bugün Kıbrıs gazetesi bu ülkede yasalara aykırı bir şekilde kurulan bir derneğin kurmuş olduğu ve çocukları orada barındıran tarikat yapılanmasının haberini yapıyor. Arkadaşlarımızı gönderdik. Yok, Eğitim Bakanlığı personelini göndermeyecen. Yasalara aykırı bir faaliyet varsa cesaret edip polisi gönderecen oraya. Cesaret edip polisi gönderecen. Önüne gelen eğer bu şekilde dini eğitim verecek kurum açacak olursa, daha geçen gün Hristiyan öğrenciler oturup ayın yapıyorlar diye polis baskını yaptı. Doğru yaptı. Doğru yaptı. Dini faaliyetler devlet denetiminde olmalı ama sen siyah öğrencilere pazar günleri iki tane halaluya okur diye gidip ensesine ilk günden bastırıyon burada Süleymancılarmış bilmem Nurcularmış neyse artık isimleri bunların istedikleri gibi Mağusa’da, İskele’de, Alsancak'da, Girne'de faaliyet gösterecekler. Arkalarında kim var bunların da korkarsınız? Kim var? Talimatı verecek olan bakan değil mi?

Kısacası arkadaşlar yani ülkede suç sosyolojisi, bitiriyorum sürem de doluyor ama bir beyaz yakalı suçlar çıkıyor böyle yönetenler kurallara uymadığı ya da görevini yeterince yerine getirmediği için. Vergi kaçakçılığı oluyor, sahtekarlık oluyor, gayrimenkul sahtekarlığı, yasadışı satışlar, hisse senetleri, eğitimli insanların yaptığı işler ama bir de işte Hüseyin Mavideniz’in İskele’de öldürülmesi gibi. Helin Reasur’un. Bunlar sadece bu yıl olan cinayetler. 2011’den bu yana 41 civarında kadın cinayeti oldu arkadaşlar bu ülkede. Yani yaralananları, darp edilenleri falan söylemiyorum bile.

Dolayısıyla acaba diyorum Ünal Bey Azerbaycan’a gittiğinde anlattı mı ülkedeki toprak gaspını da, öldürülen insanları da, barınma sorunu olan yaşlıları da, sıfır on sekiz yaş grubunun engellileri içerisinde hiçbir devletten hizmet alamayan, sadece bir özel vakfın hizmet verebildiği engelli bireylerin yaşadıklarını da anlattı mı çok merak ettim. Hani bu Dummheit sosyolojisi var ya bizi o aptallığın içinde, aptallığa baka baka, cehalete baka baka, ona cevap vere vere geriletmeye çalışıyorlar, bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Halkı tepkisiz artık bir şey nasılsa değişmez diye süreçlerden kopan apolitik bir güruha dönüştürmeye çalışıyorlar ya çok merak ediyorum yanına aldıklarıyla beraber bu sorunları da dile getirdi mi?

Madem Bonhoeffer’den girdim onuyla bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Eylem bir düşünceden değil, sorumluluk almaya hazır olma durumundan ortaya çıkar diyor Bonheffer. Ahlaki bir toplumun en büyük sınavı çocuklarına nasıl bir dünya bıraktığıdır. Sizin bizim çocuklarımıza bırakma ihtimaliniz olan dünya çok belli. Biz bu yolu birlikte yürüyeceğiz bütün sivil toplum örgütleri ve bu ülkedeki düzenden memnun olmayanlarla birlikte. Siz utanıp gitmiyorsunuz ama biz sizi göndereceğiz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars'ın “Özelleştirme, Yatırım İkilimi ve Nüfus Politikası” güncel konuş vardı.

Sayın Katip okuyun lütfen.

KATİP –

17.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17.10.2023 tarihli 5’nci Birleşiminde “Özelleştirme, Yatırım İkilimi ve Nüfus Politikası” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’ncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
| Ayşegül BAYBARS |
| Gazimağusa Bağımsız Milletvekili | |

BAŞKAN – Buyurun Kürsüye Ayşegül Hanım. Hitap edin yüce Meclisimize.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, kıymetli vekiller; başlığım tabii özelleştirme özellikle 12 Ekim’de Bakanlar Kurulu kararıyla imza altına alınan limanların özelleştirilmesi konusunu konuşacağım ama Hükümetten Maliye Bakanı veya ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı…

Yani cevap verebilecek nitelikteyse sorularıma elbette sizlerin burada olması bizleri memnun eder ama sorularımıza tatmin edici cevap almak önemli. Tabii çok uzun bir zamandır ülkede limanların özelleştirilmesi konusu konuşuluyor ve bununla ilgili özellikle Sayın Arıklı’nın yıllardır yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bir ön rapor hazırlanacağı ve bu ön rapor çerçevesinde ülkedeki limanların nasıl özelleştirileceğine dair bir yol haritası çıkacağı söyleniyordu. Ve bazı haberleri de yine geçmişi taradığımızda görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’nden bir ekip ülkemizi ziyaret etmiş ve bu Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkeye gelen ekip limanların nasıl özelleştirilmesi konusunda bir rapor çalışmış diye anlıyoruz. Çünkü sadece basından okuyabildiğimiz kadarıyla takip ediyoruz. Bugün zaten konuşmamın kapsamı içerisinde çok ciddi değerlendirmeler yapamayacağım. Sadece denetleme görevi olarak bazı sorulara cevap ihtiyacı var. Çünkü şu anda elimizde bizim sadece 12 Ekim tarihinde alınmış bir karar var ve 12 Ekim tarihinde Maliye Bakanlığının yapmış olduğu bir önergeyle limanların özelleştirme programı kapsamına alınması kararı Özelleştirme Yasasının 18’nci maddesi uyarınca işletme haklarının verilmesi yöntemiyle yapılacağı ve pazarlık usulüyle ihaleye çıkılacağına dair meseleyi karar altına bağlamış. Onun dışında pek bir şey yok. Şimdi elbette limanların ülkemizde yatırım gereksinimleri ciddi anlamda sıkıntı taşıyor. Çünkü değişen dünyada kamu limanlarının ihtiyaçlara cevap vermemesi ve beklenen performans ve çalışma gücünün de çok çok altında kalması dünyadaki limanların farklı farklı metotlarla bu sadece özelleştirme yöntemiyle değil, ayrıca kamu özel iş birlikleri yöntemiyle, mahalli idarelerin yani belediyelerin limanları idare etmesiyle veya devletin idare etmesi gibi farklı farklı yöntemlere başvurulmuş. Çünkü neden? Çünkü limanlar bölgesel kalkınma açısından son derece önemli ve bizim için de deniz yolu taşımacılığının en önemli öğelerinden biri. Hem mal, hem yolcu taşımacılığı, yükün depolanması, güvenliğinin sağlanması ve buna ilişkin olarak ekonomik işlevlerinin gerçekleşmesine olanak veren tüm altyapı ve donanımın da var olduğu bir hizmet yeri limanlar. Ve ülkenin tabii ki ekonomik gelişmişliğinin de önemli göstergelerinden biridir liman işletmeciliği ve limanların bu anlamda nasıl işletilip bu özellikle bu yük, mal ve yolcu taşımacılığının nasıl yapıldığı. Çünkü limanların sayısı ve kapasitesi ülkenin ulusal gücünü ve rekabet kapasitesini de gösteren önemli bir ölçüt. Tabii ülkemizde deniz limanları tıpkı Ercan Havalimanı gibi stratejik bir sektördür. Dolayısıyla Ercan Havalimanından ders aldığını söyleyen Sayın Arıklı özelleştirme yönteminden deniz limanlarının da nasıl özelleştirileceğine dair çalışma yaptığını söylüyor. Benim biraz Sayın Maliye Bakanı geldi ama yani son dönemde Sayın Arıklı’nın altına imza attığı 59 Milyon Euro'luk anlaşmaya baktığımız zaman aslında deniz limanlarının özelleştirilmesinin de gelebileceği nokta son derece endişe vericidir ve belli ki aslında yap-işlet-devret modeli veya işletme haklarının devri yönteminde ön rapor, ön hazırlık ve nasıl bir otoriteyle düzenleme, denetleme, işletme kapasitesinin verileceğine dair sıkıntılar içermektedir ve kendisi de bundan bir ders almış değildir. Çünkü bu 59 Milyon Euro'luk aslında kendi yapmış olduğu anlaşma bize bu açıdan sıkıntı vermektedir. Dolayısıyla Bakanlar Kuruluna hazır bu ön rapor gelmişken belki bizlerle de paylaşılabilir bu ön raporda bizim KKTC limanlarının deniyor. Çünkü sadece Mağusa limanıyla ilgili değil anladığım kadarıyla. Ülkedeki tüm limanların özelleştirilmesinin yapılacağından bahsediliyor. Dolayısıyla böylesi büyük bir meseleyle ilgili oluşturulmuş bir ön rapor, bir fizibilite çalışması varsa bunların aslında biz vekillerle paylaşılması ve onun üzerinden ülkenin bu stratejik sektörü olan deniz limanlarıyla ilgili ortaya ciddi bir katkı koyabilmemiz önemli. Tabii bence limanlarımızın evet şu anda limanlarımız yatırım gereksinimlerini karşılayamıyor, etkin ve verimli olmayan operasyonel hizmetler var ve çağdaş olmayan işletmecilik anlayışıyla yürütülüyor aslında ve gerçekten bir yenilenmeye ihtiyacı var. Altyapı ve üstyapı donanımı açısından da ciddi sıkıntılar barındırdığı ve limanların ülkemizde ekonomik ömrünü neredeyse doldurduğu da aşikar. Yenilenmesi gerekiyor yeni doklar, yeni rıhtımlar, elleçme ekipmanları, altyapı ve yeni vinçlerin kazandırılması önemli. Benim burada merak ettiğim mesele tabii Sayın Arıklı herhalde konunun daha vakıfdır ama çünkü bir açıklaması var. Özelleştirilme yapılmadan önce atılması gereken adımlar var. Bir kere atılması gereken adımlardan bir tanesi şu; şu anda aslında Ercan Havalimanında yaşadığımız ve tamamen yönetim zafiyeti olan yani aslında Sivil Havacılık Dairesi otoritesinin ve Sivil Havacılık Dairesine bağlı Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığının özel bir şirket üzerinde yeterli denetimi sağlayamamasının yarattığı sorunları görüyoruz. Limanlar Dairesi Yasasına baktığımızda da aslında ülkemizde çağdaş anlamda, teşkilat yasasıyla, personel hizmetleriyle, görev ve sorumluluklarıyla güçlü bir liman otoritesi yok. Dolayısıyla bu özelleştirmelerin yapılmadan önce en önemli meselelerden bir tanesi Limanlar Dairesi Yasasının güçlendirilmesi. Hatta kadrosu, teşkilat şeması, vardiya sistemi, çalışma saatleri, gümrük meseleleri ve birinin düzenlenerek bir denizcilik otoritesine dönüştürülmesi için adımlar atılması gerekiyor. Çünkü halihazırda Limanlar Dairesi ve liman otoritesinin aslında görev, sorumluluk ve teşkilat yapısının olası bir özelleştirmede denetleme ve kamuya dair koruma görevini yerine getirmesindeki zafiyet Limanlar Dairesi Yasasının ve bu teşkilatın güçlendirilmemesi halinde ciddi bir soruna yol açacak ve keyfiliğe ve bizim gibi stratejik sektör olan limanların özelleştirilmesi tamamen bir özel şirkete devredilmiş olacak diye görüyorum ben. Bu konuda bir çalışma olduğunu bilmiyorum tabii özelleştirme programına alınan, bu kapsamda özelleştirmeyle ilgili şartnamenin hazırlanıp hazırlanmadığı işletme haklarının devri yönteminden bahsediliyor. İşletme haklarının devri yönteminde yap-işlet-devret mi olacak? Yoksa sadece işletme hakları mı devri yapılacak? Eğer yap işlet devretse bu niye Bakanlar Kurulunda yok? Yani aslında AKSA’yla yapılan geçmişteki sözleşme gibi yatırımı yapacak ve yatırımı alıp sonunda gidecek mi? İşletme haklarını verip çünkü herhalde işletme haklarını devredeceğiniz meselede limanların şu anda yapım işlerine de ihtiyacı var. Yani sadece bir şu anda halihazırda limanlarımız her anlamda teknik kapasitesiyle yeterli. Dolayısıyla sadece işletme hakkını devredelim ve iyi işletsin değil, aynı zamanda bir yapım işini de üstlenecek herhalde. Dolayısıyla yap işlet metodu mu uygulanacak? Bir yapım işi olacak mı? Devret meselesi de olacak mı? Çünkü Bakanlar Kurulu kararından dediğim gibi işletme haklarının devri yöntemiyle ilgili olacağını görüyoruz. Yine atıfta Bakanlar Kurulunda atıfta bulunulan madde kamu kurum, yani işletme haklarının verilmesi yönteminde, kamu kurum ve kuruluşlarının veya daire hizmetlerinin diyor bir bütün olarak işte aktifindeki mal ve hizmetlerle devredilmesi. Burada daire hizmetlerinin herhalde İnşallah yani öyle umuyorum. Daire hizmetlerinin yani aslında denetlemeyi, otoriteyi ve bununla ilgili stratejik kararları alabilecek şekilde kamu herhalde bu özelleştirmenin dışında tutulmayacak. Yani daire hizmetlerinin yapılması, özel şirkete mi verilecek? Yoksa bu Devletin kendisinde mi kalacak? Bu konuda bilgi verebilirseniz bize memnun olurum. Mülkiyetin ve kontrolün kimde olacağı, hangi hizmetleri özelleştirmeyle devredileceği, bu Girne veya Mağusa Limanına aynı anda mı ihaleye çıkılacak? Bunlar farklı kişilere mi verilecek? Aynı kişiye verilmesi aynı kişi derken yani şirketlere veya işte ihaleye katılacak kişilere mi verilecek? Özelleştirmeden önce yapılacakların ne olduğuyla ilgili daha fazla cevaba ihtiyacımız var. Çünkü son derece önemli ve kritik mesele Ercan Havalimanından sonra bütün deniz limanlarının özelleştirilmesi orası sadece işte ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir mesele değil ülkenin tabii ki dışa açılan her ne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu statü nedeniyle sıkıntılı meseleler olsa da elbette Kıbrıs konusu ve bu paralelde ileride yaşanabilecek gelişmeler limanların özelleştirilmesi bağlamında da önceden değerlendirilmesi ve ona göre devletin bu noktada karar alıp ileride ortaya çıkabilecek gelişmeler karşısında bu özelleştirmenin bu kararlara engel olmamasının sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla benim en merak ettiğim mesele devletin bu işin neresinde olacağı ve bu konuyla ilgili kapsamın ne olduğudur. Benim çünkü son derece önemli bir meseledir bir ülkenin en stratejik kurumunun, kurumlarından birinin özelleştirilmesi. Bununla ilgili daha fazla tabii ki konuşabilmek için bu soruların cevaplarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu konuda da kimsenin yani Sayın Arıklı özelleştirme kapsamına alınmadan önce çok konuşuyordu hatta başka başka meselelerde yap işlet devret mi olacak? Kiraya mı vereceğiz gibi meselelerin tartışıldığını söylemişti şimdi hangi yönteme de başvurulacağı konusunda açıklama yaparsanız bizler de ülkenin bu kadar stratejik ve önemli kurumlarının ne şekilde özelleştirilmesinin sağlanacağını öğrenmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Baybars. Sayın Bakan buyurun.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA - Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar, Aşegül Hanımın konuşması için öncelikle teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Bakanlar Kurulundan aldığımız karar ile bu özelleştirmeyle limanların özelleştirilmesiyle ilgili konuda esasında bir sonuca varan bir karar değildi o karar. O kararın içeriği hazırlanan ön raporla birlikte özelleştirme idaresinin yani Maliye Bakanlığına bağlı Para ve Kambiyo Dairesine bağlı özelleştirme ihalelerinin, şartnamelerini hazırlayacak olan kuruma bir ön rapor şeklinde gelmesi şeklinde olmuştur. Sayın Ayşegül Hanımın söylediği ve sorduğu her sorulara bir cevap bulabilme adı esasında şartnamenin içeriğini oluşturacak olan hususlardır ve bu sorularla birlikte biz de bu soruların cevaplarının şartnameye nasıl yansıyacağı şeklinde bir çalışma içerisine gideceğiz yakın bir zaman içerisinde. Günün sonunda daha şekillenmiş bir yöntem yoktur. Yöntem şekillenmeye başladığı zaman elbette ki bununla ilgili olarak bu alanlarda uzman olan kişilerden hizmet alımı da yapacağız. Yasamız da bize zaten bu yetkiye cevaz veriyor. Sayın Ayşegül Baybars'ın burada ifade ettiği ön raporu ben kendisiyle paylaşacağım. Biraz sonra WhatsApp’dan ön raporu atacağım. Ön raporun esasında esas içeriği tespittir ve bugüne kadar limanlar içerisindeki işleyişlerin ve sorunların bir tespiti şeklindedir. Elbette ki limanlarımızın sağlıklı işlemesi, bizim en temel arzu ettiğimiz hususlardan bir tanesidir. Maliye bakanı olduğum ilk gün Mağusa Limanı ve Mağusa Gümrüğünde yaşanan sorunlar nedeniyle Mağusa Gümrüğüne giderek göreve başladım. İlk günün akabinde ve şunu açık yüreklilikle burada ifade etmek isterim ki yani Mağusa Limanı ve Mağusa Gümrüğüne Bakan olarak gidişimin öncesinde çok uzun yıllar gitmemiştim ve oraya gittiğim zaman gerçekten Ayşegül Hanım çocukluk anılarım ortaya çıktı. Çünkü 70’li yılların sonu 80’li yılların başında o zaman bilmiyorum hatırlayanınız var mıdır? Vardır muhtemelen Yeşilada feribotu vardı ve Yeşilada feribotu ile Mağusa Mersin arasındaki seyahatler ülkemizin insanlarının ana seyahat yollarından bir tanesiydi ve o günden bugüne kadar gelen süre içerisinde oradaki fiziki altyapıda ciddi sıkıntılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Mağusa Limanının içerisinde su bağlantısının dahi de olmadığını biliyoruz. Keza Girne Limanına bakacak olursak daha ileri ki periyotta yapılmış bir liman olmasına rağmen oradaki sorunlar da ortadadır. Bu sorunların çözülebilmesi için pek çok yöntem seçilebilir ama günün sonunda limanların özelleştirilmesi formülü de bu seçeneklerden bir tanesidir. Doğal olarak bunun içeriğindeki şartnamelerin oluşum süreci çok çok önemlidir. Ercan Havalimanının evet yapılan şartnamesi esnasında o dönem içerisinde ilk yaptığımız uygulamalardan bir tanesiydi ve orada birtakım sıkıntılar da yaşadığımız bugün itibarıyla aşikardır. Böyle bir sıkıntı yaşamama adına şartnamelerin düzgün bir şekilde hazırlanması ve Sayın Ayşegül Baybars'ın burada ifade ettikleri soruların cevap kısmıyla ilgili olarak, alacağımız tavır neticesinde belirleyeceğimiz yöntemi de tabii ki sizlerle paylaşmaktan hiçbir çekince duymayacağız. Bunu buradan ifade etmek isterim bugün itibarıyla Bakanlar Kurulundan alınan karar ön raporla birlikte bize Maliye Bakanlığına ve ilgili özelleştirme idaresine bu konuda çalışma yapmak için yetkinin verilmesi şeklindedir. Yaptığımız çalışmaları da sizlerle paylaşacağız teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan, Değerli Milletvekilleri şimdi de Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “gençlerin sesini duyan var mı?” Konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

17.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17.10.2023 tarihli 5. Birleşiminde, “Gençlerin sesini duyan var mı?” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Sami Özuslu

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sami Bey Kürsü sizin.

SAMİ ÖZUSLU - Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bugünkü gündem dışı ya da güncel konuşmamda ben, bu memleketin unutulan ve Hükumetin hiç bakmadığı bir kesime daha bakmak isterim ve bazı bilgiler ve belgeler eşliğinde belki bir şitdalama, dürtükleme olur da gençlerin sesini duyar Hükumet diye umut ettiğimi söylemekle başlayayım. Birincisi baktım bu konuşmayı yapmazdan önce acaba Hükümet Programında gençlere neler vaat edildiydi? Okuyayım size gençlerle ilgili vaatlerinizi ve eğer herhangi birini yaptıysanız ya da yapmaya niyetiniz varsa cevabınızı verirsiniz. Programa göre Türkiye Gençlik Ve Spor Bakanlığıyla ortak çalışma grupları kurularak ülkemizdeki Spor Federasyonlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Spor Federasyonlarının ilişkileri daha da geliştirilecek idi. Geliştirildi mi yoksa bu fotoğraflarda göstereceğim gibi başka ilişkiler mi gelişti? Yani mesela şurada olduğu gibi Beykoz ile Beykoz Belediye Spor ile nedir o Anorthosis Takımının maçı mı gelişti? Bizim Fenerbahçe ile Çetinkaya ya da Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü değil de AYK mı top oynadı yine Güneyde ve bireysel sporlarda da Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrakları mı dalgalandı? Şimdi bu konuya geleceğim konuşmamım sonunda ama devam edeyim Hükümet Programında neler vadettiniz. Başbakanlığa bağlı Spor Dairesinin yerel yönetimlerle yapacağı protokoller ve işbirliğiyle ülkenin en ücra köşelerinde alternatif spor yapma imkanları sağlanacaktır halka. Ne yapıldı acaba bu konuda? Türk dünyası spor oyunlarının yapılması konusunda ivedi çalışma yapılacaktı. Herhalde geçen hafta Azerbaycan’a giden heyet bu işi de bağlamıştır diye tahmin ederim. Yakında belki de 2028’den sonraki olimpiyatları da belki biz Lefkoşa’da, Mağusa’da, Girne’de yaparız. Allah bilir. Olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında elde edilen branşlar desteklenecek, teşvik edilecek, ödüllendirilecektir deniliyordu. Kime ne destek verildi acaba bugüne kadar merak ederim. Ailelere, gençlere ve çocuklara yönelik sigara, alkol, madde bağımlılığı eğitimi hatta kısa bir de adı var “SAMBA” diye bir oluşum. Var mı böyle bir oluşum ben duymadım? Samba benim bildiğim bir dans türüdür Latinler güzel oynar.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Hala öyle kullanmaya devam eder.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Ama bizdeki Samba henüz Hükümet Programındaki tozlu raflardaki yerini koruyor.

Uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde bulunan bireylerin tahliye edildikten sonra iş bulmalarına olanak sağlamak amacıyla ilgili STÖ’lerle, Sivil Toplumla birlikte “bana bir şans tanı” projesi hayata geçirilecekti. Kime, ne şans tanıdınız hangi projeyi hayata geçirdiniz? Kumyalı’da Gençlik Kampına dönüştürülecekti Turizm Meslek Okulu ve gençliğin hizmetine sunulacaktı. Galiba o da olmadı. Olduysa söyleyin. Gençlik Merkezlerinin tüm ilçelere yayılması sağlanacaktı olmadı. Gençlik Kurultayları düzenlenecekti ve Kurultay sonuçlarını izlemek için bir de komisyon kurulacaktı. Bunların hiçbiri olmadı. Genç suçluların toplumla rehabilitasyonunu sağlanmasına yönelik çalışmalar olacaktı olmadı. 18 yaş üstü engelli gençlerin mevcut becerilerini geliştirebilmeleri için de üç merkez yanında Karpaz’da da Engelli Rehabilitasyon Merkezi açılacaktı. Bunlar “cek, cak” Hükümetinin, Ünal Üstel Hükümetinin vaatleriydi ve bu arada Mayıs Ayında engelli inşalarımıza da 50 istihdam sözü vardı Hükümetin henüz bir tek istihdam yapılmadı. Halbuki arka kapıdan…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Onların oyları yoktur.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Efendim?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden)(Devamla) – Onların oyları yokmuş.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Arka kapıdan 03 Kadrosundan sınavsız ve adalet duygusunu yok eden istihdamlar devam ediyor ne yazık ki. Şimdi bunları söyledikten sonra Koalisyon Hükümetinin Protokolünde yer alıp gerçeğe dönüşmeyen vaatleri anlattıktan sonra ben size gençlerin mevcut sorunlarından bahsetmek isterim. Gerek çeşitli kamuoyu yoklamalarında, gerek gençlerin kendi aralarında yaptığı beyin jimnastiği, fikir jimnastiğinden çıkan sorunlar. Elbette ki sadece gençlerin değil ama işsizlik, düşük ücret, yanlış asgari ücret politikası, devalüasyon yani Türk Lirasının değer kaybı ve önlenemeyen hayat pahalılığı, alım gücünün düşüklüğü, eğitime göre iş bulamama durumu, torpil ve adaletsizlik duygusunun yaygınlaşması, gelecek kaygısı, toplu ulaşımın olmaması, konut sahibi olamama kaygısı ve gerçekte de olamama durumu, eğitimin pahalı oluşu, kaliteli eğitime ulaşamama, bursların yetersiz ve zamanında ödenmiyor oluşu. Her şeye para bulursunuz 59 Milyon bulursunuz ama Euro bulursunuz veresiniz T&T’ye bir kalemde ama gençlerin burslarını zamanında yatırmazsınız ve hayatın pahalılığa göre de düzenlemezsiniz. İşgücü piyasasındaki sıkıntılar, kontrolsüz nüfus akışı az önce Doğuş Arkadaşım detaylarıyla anlattı. Kayıt dışılık, sosyal yatırımların yapılmaması. Bunlar da daha çok çalışan gençlerin yaşadığı sıkıntılar. Denetimsizlik zaten memleketin genel hali. Zorunlu askerlik ve pahalı bedelli vicdani reddin bir türlü kabullenilmesi ve yeni iş kurmada zorluklar vesaire, vesaire. Kırsaldaki insanlarımızın, çiftçimizin, hayvancımızın yüksek maliyetler karşısında batma durumunda olan esnafımızın genç insanlarımızın iş kurmaya çalışan ya da işini sürdürmeye çalışan, Devlet Kapısına gitmeyen insanların da bir sürü sorunu var. Bunların yanı sıra bunlara bakmadığınız gibi bakmadığınız 1-2 konu daha var. Mesela karma evliliklerden doğan çocukların durumu. Yani bu konuda bir tek cümle kuranınızı duymadık. Bu konuda muhalefetin ve Sivil Toplum Örgütlerinin, bazı sendikaların ve bazı bireylerin girişimleri dışında ne Cumhurbaşkanının, ne Hükümetin böyle bir gündemi yok. Sanki bu memlekette kimi verilere göre 30 Bin karma evlilik mağduru, karma evlilikten doğduğu için Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından gerek doğum belgesi, gerek kimlik ve/veya pasaport alamayanların sorunları nasıl olur da sizi hiç ilgilendirmez? Karma evlilik mağduru çocukların ebeveynlerinin çoğu bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nden gelip burada aile sahibi olan insanların sorunudur. Hani de siz çok severdiniz Türkiye’den gelen insanları da bizi de sevmeyiz diye suçlarsınız? Vazgeçin bundan ama bu çocukların sorunlarıyla da ilgilenin. Onların sesini, çığlığını duyun. Elbette ki uyuşturucuyla ilgili ve diğer konularla ilgili de bir yığın sıkıntı vardır. Mesela göç etme yaşı artık ilkokula kadar indi. Ben çoğu aileden duyuyorum çocukları büyüyünce ne olacaksın sorusuna kaçacağım, göç edeceğim demeye başladı. Niçin? Çünkü memlekette sadece ekonomik sorunlar yok Sayın Bakan ve değerli arkadaşlar. Sadece ekonomik sorunlar değil ama memlekette ne tutarsak elimizde kalır algısı öyle bir yerleşti ki kimse artık ne verdiğiniz söze, ne buraya yazıp da yapmadıklarınıza, ne de yapacağım dediklerinize inanmıyor, güvenmiyor. Yani sadece siyasete olan güvensizlik değil bu memlekete dönük bir güvensizlik, bu ülke yönetimine dönük bir güvensizlik ve huzursuzluk vardır. Bu eminim ki sadece muhalefetin tek başına bunları gündeme getirerek çözebileceği bir konu değildir. Dolayısıyla gençleri duymak gerekir. Şimdi az önce söyledim. “Cek, cak” Hükümetinin yani Ünal Üstel Hükümetinin vaatleri arasında gençlere Gençlik Kongresi, kongreleri vardı. Hatta bir de İzleme, Dinleme ve Sonuçları Değerlendirme Komitası kurulacaktı. Komitaya havale edildiği için konu her zamanki gibi tabii ki baddos oldu ama keşke siz Gençlik Kurultayı yapmadınız. Gençleri bir araya toplamadınız onların sesini duymak istemediniz ama keşke Mağusa’da iki ay evvel Ağustos’da yapılan ve iki gün boyunca devam eden ve aslında bütün gençlik örgütlerinin ve de partilerin, siyasi partilerin Gençlik Örgütlerinin de katıldığı hatta bazı UBP’li Arkadaşların, gençlerin de aktif olarak katıldığı, diğer partilerden de katılımın olduğu bu toplantıların sonuç bölümüne davet edildiniz bizim gibi ama oralara hiç uğramadınız. Duymadınız. Ben size o yüzden bu vesileyle özetini rica ettim bu 3’üncüsü düzenlenen Kıbrıslı Türk Gençlik Kongresinin özet kararlarından bahsedeceğim. Çocuklar, gençler, pırıl pırıl gençler harika da bir organizasyon yaptılar ve çok sayıda 200’e yakın genci bir araya getirdiler. İki gün boyunca Çevre Komitesinden, Sağlık Komitesine, Eğitim Komitesinden, Ekonomi Komitesine, Kültür Komitesine kadar çeşitli komiteler kurarak kendilerine göre bazı kararlar yani tavsiye kararları alıp bunları duyurdular. Bunlar arasında örneğin eğitim müfredatlarına çevre eğitiminin kapsamlı biçimde konulması ve çevre eğitiminin verilmesi. Neden? Çünkü sabahleyin bir milletvekili arkadaşımızla da konuşmuştuk dışarıda. Memleket çöplüğe döndü. Çöplüğe ve kanalizasyon çukuruna döndü. Yani tabir-i caizse dünyanın en geri kalmış memleketlerinin görüntüsü vardır ve biz turizm ülkesi olacağız zannediyoruz ve bu sürdürülebilir olmayan çevreyi korumamak adına kıyıların, alçak orman arazilerinin ve diğer arazilerin büyük sermaye gruplarına peşkeş çekildiğini ne yazık ki bizim gibi gençler de görüyor ve diyor ki; koyun müfredata belki artık yeni nesiller biraz daha duyarlı olur çevreye de onların seçecekleri ve göreve geldiklerinde kendileri çevreye daha duyarlı hareket ederler. Mesela Teknecik Elektrik Santralinin değişmeyen makus kaderi gençlerin de ilgi alanına giriyor. Filtre takın diyor ve bu filtreyi de kontrol edin. Çünkü o bölgedeki insanlara ve diğer canlılara korkunç zarar veriyorsunuz. Ben özet örnekler veriyorum bu gençlerin kongresinden çıkan kararlar meselesinde. Mesela YÖDAK’ın üniversitelere etkin denetim uygulamadığına karar verdi gençler. Var mı YÖDAK’ın KKTC’deki üniversitelerle ilgili bir ciddi denetimi ya da bir umduğumuz gibi görev yaptığını söyleyebilir miyiz YÖDAK’ın ve üniversiteler gerçekten kontrol altında mıdır? O zaman niçin iki tane vize şartı koydu Türkiye Cumhuriyeti bize de öğrenci akışı durdu. Acaba nerede yanlış yapıldı? Mesela özel eğitimli bireylere eğitim için yeterince katkı vermiyor bu Devlet dedi. Bir yığın insan vardır çocuğunu, engelli olan bireyi evinde bakımını üstlenmek zorundadır ve bir tür aslında evinde mahpus hayatı yaşadığını görüyoruz insanların. Devletin, sosyal devlet olan Devletin engellisine ve özel eğitim ihtiyaç duyan bireylere elini uzatması gerekmez mi? Bunu soruyor gençlerimiz. Mesela başka ne diyorlar? Devlet tarafından yapılması öngörülen yurtdışı öğretmen atamalarının gerekli olmadığına. Çünkü yeterince insan kaynağımız ve öğretmen kaynağımız burada var diyor çocuklar. Dıştan gelirse yetişmiş elemanın olduğu branşlarda eleman getirirseniz böyle sorma gir hanına çevirdiğiniz memlekette bize nasıl imkan doğacak, nasıl iş kuracağız, nasıl yuva kuracağız diyorlar özetle. Maaş ve harcamaların dövize endekslenmesi gerektiğini de kararlaştırdı örneğin bu gençlerin oluşturduğu komitelerden biri. Yani diyor ki gençler; istikrarlı bir paraya ya da muhasebe birimine geçin. Çünkü aklın yolu birdir. Amerika’da buradan bindiğinizde 11 saat sonra gidersiniz ama keşfedildiydi zamanında. Dolayısıyla tekrar tekrar keşfe gerek yok diyor. Bürokrasiyle ilgili önerileri var. Kıb-Tek’in özelleştirilmesine karşı çıkıyor gençlerin önemli bir kısmı. Adil vergi politikası için bağımsız bir kurul öneriyor örneğin falan, filan. Şimdi daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu raporu arkadaşlar üçüncü Gençlik Kongresini yapan arkadaşlar yakında detaylarıyla kitapçık haline getirip duyuracaklar. Umarım ki bakar hükümetteki arkadaşlar da, biz gençlerin sesini neden duyamıyoruz diye kendi kendilerine bir öz eleştiride bulunurlar. Ben bir kez daha sorayım ve böyle bitireyim, o fotoğraflara geri dönelim ve sorayım keşke Tahsin abim de burada olsaydı da ona da sorardım. Sahi yani hep şikayet ederiz ederiz, ambargo var, spor ambargosu var, ekonomik ambargo var dünyadan. Peki ama soru şudur sayın bakan, değerli arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk gençlere uyguladığı spor ambargosu ne zaman sona erecek? Bunu sorabiliyor musunuz görüştüğünüz Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle? Soramazsanız söyleyin de biz yakında soracağız çünkü size utanın ve gidin dedik, utanmaz da kalırsanız biz sizi utandıracağız çünkü gideceksiniz çünkü toplum böyle karar verdi. Karar sizin, tercih sizin, isterseniz bırakın gidin, biz soralım ya da siz sorun cevabını bize verin. Ne zaman spor ambargosunu kaldıracak Türkiye Cumhuriyeti KKTC’ye? Ben aha KKTC diyorum, Tahsin abim istediydi söyleyelim diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti spor ambargosunu ne zaman kaldıracak? Daha ne kadarını söyleyeyim, bitirdim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özuslu. Değerli Milletvekilleri; şimdi de sırada Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar'ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik ve Yükseköğretimde Kamu Ve Finans Kuruluşlarının Kıskacı” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

17.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17.10.2023 tarihli 5. Birleşiminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik ve Yükseköğretimde Kamu Ve Finans Kuruluşlarının Kıskacı” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Serhat AKPINAR

DP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Akpınar. Süreniz 15 dakikadır.

SERHAT AKPINAR (Girne) - Sayın Meclis Başkanım, değerli milletvekilleri ve değerli halkım; öncelikle Demokrat Parti olarak geçtiğimiz hafta İsrail ve Hamas arasında çatışmanın her geçen gün tırmanarak bölge ve dünya barışını tehdit etmesini endişe ile izlemekteyiz. Diğer bir endişemiz ise bu çatışmada sivillerin hedef alınarak bölge insanlarının acılarına yenilerinin ilave edilmesidir. İsrail'in intikam hırsıyla, kontrolsüz güçle yaptığı saldırılar karşısında dünya güçlerinin sadece izleyici kalması, insanlığın tüm vicdanını rahatsız etmektedir. Çünkü Kıbrıs Türkleri olarak biz bu acıları maalesef uygar dünyanın gözü önünde yaşadık. Bu nedenle bundan sonra kimsenin yaşamasını istemiyoruz. İnsan hayatının kutsallığı üç simavi dinde belirtilmesine rağmen, aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da bulunduğu masum yaşamlara karşı yapılan saldırılar hiçbir dini öğreti ve ahlaki değerle uyuşmamaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine yapacağı kara harekatı öncesi ve halihazırda sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara uluslararası toplumu acil olarak göreve çağırıyoruz. Uluslararası toplum bir an önce bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine ve insani bir ateşkesin bir an önce yürürlüğe girmesini, sivillerin korunması su ve yiyeceğe kolayca ulaşmalarını, yerlerinden edilen siviller için insani acil yardım sistem merkezlerinin kurulmasını sağlamalıdır. Hunharca öldürülen masum Filistin vatandaşları için buradan ayrıca taziyelerimi paylaşıyorum. Yaşanan saldırıların akabinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları ardından hafta sonu sivillerin tahliyesi talebiyle İsrail'in başlattığı kara ve hava harekatı sonucunda halihazırda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkının elektriksiz, gıdasız ve barınma sıkıntısı yaşayan ve masum çocuk, kadın, yaşlı binlerce kayıp veren Filistin halkına ayrıca taziyelerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı itidal çağrısına ben de katılıyorum. 2023 yılında Filistin halkının bir insanlık dramı yaşamasını kabul edilemez olduğunu düşünüyor, diplomasi ve uluslararası hukuk ekseninde iki tarafın da bir çözüm bulabilmelerini ümit ediyorum. Demokrat Parti olarak bölgedeki acıların bir an önce sona ermesi için tarafları ve uluslararası toplumu daha fazla insanlığa ihtiyaç var diyerek savaşa son vermeyi, her ne pahasına olursa olsun sivillerin zarar görmelerinin engellenmesinin insanlığın önündeki en büyük sınanmalardan birisi olduğunu KKTC’den tüm dünyaya haykırıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının hala sürmekte olduğunu da düşünürsek, İsrail-Filistin arasındaki tabiri caizse savaş yine ve yeniden uluslararası ekonomi çarklarına büyük bir şok etkisi yaratacaktır. Bu savaşların etkilerini yeniden dalga dalga hissetmeye başlayacağız. Petrol krizi, dövizde dalgalanma beklenen olaylar arasında. Kısaca dünya ekonomisi yeni krizlere gebe. Bu durumun ülkemizde yansımaları ne olur yakın bir zaman sonra bizler de görmeye başlayacağız. Bugünkü konuşmamda üniversitelerimiz perspektifinden KKTC ekonomisinin değerlendirilerek güncel sorunlarına değineceğim. Ancak bugün hem Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanının hem de bazı milletvekillerimizin ortaya koymuş olduğu görüşler çerçevesinde de bazı düşüncelerimi ayrıca sizlere anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz üniversitelerimiz için yeni bir akademik yıl başladı. Dünyanın neresine bakarsanız yükseköğrenim bir ülkenin rekabetçiliği inovasyon kapasitesi için hayati bir öneme sahiptir. Ancak yükseköğrenim kurumlarının bütçesi ve finansmanı hem bugünkü yerel ekonomi açısından hem de ülkenin ekonomik geleceği açısından sıkıntılı bir konudur. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tek bir Devlet üniversitesi değil, faaliyette olan 23 üniversitede yaklaşık 110 Bin öğrenci eğitime başlamıştır. Bu vesileyle eğitim için tercihini ülkemizden yana yapan tüm öğrencilere hoş geldiniz diyor, eğitim hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Her zaman söylediğim gibi üniversite öğrencilerinin KKTC ekonomisine katkısı azımsanmamalıdır. Halen bugün yılın en az dokuz ayını adada geçiren üniversite öğrencilerinin ve üniversitelerimizin yaşadığı zorluklar görmezden gelinmeye devam edilmektedir. Üniversitelerimiz sundukları özgün programlar ve sertifika programları sayesinde adamıza Asya Pasifikten, Amerika’dan, Güney Afrika'dan, Ortadoğu'dan, Orta Asya'dan öğrenciler getirmeyi başarabilmektedirler ama bu süreçler çok zor maliyetli ve ciddi insan gücü gerektiren süreçlerdir. Tüm bunların başarılmış olmasının yegane sebebi uzun yıllardır uluslararası tanınma başta olmak üzere, uluslararası akreditasyonlar ve üyeliklerin kabulü için üniversitelerimiz tüm bu yapılarla birebir görüşerek kendilerini uluslararası denetim kurumlarını açarak ve tüm bu dış denklik kurumlarıyla, ortak bir akılla hareket edebilmeyi başarmış olmalarındandır. Üniversitelerimizin izlediği dünyaya açık olma politikası etkili olmuştur. İzolasyonlara rağmen tüm dünyadan öğrenciler adamızda eğitim almak için gelmiştir ve gelmeye de devam etmektedir. Tüm bu süreçlerin gelişiminde YÖDAK başta olmak üzere, geçmiş hükümetlerimizin yükseköğretime hiçbir katkısı olmamıştır. Bu başarı üniversitelerimizin canıyla tırnağıyla başarılmıştır. 2016-2019 yılları arasında başlayan ekonomik resesyon ve Türk Lirasının aşırı değer kaybı sebebiyle o güne kadar döviz cinsi risk yönetimleri, finans kuruluşlarına olan döviz cinsi mükellefiyetlerine rağmen, Türkiye Büyükelçiliğinden gelen istemle haklı olarak Anavatanımızdan gelen öğrencilerimizin harçları zorunlu Türk Lirasına çevrilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nde eş zamanlı uygulanan destek programları, üniversitelerin mükellefiyetleri için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki refinans uygulamaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türkiye Cumhuriyeti şube bankaları tarafından uygulanmamış ve hatta görmezden gelinmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki döviz cinsi borçlanmaların isteğe bağlı Türk Lirasına dönüştürme şansı dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlanmamıştır. Akabinde bir pandemi süreci yaşanmış ve yükseköğretim kurumları tüm sektörler desteklenirken yalnız bırakılmışlardır. Özellikle özel üniversitelerin kur farklarının kayıplarının yönetiminde sadece seyirci kalınmıştır. Pandemi sonrası Rusya-Ukrayna savaşı ve akabinde hiperenflasyon korkunç etkisi hâlihazırda yüzde 400 kredi riski olan üniversiteleri, yüzde 800 kredi risk yönetimiyle karşı karşıya bırakmıştır. Sonrası asrın felaketi 6 Şubat depremiyle etkilenen çocuklarımızın, eğitim harçları, iaşe konaklama giderleri yine Devlet desteği alınmaksızın üniversiteler tarafından karşılanmaktadır. Sürecin kriz yönetimiyle uğraşan üniversiteler, aniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen kayıt dışı insan gücü sebebiyle ve özellikle bazı simsarların Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından izinleri verilen 50’den fazla bazı sözde eğitim kurumları, kurs yerlerine insan kaçakçılığına kadar varan ve muhaceret işlemleri bu yönde yapılan kişiler nedeniyle oluşan kontrol dışı göçe bağlı gerçek öğrenci olup, üniversitelere kayıtları yapılan ve ülkemize gelen yabancı öğrenciler sınır kapılarımızdan içeriye alınmamaya başlanmıştır. Sınır kapılarında hiçbir protokole bağlı olmayan muhaceret yetkililerinin, taraflı muhaceret işlemlerine tanık olunan bir döneme girilmiştir. Bu kez üniversitelerle önceden istişare edilmeden tüm bir yıl yapılan tanıtım faaliyetleri ve giderleri dahi düşünülmeden Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresiyle istişare ve ortak hareket edilerek KKTC 'ye gelen yabancı öğrenci vize uygulama süreçleri değiştirilmiştir. Bugün 57 ülkeye çift taraflı transit vize uygulaması başlatılmıştır. KKTC’ye gelen uluslararası yabancı öğrenci sayısı hem yarı yarıya azalmış hem de geriye çevrilen ciddi sayıdaki öğrenci sayıları sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik ciddi uluslararası olumsuz bir süreç başlatılmıştır. Ne yazık ki gelecek yıllarda ülkemize gelebilecek öğrenci sayısında ciddi düşüşlere sebebiyet verecek süreçler yaşanmaya başlamıştır. Hükümetimizin yükseköğretim kurumlarımıza karşı başlatmış olduğu bu kıskaç akıl dışıdır. Yerel finans kuruluşları ve bankalar kendi içimizdeki gerçekliği bilen, sektörel risklerin ölçümünü iyi yapabilen ve ellerindeki imkanlar çerçevesinde daha yapıcı yaklaşımlar sergilemeye çalışırken, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Devlet şube bankaları bu kıskacı her geçen gün daha da artırmaktadırlar. Şu an dahi durum değişmemiştir, yapılandırma protokolleri oluşan beklenmedik koşulların hayat bulmasında veya refinans sürecinin olumlu kararlarını bankalar verebilmektedir. Bir Devlet banka müdürünün gelip ödeme gününüz şu gün size hatırlatıyorum, ben özetle paramı istiyorum, vermezseniz yakın takip başlatırım diyebilmesi, sorumluluğu yurtdışı yönetim kurullarına atması kesinlikle kabul edilebilir bir gerçek değildir. Bu işte bir yanlışlık vardır. Tabii bu hareketlerin arkasında siyasi yönlendirmeler vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kurumları Türkiye Cumhuriyeti Anavatanımız için bu denli önemliyse ve en başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem gerçekliğini hem önemini tüm dünyaya anlatmakla inanılmaz bir mücadele veriyorsa ki bizler Kıbrıs Türkleri kendilerine çok müteşekkiriz, KKTC’den sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey de bu sürece ivedilikle el atmalıdır. Bu sürecin takibi için ayrıca hem Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Sayın Üstel ve Merkez Bankamız Başkanı Sayın Rifat Günay süratle sürece müdahil olmalıdırlar. Siyaseten Türkiye Cumhuriyeti Devlet banka yönetimlerinde olan ve KKTC’de beklentileri ve/veya kişisel ilgilileri olan bazı yöneticilerin kişisel oyunlarına karşı süratle müdahale edilmelidir. Bu kıskacın sonuçları çok farklı olumsuz süreçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanmasına sebebiyet verecektir. Zaten pandemiyle birlikte ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısı düşmüştür, bunu bazı sistemsel sorunlara bağlayabiliriz belki. Adada öğrenciye sunduğumuz yaşam kalitesinin standardı düşüştedir, sağlıkta, trafikte, ulaşımda, enerjide yaşadığımız sorunlar biz yerli halkı etkilediği kadar yabancı öğrencileri de etkilemektedir. Üniversiteler kurdukları büyük kampüslerde jeneratörlerle, sağlık merkezleriyle, otobüs filosuyla, ülkemizin sistemsel sorunlarını bir yere kadar kamufle edebilmektedirler. Tüm bunları kendi operasyon bütçelerine ek külfet yaratarak sağlamaktadır. İngiltere’deki Oxford Üniversitesinin İtalya’daki Bologna Üniversitenin veya Avrupa’nın küçük bir kent üniversitesinin bu gibi ek maliyetleri yoktur. Petrol faaliyetlerindeki artış onların araç filolarını, jeneratör mazotlarını, nasıl etkileyecek diye endişeleri yoktur. Bu endişeleri duymayan başka bir yer daha söyleyeceğim sizlere. Güney Kıbrıs üniversiteleri, Güney Kıbrıs Kuzey’deki üniversitelerle ilgili yerleşik ve yıllardır pekiştirilen bir yıpratma politikası gütmektedir ve ne yazıktır ki son derece iyi örgütlenmiş Güney Kıbrıs lobisi karşısında bizleri nefes aldırtmamaya çalışan bir yapıyla ile de karşı karşıyayız. Devlet politikası olarak Güney’deki üniversitelere Devlet desteği kadar Avrupa Birliği fonları ile de destekler sağlanmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin dünyadaki hiçbir araştırma veya hibe programına resmi erişimi yoktur. Akademisyenlerin uluslararası araştırma programlarına erişimleri bir kısım politik ama ağırlıklı olarak yapılanmamış girişim eksikliklerinden kaynaklı olarak engellenmektedir. AB araştırma projeleri, fonları veya TÜBİTAK araştırma fonları veya diğer uluslararası fon ve programlara erişemeyen birçok parlak akademisyen ve doktor öğrencimiz bulunmaktadır. Bu insanlarımız Adada entelektüel ve bilimsel hayatlarını sürdürememekte en verimli en başarılı insanlarımızı yurt dışına kaybetmekteyiz. Üniversitelerimiz bu durumdan kesinlikle memnun değillerdir. Sürdürülebilir yapılar haline gelebilmeleri için bu fon ve hibelere erişimleri hem Bakanlık nezdinde hem YÖDAK hem ilgili diğer paydaşlar nezdinde gerekli girişimler muhakkak yapılmalıdır. Güneyde Devlet yardımıyla büyüyen gelişen ve güçlenen bir yükseköğretim yapısına kıyasla Kuzeyde durum şu anda vahimdir. Kuzeydeki üniversiteler hem kampüs gelişim ve altyapı programlarını kendileri üstlenmekte hem operasyon giderlerini yönetmeye çalışmakta hem bir sonraki yıl için pazarlama ve tanıtım bütçelerini oluşturmaktadırlar hem de akademik gelişim için mümkün olan en azami araştırma bütçelerini oluşturmaya çalıştırmaktadırlar ve aynı zamanda YÖDAK ve Hükümetimizin aldığı olumsuz istişaresiz kararlarla ciddi gelir kayıpları yaşamaktadırlar. KKTC’nin önde gelen çok ciddi öğrenci nüfusunu bünyesinde barındıran ve ciddi risk yönetimiyle baş başa bırakılan Devlet, vakıf ve özel üniversiteler bellidir. Yeni kurulan kampüs yatırımları olmayan üniversiteler bu risk sürecini ciddi bir şekilde yaşamazken, Devlet desteksiz öz kaynakları ve risk üretimleriyle var olan ve uluslararası en çok tanınma ve saygınlığı yaşayan ve KKTC’nin de bu onuru yaşamasını sağlayan üniversitelerimiz ciddi sorunlar yaşıyor durumdadır. Bu risk yönetimi çok büyük bir maliyet getirmektedir ve üniversitelerin öz sermayeleriyle bu aşamada bu süreçleri finanse edebilmesi imkansızdır. Türk lirasındaki inanılmaz değer kayıpları sebebiyle üstüne üstlük bu maliyetlerin tamamına yakınının döviz cinsinden olması kur farklarından oluşan gelir kayıpları ile yönetilmesi mevcut durumda mümkün olmayacaktır. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şube Bankaları gerekse yerel bankalar ve finans kuruluşları uzun süreli yapılandırma ve refinans süreçlerinin önünü açmalıdır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Şube Bankalarının üst yönetim kurullarında yer alan yöneticileri KKTC gerçeğini ve yükseköğretim alanının hassasiyetini nerelerden nasıl zorluklarla geçilerek nerelere gelindiğini çok çok iyi anlamaya çalışmalıdırlar. Siyaseten görev alan bazı yöneticilerin KKTC ile bireysel ilişkilerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Şahsi yönlendirmelerle üniversiteler kasılmamalı, tehdit edilmemelidir. Üniversitelerimiz çağın gereksinimlerine yanıt veren uygun eğitim harçlarıyla kaliteli eğitim sağlamaya devam edebilmesi için sürekli olarak gelişmeye ve büyümeye ihtiyaçları vardır. Fakat gerçek şu ki pandemi sonrasında geldiğimiz bugün de birçok üniversite finansman konusunda sıkıntılarıyla baş başadır. Devletin yükseköğrenim için herhangi bir bütçesinin olmayışı üniversitelerin büyüme ve modernizasyonun ihtiyaçlarını karşılamak için finans kuruluşlarına yüzlerini dönmekten başka bir çare bırakmıyor. Bu tip kuruluşlar ise yapıları gereği kar odaklı çalışan ve bu uğurda müşterilerine ciddi yaptırımlar uygulamaktan çekinmeyen yapılardır. Tekrar ediyorum Türkiye Cumhuriyeti Şube Bankaları başta olmak üzere banka ve finans kuruluşlarının üniversitelere yönelik yeniden yapılandırma ve refinans süreçlerinde baskılarını azaltması gerekmektedir. Üniversitelerin varlığı ile hem devletin hem de bankaların daha kazançlı olduğunu kimse görmezden gelemez. Bir üniversitenin bu ülkenin her katmanına kattığı katma değeriyle bankalara kendi öğrenci eğitim harçları yatırımlarından tutun, maaş ödemeleri ve diğer finansal işlemleri sayesinde sunduğu yüksek nakit akışına kadar düşünüldüğünde, üniversiteler bu ülkede sıradan kurumlar değillerdir. Bu nedenle Hükümetimizin üniversiteleri bankaların sert tutumları ile kaderine terk etmek, üniversiteleri baltalamaktan öte KKTC’nin saygın geleceği için de ciddi sorunsal süreçleri beraberinde getirecektir. Her şeye yine de olumlu bakarak yeni akademik yılın tüm üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyor, Hükümetimizin en kısa zamanda üniversitelerin gelişim süreçleri için devlet desteğini gündeme almasının aciliyetini önemle bir kez daha gündeme getiriyorum. Saygılarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) - Serhat Bey bir şey sorabilirim?

SERHAT AKPINAR (Devamla) – Tabii ki…

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) - Siz Hükümete mensup bir milletvekili olarak bu konuyu parti başkanınız ve aynı zamanda kabinenin bir üyesi olan Fikri Bey nezdinde gündeme getirdiniz mi ve söyledikleriniz çok ilgimi çekti bilerek isteyerek bu ülkede üniversiteleri batırmaya çalışan bazı yetkililer mi var? Yani tam anlamak için soruyorum nedir, konu nedir?

SERHAT AKPINAR (Devamla) - Şöyle söyleyeyim, belirli bilgilendirmeleri zaman akışı içerisinde gerek Genel Başkanımıza başta kendilerine olmak üzere aktarmak suretiyle bu sürecin önemini ve hassasiyetini anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki Hükümet bünyesinde bu konuların veya bu sürecin bugün de dikkat ederseniz söz alan Sayın Başbakanımız da yükseköğretim kurumlarının önemine bir kez daha dikkat çekmek suretiyle bazı çalışmaların bu yönde yapılacağını dile getirmiştir. Ancak ben artık çok farklı bir boyuta sürecin taşıdığının dikkatini çekmeye çalışıyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti devlet şube bankalarının Adada kullandırmış oldukları döviz cinsi risklerin gerek pandemi öncesi gerek pandemi sonrası yapılandırma yani sadece eğitim kurumları olarak almak belki yanlış olur. Ancak birçok yapıda kullandırılan kredilerin geriye dönüşlerinde çok ciddi sorunlar yarattıklarını ancak yükseköğretim alanına gelince bizler yükseköğretim alanındaki olan kurumlar binlerce öğrenciye binlerce çalışana karşı sorumludurlar. O nedenle konunun ve sürecin tabii ki hem Türkiye Cumhuriyeti nezdinde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SERHAT AKPINAR (Devamla) - Ben teşekkür ederim, sağ olun.

BAŞKAN - Şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın “Güney ve Kuzeyde araç muayene şekli” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır.

Sayın Katip sistemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

17/10/2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17 Ekim 2023 tarihli 5.Birleşiminde, “Güney ve Kuzey’de Araç Muayene Şekli” 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 (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memleket o kadar çok sıkıntılı ki gönül arzu ederdi bu atama Hükümet 24 vekiliyle gerçekten bu toplumun sorunlarına dokunuş yapsın ama ne yazık ki hiçbir konuda köklü çözüm üretemeyecek bir konumda olduğunu gözlemlemekteyiz ve yanına ortak olarak aldığı hükümet yetkilileri de 24 artı 3 artı 2, 29 vekil yaptığı için de kendilerini çok güçlü hissederek veya görerek hiçbir şey yapmama niyetinde, zihniyetinde devam etmektedirler. İlgili Hükümetin vekilleri buraya çıkar ve Hükümetten şikâyet ederler. Yahu siz bu Hükümetin bir parçasısınız, bir üyesiniz, bir vekilisiniz. Dolayısıyla buna önlem çözüm alabilirsiniz ama tek derdiniz rant. Evet, konuma geliyorum. Neden konuma geliyorum? Yani Güneydeki muayene şekli Kuzeydeki muayene şekli apayrı bir dünya. Biz nereye gidiyoruz yahu? Demin Sami Bey dedi ki; geriye doğru sayıyoruz, geriye doğru fakirleşmeye, yozlaşmaya doğru gidiyoruz, ileriye doğru gitmeyi hiç düşünmüyoruz ve o yönde hiçbir çalışma yapmıyoruz. Şimdi her Bakanlıkta bu kadar bir şey yapacağınıza keşke bir Bakanlığa asılsanız 29 vekilinizle bir Bakanlığın sorununu çözün yahu, Sağlık Bakanlığının sorununu çözün, Milli Eğitim Bakanlığının sorunu çözün, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığının sorununu çözün, bir Bakanlığın dört yılda bir Bakanlığın sorununu çözün bırakın diğerlerini. Zaten dökülüyor, dökülüyorsunuz.

Şimdi Güney Kıbrıs'ta tabii oraya gelmeden evvel polisten düşen haberleri okurum telefonumdan. Der ki dün akşam yapılan kontrollerde 54 tane araca el konuldu. 34 tane araca el konuldu. Neden? Biraz önce Facebook’ta okudum screenshot yaptım. Yollardaki voyvodalar yolun sağını alıp gider sol taraftan onu geçmek zorunda kalır arkasındaki araba, yanlış tabii bizim trafik kurallarımıza göre yanlış ama o kadar bir rahat ki kendinden emin ki yolun sağından giderek dünyanın onun olduğunu zanneder. Onu da geçtim hiçbir yerde doğru dürüst bir işlem yapmıyoruz.

Evet şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde muayene şekli Sayın Tolga Atakan'ın bir çalışma yapmıştı bu olayla alakalı. Neden çalışma yaptı? Avrupa’da var olan muayene şeklinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanabilir şekle gelebilmesini sağlamak için ve biliyorum ki o çalışma bitmiştir ve uluslararası ihaleye açmanız gerekmektedir yap-işlet-devret modelinde. Onu gündeme getirmeniz gerekirken, bu memleketteki 25 tane zengine bana göre beş yüz ama Sayın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanımızın Bütçe Komitesinde söylediği bir cümle var tutanaklarda vardır. Bu memlekette 25 tane zengine çalışmak için bu memleketteki birkaç tane zenginin adı önerilmektedir Bakanlar Kurulunda. Arkadaşlar gerçekten siz bu Devleti seversiniz, siz milliyetçi diye geçinirsiniz ama bu memleketin gerçekten Devlet olmasını istemezsiniz adı ne isterse olsun kabullendiğiniz kabullenmediğiniz Sami Beyin dediği gibi KKTC tamam be arkadaş da KKTC değil de Türk Devleti diyenlere niye bir serzenişte bulunmadınız, bulunmazsınız? Sonra da bizi itham ederek kendinize rant sağlamaya çalışırsınız.

Şimdi Güney Kıbrıs'ta muayene nasıl yapılır halk bilsin Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığındaki dostlarınız da bilsin. Çünkü kapılar açıldığında ben kendi otobüsümle gittim ve muayene oldum orada. Hatta o günlerde çok insanlar tarafından veya belirli insanlar tarafından tehdit edildik arabalarımızla alakalı kendimizle alakalı ancak biz yılmadık ve mücadeleye devam ettik. Önce gittik muayene yerine egzoz emisyonu için maşayı koydular egzoza adam hiçbir şey yapmaz içeride bilgisayarda yazar, bilgisayarda gözükür ve senin ön tarafında şoförken yani şoför koltuğundan görebileceğin şekilde olumlu veya olumsuz puan aldıktan sonra bir hamle daha yapan Egzoz emisyonundan çıkan ve ön tarafa bir adım daha ileri giden düz 50 metrelik yahut 20 metrelik bir yerin içinde orta yeri tıpkı bir yağ çukuru gibi sağında solunda aracı muayene etmek için aletler var.

Sayın Bakan, sayın hükumet edenler şimdi stop basma yerine geldik muayene yerinde stop basarsınız Sayın Özuslu karşıda gösterge vardır adam size diyor ki yavaş yavaş basınız stopa. Siz yavaş yavaş stoplara basarsınız, orada bilgisayardan sizin frenlerinizin tutup tutmadığını göstermektedir. Dolayısıyla size stop basınız basmayınız veya bizdeki gibi tamamdır araba yenidir geç veya araba muayeneden geçmez hiçbir şekilde geçmeyen araçlardan da bahsedeceğim biraz sonra fren sistemi bittikten sonra ön frenlerin bilgisayardan işlendikten sonra yine içerideki makinede bu yazar. Hani çıktı alacan ya stopların tutar diye not düşer sana orada arka tekerleklere gelir sıra arka tekerleklerde tekrar stoplara yavaş yavaş basan oradaki kırmızı yükselir, kırmızı yeşile dönerse stopların tamam demektir, kırmızı kalırsa stopların tutmaz demektir.

Bunlar bittikten sonra biraz daha ileride arabanın ön tarafını ön dingilini sallayan bir sistem var muayene yerinde nedir bu? Yemin ederek söylerim size arabanın içindeyken beni salladığında çukura düşeceğime inandım sonra bana dedi ki; “in aşağıya da gel.” Gittim çok yani tırnağım kadar demeyeyim ama iki tane tırnağımın kalınlığı kadar alttan tanrıkol lastiği dediğimiz bir şeyler var, onlar gıbırdadıydı. “Gel aşağıya” dedi bana indim aşağıya dedim “ne var?” Dedi bana ki; “bunları değiştirmezsen muayeneden geçemen.” Dedim ki; “Türk taşır yahu bu otobüs dolayısıyla dert etme bu kadar.” “Hade be” dedi bana “yürü git işine sen de!” ve beni muayeneden geçirtmedi sevgili dostlarım.

Başka bir şey daha söyleyeyim size yine bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Güneye gidip muayene olan bir sağ direksiyon araba ve sağ on farını çarpar, ön farın ön camı kırılır. Güneye gittiğinde Güneye gittiğinde ona dendi ki muayeneyi geçemen. Neden geçemen? Çünkü Mercedes’in ön fagosu öyle diyelim ön fago deriz biz ön fagosu ön lambası hani Sami bazen sorardı sabahları fago nedir bilmem ne nedir diye ön fagosu ön sağ fagosu kırılınca Türkiye Cumhuriyeti’nden getirtti lambayı, fagoyu. Bu sefer sol direksiyon araçların sağ ön lambası içten dizaynlıdır yani uzun kısa yaptığında ikisi de sola vermesi gerekirken sağ ön lamba neydi biliyor musun? Tabii ki sol direksiyon olduğu için sola veriyordu. Dolayısıyla muayeneden geçmemişti.

(Sayın Armağan Candan Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sami Özuslu’ya Devrder)

Şimdi sevgili dostlarım, hazır çalışması da bitmişken ve altı tane ilçede veya birleştirme de yapabilirsiniz tabi bizim İskele artık çok büyüdü yani vatandaş var yok o ayrı konu. Nüfus İskele’de bir tabelada 7 Bin 900 gösterir bir tabelada da 7 Bin 800 gösterir ama eminim ben 27 Bin 800 olduk herhalde. Şimdi dolayısıyla bu altı ilçeden mesela Güzelyurt Lefke’yi birleştirerek tek bir muayene yeri yaptırılabilir. Ha çok büyük maliyetleri olacağına inanılıyorsa İskele’yle Mağusa’da birleştirilebilir Mutluyaka’nın oralarda bir muayene yeri ihale ettirmek kaydıyla. Ancak yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Kürsüden söylediği gibi aldığım duyumlara göre rant amacıyla birilerine vermek niyetindesiniz bu işi. Evet doğrudur Güney Kıbrıs’ta da özel insanlara yaptırırlar İngiltere’de yaptırırlar benim Galatyalı bir dostum var Raşit Arınşan orada yapar o da yapar bu işi. Ancak denetleyiciler gelir ve orada hiç çaktırmadan hiç fark ettirmeden onu kontrol ederler ve otobüsler, kamyonlar, “T”li taksiler, zet taksiler, vanlar hiçbiri özel muayene yerinde muayene olmazlar. Dolayısıyla bu kararınızdan vazgeçin ve demin Sami Beyin söylediği gibi geriye doğru değil, ileriye doğru gidebilmek için bir tane bir tane bile olsa belki doğru bir hareket yaparsınız, evet çok büyük sıkıntılar çekecek hem otobüsçüler hem kamyoncular hem belki de diğer araçlar. Ancak birileri yatırım yaparken doğru yatırımlar yapmakla mükellef olacak. Şöyle ki elbette ki 3 Bin TL'ye çalışmayacak, 1700 TL'ye çalışmayacak, üniversitelere taşımacılık yapanlar 1750 Lira alır, 2200 Lira alır, 22 günde 44 Bin Lira eder. Zaten asgari ücret 15 Bin Lira. E, sosyal sigortası peki mal sahibinin sosyal sigortası ve/veya sürücünün sosyal sigortası? Dolayısıyla evet taşlar zaman içerisinde yerine oturacak. Güneyde nasıl oturdu? Bugünkü Diyalog Gazetesinde der ki özel sektöre verdi taşımacılığı. Doğrudur Güney Kıbrıs Limasol’daki taşımacılığı özel sektöre verdi. Neden? İhale etti çünkü öncesinde kurmuş olduğu sistemde orası para kazanmazdı. Ancak King Long diye bir şirket aldı arabanın markası King Long yani çünkü tesadüfen gördüm. Dolayısıyla orada yapılan önce neydi? Mesela otobüsler üzerinde söyleyeyim. Önce küçük küçük şirketler kuruldu, bölgesel şirketler kuruldu. Mesela Erenköy Lisesine taşımacılık yapanlar mesela Mehmetçik Ortaokuluna taşımacılık yapanlar önce bunları şirketleştirdi, 28 şirketi sonradan altı şirkete çevirdi, her ilçede bir şirket yaptı ve her ilçenin şirketinden ayrı bir de ilçeler arası taşımacılık yapanlar şirketi kuruldu Güneyde. Sonradan bunların muhasebecileri, çalıştırıcıları üstesinden gelemediği için ve hatta bir seferinde yine Güney Kıbrıs veya Kıbrıs Cumhuriyeti basınında yer alan bir haberde 52 tane otobüsün muayeneden geçmediğinin altı çizildi. Dolayısıyla bu işler orada böyle yapılırken Kuzey Kıbrıs’ta muayenelerimiz muayene nasıl yapılır hepimizin bilgisi dahilindedir. Benim buradan Kuzey Kıbrıs’ı anlatmama gerek yok zaten hepiniz biliyorsunuz. Ancak rant uğruna bir kez daha yanlış yapmayın bir kez daha doğru işler yapma yolunda hareket tarzı belirleyin ve var olan düzenleme mademki vardır ihaleye çıkılarak, beş tane ilçede beş tane muayene yeri ya da altı tane ilçede altı tane muayene yeri yapabilirsiniz yap-işlet-devret modeliyle sonradan da evet gerekirse özel araçların da özel sektörlerde bakımı yapılması için devredilebilir düzene sokulabilir. Bunun altını niçin çizdim bu kadar sıkıntıların arasında onu da söyleyeyim çünkü bugünlerde bu konuyla alakalı Bakanlar Kurulunda konuşulmaktadır ve/veya arka sokaklarda konuşulmaktadır hazır burada iki tane de bakan varken hem köyden gelmezsiniz hem de halka yakın olan insanlardansınız umarım bu konuda hata yapmazsınız. En azından Bakanlar Kurulu oybirliği isterken bu konuda elinizi kaldırıp elinizi masaya vurup bu konuda doğru adım atılmasını sağlayabilirsiniz düşüncesinde olduğum için bu konuşmamı yapma gereği duydum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Hamzaoğulları teşekkür ederiz. Cevap verecek olan bakan…

Evet, şimdi de Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Toprak Ürünleri Kurumu Ne İşe Yarar?” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Kâtip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

17/10/2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17 Ekim 2023 tarihli 5. Birleşiminde, “Toprak Ürünleri Kurumu Ne İşe Yarar!” konulu güncel konuşma istemi yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Erkut ŞAHALİ

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Toprak Ürünleri Kurumu 32/92 Sayılı Yasayla kurulan bir kamu kurumu ve yasanın metninde belirtilen amaç kamu yararı ve ihtiyaçları gerektirdiği zaman herhangi bir toprak ürününü denetime tabii madde olarak ilan etmek ve denetime tabi maddelerin alımını, satımını, ithalini, ihracını ve imalatta kullanılmasını düzenlemektir diye ifade eder kurumun amacını. Bizde en temel de Toprak Ürünleri Kurumu ne işe yarar? Bu ülkede üretilen tahıl ürünün, üreticinin elinden alınması ve başta Kıbrıs Türk hayvancısı olmak üzere ilgililere pazarlanması doğrusu çok önemli bir kurum ve Toprak Ürünleri Kurumu maalesef ki maalesef sadece sorunlarıyla kamuoyu gündemini meşgul etmekte. Bu noktada bir şeyin altını çizerek ilerlemek istiyorum. Toprak Ürünleri Kurumu 1992 yılından beridir batak bir kurum olarak batmış bir kurum olarak kuruldu ve hizmet vermektedir. Bu Yasa öncesinde de elbette Toprak Ürünleri Kurumunun vazifesini yerine getiren kurum vardı ama 1992 yılında Toprak Ürünleri Kurumunun yapması gereken borçlanmanın faizlerinin devlet tarafından karşılanacağına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı üretildi. Toprak Ürünleri Kurumu bu borçlanmayı yaptı ve yaptığı borçlanmanın anaparasını da kendi yükümlülüğü olması hasebiyle yerine getirdi. Ancak 1992 yılından bugüne devlet kendi yükümlülüğü olan bu faiz giderlerinin ödemesini gerçekleştirmediği için Toprak Ürünleri Kurumunun bugün sadece bu işlem nedeniyle yani devletin kuruma karşı yükümlülüğünü Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen yerine getirmemesi nedeniyle yaklaşık 140 Milyon dolarlık bir borç yükü altında inim inim inleyen bir kurumdur ve bu kurumun herhangi bir mali operasyon yürütecek, borçlanacak piyasadaki farklı finansal enstrümanlardan yararlanarak yükümlülüklerini yerine getirecek bir kabiliyeti yoktur. Hal böyleyken Kurum bilerek isteyerek veya becerememek nedeniyle zarara uğratıldığı her işlemden sonra üreticiden biraz daha uzaklaşmakta, üreticinin yanında duramayacak bir durumda maalesef tutulmaktadır ki, son dört buçuk yıldır Toprak Ürünleri Kurumunda korkunç bir yönetsel zafiyet devam etmekte ve bu yönetsel zafiyet içerisinde de son derece yanlış ve şaibe içeren kararlara imza atılmaktadır.

Bu konuşma aslında bugün eski bakanla, yeni bakana ve halkın Meclisine değil, doğrudan Sayıştay Başkanlığına yapılan bir konuşma olarak da addedilmeli, değerlendirilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Açık bir ihbar içermektedir bu konuşma. Sayıştay Başkanlığı eğer bu ülkede kamu yararını koruyan en üst denetim organıysa, devletin en yetkili mali denetçisiyse ve hala bağımsızsa Anayasada belirtildiği şekilde, yarın sabahleyin Sayıştay Başkanı şahsında Sayıştay Başkanlığı mesaisine Toprak Ürünleri Kurumunda başlar. Çünkü son dört buçuk yıldır ama özellikle de pandemi sonrasında, pandemi koşulları da istismar edilerek, Toprak Ürünleri Kurumunda bir ihalesiz alım dönemi yaşanmaktadır. Bu Kürsüden bu konuda daha önce de defalarca konuşmalar yaptım. Hem alım kararlarında şaibenin olduğunu, hem de alım kararlarının ilgili Yasa Gücünde Kararnamede ifade edilen yönteme bağlı kalınarak yapılmadığını defalarca söyledim.

Kamu İhale Yasası bu ülkede kamu kaynaklarının korunması, gözetilmesi ve en verimli bir biçimde kullanılması amacıyla hazırlanmış ve bu Meclisten de 2015 yılında oybirliğiyle geçmiş bir yasadır ve Kamu İhale Yasası hükümlerine rağmen hareket etme konusunda bu ülkede son dört buçuk yıldır aşırı istekli hükümetler görev başındadır. Ulusal Birlik Partisi Halkın-Partisi Hükümeti ve ondan sonra kurulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Hükümetleri Kamu İhale Yasasına rağmen hareket etme konusunda sürekli Bakanlar Kurulu kararı üretmiş, bunların adına yasa gücünde kararnameler demişler ve sürekli olarak kamu kaynaklarının çarçur edildiği, birilerinin zimmetine para geçirmesine vesile olacak açıkların oluşturulduğu bir durum yaratılmıştır. Bunun tipik örneği, evet Sayıştay görevini yaptığı için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşanmıştır.

2022 yılında yakıt taşımacılığı ihalelerinde kamu kaynaklarının heba edildiği iddiasıyla hükümet Kamu İhale Yasası dışında hareket edeceğine dair bir Yasa Gücünde Kararname üretmiş, günün sonunda kamu kaynakları heba ediliyor diye kamu ihale düzeninin dışına çıkan hükümet 42 Dolar civarına yapılan bir işlemi 170 Dolara kadar çıkan fiyatlarla elden adrese teslim bir yöntemle yapmış ve yine Sayıştay Raporlarında tespiti yapıldığı üzere yaklaşık 7 buçuk Milyon Dolarlık bir kamu kaynağının iç edilmesine yol açmıştır. Bunu kimsenin inkar edecek hali yoktur, o tespitin akıbetinin ne olacağını Kıbrıs Türk Halkı ve Kıbrıs Türk siyaseti merakla beklemektedir. Eğer Sayıştayın yaptığı bu tespitin ileriye götürülmesi konusunda isteksizlik içinde olan birileri varsa, gerek adli makamlarda, gerekse siyasi makamlarda o kamu kaynağının, kayıp kamu kaynağının, heba edilmiş kamu kaynağının ortağı sayılmalıdır. Bu kadar net ifadedir. Çünkü o dönemde bizim bütün uyarılarımıza rağmen hükümetin attığı adımlar ve o adımlar sonrasında oluşan işlemlere dair belgeler bizim deyim yerindeyse Başbakanlığa düzenlediğimiz bir baskın sonrasında kamuoyuna açıklanmak zorunda kalmıştı ve o evraklar daha sonra Sayıştay Başkanlığı tarafından incelendiğinde sonuç tam da kuşkulandığımız gibi oldu ve sadece dört aylık bir dönemde yapılan israf ve Kamu İhale Yasası hilafına hareket Kıbrıs Türk halkına 7 buçuk Milyon Dolarlık bir maliyet çıkarmıştı.

İşte Toprak Ürünleri Kurumunda Kamu İhalesi Yasası bypass edilerek yapılan bütün işlemlerde aynen Kıbrıs Türk Elektrik kurumunda olduğu gibi kamu kaynağı iç edilmektedir, piyasa fiyatlarından, dünya borsasındaki rayiç bedellerden çok daha üst fiyatlara yapılan alımlar, bu Kürsüde konuşmuştum. Sayın Oğuz Bakanken bunları cevaplandırmıştı. Sadece fiyat değil aynı zamanda ürünlerin detayları, alınacak olan ürünlerde aranan özellikler, yani ihalelerde kullanılan isimle ve ürün spesifikasyonlarında da herhangi bir hassasiyet gösterilmediğinden, örneğin toz miktarı kabul edilebilir değerlerin çok üzerinde olan ürünlerin bilerek, isteyerek kabul edilmiş olması, nem oranının beklenenin üzerinde olmasına rağmen ürünlerin kabul edilmesi, kabulle birlikte ödemelerin peşinen yapılmış olması. Bunların tamamı Kamu İhale Yasasında belirtilen şartname kurallarının dışında kurallardır ve bu işlemlerle maalesef Toprak Ürünleri Kurumu soyulmaktadır. Toprak Ürünleri Kurumu batmaz, batıktır ama batmaz. Çünkü devletindir ve devlet onu himaye eder. Devlet şu anda Toprak Ürünlerine karşı, Toprak Ürünleri Kurumuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyor olabilir ama Toprak Ürünleri Kurumu hala operasyonlarının sanki de devlet ona olan yükümlülüklerini yerine getiriyormuş gibi sürdürür. 1992’de devletin ortaya koyduğu taahhüdün gereği yerine gelmemişken, Toprak Ürünleri Kurumu az önce ifade ettiğim 140 Milyon Dolarlık bir borç yükü altında zaten sıfır noktasını görmüşken, hala bugün hareketlerini, operasyonlarını sürdürmeye çabalıyor ama birileri bu konuda korkunç bir vurguna, korkunç bir suiistimale veya korkunç bir kıyağa imza atmaya devam ediyor. İhalesiz alımlar ve aranan evsafta olmayan ürünlerin yine de teslim alınması, yetkisiz işlemler. Sayın Oğuz’u ben çok uyarmıştım, örneğin Toprak Ürünleri Kurumunda şu anda görev başındaki Müdürün atanması Toprak Ürünleri Kurumu Yasasına göre yanlıştır. Hem atanan kişi aranan niteliklere haiz değildir, hem de atamanın yapılmasıyla alakalı bir münhal süreci öngörülmemiştir, konu yargıdadır, daha fazla temas edecek değilim.

Ancak şu anda usulsüz olduğunu düşündüğüm halde, görev başındaki müdür göreve gelinceye kadar yönetim kurulu başkanı icrai yetkiler kullanmaktaydı Toprak Ürünleri Kurumunda ki bu da ilgili yasada kesinlikle yasaklanmış bir durumdur. Çünkü kurumu yönetenlerin kurumda çalışanları denetleme yükümlülüğü vardır. Denetleyecek olanların, denetlenecek olanların işini yapmaya başladığı noktada her şey birbirine karışır, aynen Toprak Ürünlerinin esas sorumluluğu olan sapla samanın karışmaması gibi Toprak Ürünlerinde her şey birbirine karışır, sapla saman birbirine karışır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Toprak Ürünleri Kurumunun bu Meclisten geçen en son Bütçesi 2021 tarihlidir. 2022 Bütçesi geçmemiştir, Mecliste beklemektedir. 2021 yılındaki Bütçe Meclisten üç seferde geçmiştir, hatalı olduğu için gelmiş, geri gitmiş ve altını çizmek istiyorum, 2021 yılı Bütçesi 2023’te bu Meclisten geçmişti. Hal böyleyken Toprak Ürünleri Kurumu Bütçe Yasasında, bu Meclisten geçen Bütçe Yasasında kurumdaki her türlü istihdamın, her türlü terfinin, her türlü tayinin Maliye Bakanlığından alınacak olur yazısı karşılığında yapılabileceği ifade edilmişken, Toprak Ürünleri Kurumunda kendini yasayla bağlı saymayan yönetim anlayışı, tayin, terfi ve hatta istihdam yapacak cüreti kendinde buluyor, dahası Maliye Bakanlığının uygunsuzluk yazısına rağmen bu işlemleri yapıp, pekala tedavüle sürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda sadece mali denetim değil, aynı zamanda idari bir soruşturmanın da başlatılması kaçınılmazdır. Çünkü devlet adına, devlet tarafından yönetilen bu kurumda kendini devletin üzerinde gören bir anlayış deyim yerindeyse kurumsallaştırılıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla Sayın Hüseyin Çavuş Kelle oturduğu makamda değilken, hele hele şu an bulunduğu makamda ben varken, bana nasıl davranıyorsaydı, Toprak Ürünleri Kurumuna yönetim kurulu üyesi veren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanıyken nasıl davranıyorsaydı kendisinden beklenen, bireysel tutarlılık ve makam sorumluluğu bağlamında benim onu tanıdığım gibi davranmasıdır. Ben onu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı olarak tanıdım, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütürken. Dolayısıyla bugünün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’den beklentim Birlik Başkanıyken davrandığı gibi davranmasıdır. Örneğin 2022-2023 üretim sezonuna ilişkin kuraklık haritası hala bir muamma olarak karşımızda durmaktadır. 2017-2018 üretim sezonunda ben Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanıyken Hüseyin Çavuş Kelle Birlik Başkanı olarak beni ne kadar sıkboğaz etmişse, o haritanın açıklanması ve üreticinin bilgilendirilmesi konusunda, kendisini de o oranda sorumlu hissetmesi gerekir.

(Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sami Özuslu’dan devralır)

Tabii şunun altını da çizmek isterim, bizim görevde bulunduğumuz dönemde muhataplarımız olan sivil toplum kuruluşlarının kendi meselelerine yaklaşımıyla, bugün kendi meselelerine yaklaşımları arasında da radikal bir fark olduğu ortadadır. O gün belli ki çok daha huzursuz ve zor koşullar hüküm sürmekteydi ki kendileri son derece vokaldiler, son derece yüksek sesle duyulur vaziyetteydiler. Halbuki o günlerde dönemsel olarak yüzde 30’luk bir enflasyonun yaşandığı bir noktada, üstelik siyasi sebeplerle ekonomide meydana gelen bir dalgalanmaya karşı biz kendilerini sonuna kadar koruyacak bir duyarlılıkla hareket etmiştik. Onların demokratik haklarını ortaya koyarak yaptıkları eylem, onlar açısından son derece olumlu sonuçlar doğurmuştu. Sağdıkları her bir litre inek sütünün 1 lira ilave teşvikle desteklendiği, her bir küçükbaş hayvana 85 kilo hibe arpa verildiği bir dönemdi o dönem. Şu anda yüzde yüzü aşan, özellikle gıda enflasyonu bakımından, hayvan besleme giderleri bakımından çok daha üst düzeyde bir enflasyonun yaşandığı bir dönemde, üstelik alacaklarının da biriktiği bir dönemde, üstelik de en fazla para harcaması gereken bir dönemde Kıbrıs Türk Tarım kesiminin mazotun fiyatının da artırıldığı, benzininkinin de sabit tutulduğu bir dönemde, kendilerinin sesini benim sesimden çok daha fazla duymayı arzulardım, bunun altını da çizmek isterim.

Çünkü iyi yönetilmeyen, birilerinin şahsi menfaat elde ettiği bir Toprak Ürünleri Kurumu Kıbrıs Türk tarım kesiminin topyekun kaybettiği bir durumu işaret eder ki buna benden önce bakacak bir tavuğu, ekecek bir karış toprağı olmayan Erkut Şahali'den çok daha önce ve öncelikli olarak ses vermesi gereken Kıbrıs Türk tarım kesimi ve onların temsilcisiyken bu Meclise giren, ardından da bakan olan Hüseyin Çavuş Kelle’dir. Dolayısıyla bu konuşma elbette TÜK’ün nasıl yönetilmesi gerektiğini en iyi bilen, çünkü geçmişte TÜK’ü yönetme sorumluluğunu üstlenen Sayın Bakanın kulağına küpe, boynuna tasma olacak bir konuşmadır.

Çünkü Toprak Ürünleri Kurumu yoksa Hüseyin Çavuş Kelle’nin varlığının bir anlamı kalmaz. Çünkü onu bu topluma mal eden, onu bu topluma armağan eden en önemli merkezlerden biri yürüttüğü üretim faaliyeti karşılığında doğrudan muhatap hale geldiği Toprak Ürünleri Kurumudur. Toprak Ürünleri Kurumuna yönetim kurulu üyesi veren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği bu ülkenin en saygın sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir. Bunun da altını çizerim. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha ortada yokken, uluslararası arenada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası arenada tanınmıyorken Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Dünya Çiftçiler Birliğinin asil üyesidir. Dolayısıyla böylesi bir saygınlık elbette çok daha üst düzeyde bir sorumluluk gerektirir.

Süremi aştığımın farkındayım ama ek süreyi de sonuna kadar kullanma izninizle Sayın Başkan birkaç konuya daha temas etmek istiyorum. O da şudur şu anda Kıbrıs Türk tahıl yetiştiricisinin en sancılı dönemidir, tarlalar sürülse mi, sürülmese mi, sürülürse ne zaman sürülsün, sürülmüşse ne zaman ekilsin diye kara kara düşünülen bir dönemdedir. Mevsimler kaydı, global ısınma, mevsim değişiklikleri vesaire Kıbrıs Türk tarım kesimini gerçekten çok germektedir ama ondan daha fazla geren bir şey, Toprak Ürünleri Kurumunda ekecek tohum yoktur. Dahası, geçen yıl alınan sınırlı miktarda hububat ürününden tohumluk diye ayrılan kısım da Geçitkale’de ıslatılmış, üstelik ambarlar boş olduğu halde açığa dökülmüş ve yanlış istiflenme nedeniyle şu anda çimlenip çimlenmeyeceği bilinmeyen bir durumdadır ve duyduğumuz odur ki bu tohumluk diye Toprak Ürünleri Kurumundan satılan ürün çimlenme garantisi olmaksızın bir taahhütnameyle Kıbrıs Türk çiftçisine teslim edilmektedir. Yani bunu tohumluk diye satıyorum ama çimlenmezse kapıma gelme beyanıyla satılan bir üründür ki miktarı da bilebildiğim kadarıyla 3-4 Bin tondur. Şimdi elbette bunca zor zamandan kuraklıktan çıkan bir ülkede bu kadar az ürün ihtiyacı karşılamayacak ama ondan daha önemlisi örneğin bu yıl da kurak geçerse ne olacak? Artık bu ülkenin kendi tohumuna dair bir ihtiyat payı da ortada kalmamış olacak. Dolayısıyla bu konu Tarım Bakanlığının alarm vererek üzerine eğilmesi gereken bir konudur. Çünkü biz bu ülkede dört, beş yıl önceki bir kuraklıkta tohumsuzluğun üstelik özgün tohumsuzluğunu kendimize ait olmayan tohumlarla tarım yapmanın nasıl bir şey olduğunu çok acı bedeller ödeyerek öğrendik ve üstelik ondan bir yıl sonra nispeten verimli bir yılda bir yıl önceki çok büyük soru işareti arz eden o tohumluğun aslında arzu edilen sonuçları doğurmadığı da gün gibi ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir çabaya ihtiyaç vardır ve şunun altını çizmek istiyorum, eğer bu ülkeye tohum ithali gerçekleşecekse, hele hele devletin de teşvik uygulayacağı sertifikalı tohumlar bu ülkeye gelecekse az önce okudum Toprak Ürünleri Kurumu 32/92 sayılı yasa çerçevesinde amir makamdır. Dolayısıyla kimse bu ülkeye bir araba ithal eder gibi tohumluk materyal ithal edemez. Toprak Ürünleri Kurumu yetkilendirecek, koşullarını belirleyecek çünkü devlet tüm yurttaşın kasasından gelecek olan tohumları tasdikleyecek ve teşvikleyecek. O yüzden kimsenin parasının çarçur olmaması esastır ve kuraklık demişken Genel Tarım Sigortası Fonunun alacakları Maliyede hala rehin tutulmaktadır ve bu para benim yaptığım hesaba göre 300 ile 350 Milyon dolayında bir paradır, devlet hele hele ek bütçede gördüğümüz üzere gelirleri yerli yerindeyken Genel Tarım Sigortası Fonuna ait parayı faizsiz kredi olarak kullanmaktan derhal vazgeçmelidir. Çünkü Genel Tarım Sigortası Fonu varlıklarını nemalandırma yükümlülüğü olan bir kurumdur. Hele hele kuraklık ödemesi de yapılacaksa derhal bu para rehin tutulmaktan vazgeçilmeli ve sahibine iade edilmelidir.

Ve son olarak iki noktaya daha değineceğim. Birincisi, Sayın Oğuz’un buradaki varlığını bir şans olarak addediyorum, ne olur artık tarımsal kiralama yapılan arazileri adresine iade ediniz. Siz tarımdan anlamazsınız mal sahibi olabilirsiniz, İçişleri Bakanlığı elinde tuttuğu bu rezerv arazilerin sorumluluğunu Tarım Bakanlığına devretmek zorundadır. Hele hele bu yıl olduğu gibi Ali'den aldım Veli’ye verdim, Fatma’yı es geçtim Ayşe’yi ihya ettim mantığıyla bu kiralamalar yapılacaksa partizan kaygılarla bu kiralamalar yapılacaksa bari bırakın bunun yükünü Tarım Bakanlığı taşısın, siz taşımayınız. Çünkü tarımsal maksatlı kiralanan arazilerde davul Tarım Bakanlığının omzuna asılıdır ama tokmak İçişleri Bakanının elindedir. Hele öyle İçişleri Bakanı da eski bir Tarım Bakanıysa, Tarım Bakanıyken içinde kalan ukdeyi şimdi ziyadesiyle çıkarır. Tasası da sana kalır Sayın Kelle. Dolayısıyla gelin bu konuda bir ilki başarın bu memlekette yapacağınız tarım kesimi için en büyük işi başarın. İçişleri Bakanlığı kendine ait tarımsal rezerv arazilerin sorumluluğunu Tarım Bakanlığına devretsin, bu tür kiralamalarda tahsilat Maliyede, karar Tarımda, mal da İçişlerinde kalsın herkes rahat etsin ve bu konuda eğer bir gayri adil durum oluşacaksa da mağdur olan tarım kesimi ondan sorumlu makama gitsin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına.

Ve son, geçtiğimiz gün bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkardınız, Sayın Kelle, bunu sizden beklemezdim. Ben senden önceki iki Bakanı da fazlasıyla uyardım, Sayıştay’ı da uyardım, yargıyı da uyardım, polisi de uyardım, bu Mecliste üç defa yazılı soru da sordum, kimsenin kılı kıpırdamadı. Üstelik bu Sayın Oğuz buradadır yüzüne beraber rüşvet suçlaması da yaptım Bafra’daki orman arazilerinin otellere solar yatırım amaçlı kiralanması. Yahu bu kadar bu kadar zamandan sonra en azından yasayı değişseydiniz, bu araziler orman maksatları dışında hiçbir şekilde kullanılamaz arazilerdir. Dursun Oğuz’un Bakanlığı döneminde başladı, Nazım Beyin Bakanlığı döneminde devam etti, Dursun Oğuz’un Bakanlığı döneminde bitti ve biz dedik eh yani bu ikisi kendi aralarında meşveretleştilerse hallettiler bu işi bitirdiler, Kelle geldi o da yaptı aynısını. Kardeşim orman arazilerini siz ona buna üstünden para kazansın diye kiralayamazsınız, bunu bir anlayın. Orman arazileri orman varlığının geliştirilmesi için Bafra Turizm Bölgesinde ayrılmış rezerv orman alanlarıdır. Ya ağaç ekeceksiniz, ya olduğu gibi bırakacaksınız. Siz oraları içinde tabii tarla geçer uluslararası tanımlarda solar tarla diye geçer solar yatırım alanları, e, tarladır madem solar da orman maksatları için elverişlidir derler herhalde, Hüseyin Beyin böyle bir hata yapacağını tahmin etmem ama başka bir şey de aklım kesmez. Bilerek ve isteyerek kamu kaynaklarını üstelik bakın altını çizerek söylüyorum aynı koltukta ben de oturdum ve benim bulunduğum dönemde bana aktarılan hikayelerin arasında rüşvet iddiaları da vardı. Dolayısıyla rüşvet iddialarına konu olmuş arazileri bu kadar pervasızca ticari avantaj sağlasın diye birilerine kiralarsanız, bu şaibenin gölgesi sadece Oğuz’un, sadece Çavuşoğlu’nun değil Kelle’nin üstüne de düşer. Üzgünüm ve bunu Bakanlar Kurulu marifetiyle yapıyorsunuz, o biraz daha kurnazdır siyasette yenidir ama o biraz daha kurnazdır. Onlar Bakanlık kararıyla 10 yıllığına yaptılar, süresi belirtilmedi ama çiçeği burnunda Tarım Bakanını Bakanlar Kuruluna en azından bunu ihale etti ve bir kişilik sorumluluktan 11 kişilik sorumluluğa gitti. Benim açımdan bir şey değişmiyor Sayın Bakan. Çünkü kamu, her halükarda kaybetti. Bu ülkede ormandan sorumlu makam olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ormanlara bir kez daha ihanet etti. Bunun başka bir izahı yoktur.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki Toprak Ürünlerine dair yaptığım bu uyarı hem Bakanlık nezdinde, hem de Sayıştay nezdinde yarın sabah cevap bulur. Çünkü orası birilerinin çiftliği değildir. Üstelik o çiftlik bataktayken birilerini zengin etsin diye de var değildir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali.

Buyurun Sayın Bakan.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki Erkut Beyi dinledim yakinen takip etmesi ve şahsımla ilgili yapmış olduğu konuşmalar, bize olan güveni aslında beni bir o kadar daha sevindirmiştir. Beni bu kadar yakın tanıyan sayın vekilim elbette ki biliyor ki kurum ve kuruluşlara olan tutumumuzu ve sadece bir siyasi kimliğimizle değil aslında üretici kimliğimizle birlikte Toprak Ürünleri Kurumunun varlığının ne kadar önemli olduğunu, sadece Toprak Ürünleri Kurumunun değil Binboğa’nın, Levazım’ın ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarımızın üretici için ne kadar önemli olduğunu bu 10 yıllık Çiftçiler Birliği süresi içerisinde yapmış olduğum görevde zannederim ki Erkut Beye de ispatlamışımdır ve bunu da birlikte görev yaptığımız süreler içerisinde de gerek yönetsel hassasiyetlerimizi, gerekse de temsiliyette olan duruşumuzu muhakkak ki biliyor ve bundan sonraki süreçte de geçmişte olduğu gibi bundan sonra da duruşumuz aynı olacaktır.

Elbette ki bu göreve geleli daha bir buçuk ay ve bundan önceki yapmış olduğum görevde Maliye Komitesindeki görevimde de komiteye gelen Toprak Ürünleri Kurumunun, gerekse SÜTEK’in bütçelerinin geçmemesi elbette ki beni de huzursuz etmektedir ve bunun için de en hızlı bir şekilde bu hafta bildiğim kadarıyla SÜT Kurumunun Bütçesi gelecek ve önümüzdeki günlerde de Toprak Ürünleri Kurumunun Bütçesi gelecektir. Tabii ki 2022 yılı Bütçesinin sıkıntılı olması sadece benim olduğum süreçteki yanlış bir bütçenin Bütçe Komitesine getirilmesiyle başlayan bir süreçti, bunu da hem yönetimsel bazda yapmış olduğunuz uyarıların geçmişte de yapmış olduğumuz konuşmadan da aldığım bilgi ve tecrübeyle göreve gelir gelmez zaten hem iç denetçiyi, hem dış denetçiyi görevlendirdik ve bu kurumumuz üzerinde herhangi bir yönetimsel zafiyet varsa bu Hükümet döneminde muhakkak ki bu denetimler sonucunda gereği de yapılacaktır ama şunu ifade etmek isterim ki Toprak Ürünleri Kurumu şu ana kadar üzerine düşen tüm yükümlülükleri az önce sizin de bahsettiğiniz benim dönemdeki 132 Milyon Dolarlık borçlanmanın 140 Milyon Dolara çıktığını ifade ettiniz. Tüm bunlara rağmen Toprak Ürünleri Kurumunun görevini yerine getirmesi, fiyat istikrarını sağlaması, üreticinin yanında olması gerek yem noktasında, gerekse tohumluk noktasında üreticiye olan sorumluluğunu yerine getirmelidir. Sadece tohumluk ve arpa olarak değil kesif yemde de 2022 yılı itibarıyla bildiğim kadarıyla kesif yemde de üreticiye hizmet vermektedir.

Tabii ki bu yıl spot alımlardan bahsediyorsunuz, elbette ki bu spot alımlar geçmişte de yapıldı ama bu spot alımlarla ilgili Erkut Beyin döneminde ben hatırlıyorum tabii ki usulüne, kuralına neyse o şekilde yapıldığını biliyorum, eğer bu süreç içerisinde herhangi bir zafiyet varsa bu denetimler sonucunda zaten ortaya çıkacaktır. Hiçbir hükümetimizin hiçbir Bakanının veyahut da hiçbir vekilinin bu tür zafiyetlere veyahut da bu tür yapılacak olan işlere bir sessiz kalacağını özellikle de şahsımın düşünüyorum.

Tabii ki az önce bahsetti Sayın Bakanımız tohumlukla ilgili sıkıntılar olduğundan bahsetti, doğrudur ben göreve geldiğimde Bin 54 tonluk bir tohumluk arpa alımı mevcuttu ve daha sonraki tohumların da az önce ifade ettiğiniz gerek dört no'lu ambardan, gerekse Geçitkale’de açığa alınan ambardan yapılacağı noktadaydı ki benim de bu kadar bir tecrübem var hem üretici kimliğim, hem de 10 yıllık tecrübemle bu açıkta olanları da, ambarda olanları da parselleyerek bunların çimlenmelerini tarımsal araştırma merkezinde yaptırarak gördük ki çimlenme oranlarının düşük olduğunu ve geçmişte yaşadığım bu kötü tecrübeyle birlikte işte bu Yüzde 58’lik olan çimlenmeyi kesinlikle ben Toprak Ürünleri Kurumunun tohumluk ambarına taşıttırmadım. Yani buradan şu ifadeyi kullanmak istiyorum, şu an Bin 54 tonluk olan tohumluk materyalin çimlenme oranı Yüzde 92 civarındadır. O yüzden mevcut sallanan arpanın herhangi bir şekilde çimlenmesi sıkıntısı olmayacaktır. Olmaması için de mevcut eldeki arpayı direkt yemlik olarak diğer ambarlara taşıttırdım ve oradan da açık olan ambardan da yağışları gelmeden kaldırdık. Tabii ki bunun çimlenmeme sebeplerin birçok etkinliği var, hasat döneminde yaşanan aşırı yağışların olması yığınların üzerine gelen yağışlar kaba yemdeki olan ihtiyacı karşılayabilmek için gece yapılan hasatlardan dolayı nemlenmeyle birlikte arpanın kendi içinde ısınması, tabii ki bunlar hepsi bir etken. Farklı yöntemler kullanılabilir miydi? Elbette ki bu süreç içerisinde farklı argümanlar kullanılabilir, farklı yöntemler kullanılabilirdi ama bu süreç içerisine geldiğimizde görüyoruz ki şu an elimizdeki kullanabileceğimiz arpa, tohumluk arpa tonajı Bin 54 ton ve buğdaya baktığımız zaman da kullanabileceğimiz tohumluk buğday Bin ton civarı da bir tohumluk buğdayımız ama bunun akabinde de yemlik olarak aldığımız yumuşak ve sert buğday olarak da üç bin ton civarında da bu var. Tabii ki bunu tohumluk olarak da değerlendirmemiz mümkündür.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği dönemindeki sürece de değindi Sayın Erkut Şahali, elbette Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği süresi içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda doğrudur iki koltuğu var Dünya Çiftçiler Birliğinde, bizim dönemimizle birlikte üçüncü koltuğu da elde etmiş ve şu an Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinin Dünya Çiftçiler Birliğinde üç koltuğu bulunmaktadır. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum tabii ki Erkut Beyin birtakım uyarıları var, bu uyarılar elbette ki bizim de gailemizdir ve bundan sonraki süreçte gerek yönetimsel noktadaki ciddiyetimiz, gerekse de üretici kimliğimizle birlikte üreticiyi riske atmadan yapacağımız yaptırımlar veyahut da işlevler konusunda müsterih olmasını dilerim ki yapmış olduğu konuşma içinde teşekkür ettim şahsımızla ilgili olan güveni bizim için yeterli.

Diğer bir nokta, Sayın Köylümün yapmış olduğu bir konuşma vardı. Bu konuşmaya cevap vermedim, ikisini bir cevap vermek istedim. Gençlere, bu Hükümet gençlere ne yapıyor? Gençlerle ilgili sporda söz verdikleri vardı. Niye yapmıyordu? Cek ve cakları bahsetti. Keşke her şeyi söyleseydi ama bu cek, cak hükümeti olarak demeseydi. Bu beni üzüyor. Evet, bir zafiyetimiz varsa eleştiriye açığız. Hükümet olarak burda onun için varız, eleştirileri dinlemek istiyoruz. Yanlış yaptığımız veyahut da unuttuklarımız varsa sizlerden aldığımız bu eleştirilerle birlikte daha bir motivasyonlu bir şekilde çalışma arzusu içerisindeyiz.

Alayköy-Gönyeli Belediyesi, Lapta-Alsancak Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesinde çim saha yapımına başlandı, yapılıyor. Beyarmudu’nda Çayönü Köyüne yapılıyor, o yüzden Hükümet Programımızda var olan, yani Ünal Üstel Hükümetinde söz verdiği noktada yapılan işlerden bir tanesi.

Diğer ödüllerden bahsettiniz. Elbette ki gerek bireysel gerekse takım ruhuyla yapılan yarışmalarda Ünal Üstel Hükümeti hem bireyselleri hem de takım olarak başarıya ulaşanları ödüllendiriyor, yurt dışına Bakanlar Kurulu Kararımızla aldığımız kararlarda gönderiyor. Orda yapmış olduğu başarılar neticesinde de hem bireyselleri hem de takım olarak başarılı olanları Başbakanımız ödüllendiriyor. Zannederim ki Sayın Vekilimiz bu konuda biraz araştırmadan gelmiştir.

Uyuşturucu konusunda hassasiyetimiz ortada, ülke olarak hassasiyetimiz ortada. En az sizler kadar Hükümetimizin de hassasiyeti ortada. Uyuşturucu, sigara, alkol, madde bağımlılarıyla ilgili tedavi programları 2023 yılı başında başlatıldı. Ayaktan Tanı ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu. Hem bağımlılara hem aileleri tedavi ve eğitimler verilmeye başlandı ve ayrıca sigara, alkol, kumar, uyuşturucu ülkede ne kadar yaygınlaştı, kaç yaşlara kadar inmiştir diye de araştırma başlatıldı.

Şunu söylemek isterim, elbette ki eleştiriye açığız. Gerek Kürsüde gerekse de dışarda yapmış olduğumuz konuşmalarda ben şunu biliyorum ki her ne kadar hükümet-muhalefet ilişkisi olsa da bu makamda bu koltuklarda oturanların hepsimizin gailesi aslında ülkemizdir, hepsimizin gailesi çocuklarımızın geleceğidir. Hepsimiz bu noktada çaba sarf ediyoruz.

Orman arazileriyle de ilgili…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Hepsimiz…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Efendim Sayın Biray Bey, soru sorabilirsiniz.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Hepsimiz demesen daha iyi olacak. Birazımız.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Hassasiyetim sadece Toprak Ürünleri Kurumunda değil, hassasiyetim tüm ülkedeki kurum ve kuruluşlardadır.

Tarım Sigortasıyla ilgili kuraklıktan bahsettiniz. Evet, göreve geldiğim gün, görevi devraldığım gün hem Hayvancılar Birliği hem Çiftçiler Birliği ordayken bu haritayı ben sordum ve haritanın taslak harita bir şekilde bittiğini, tamamlandığını ifade ettim. Böyle bir bilgi aldım ve benim de geçmişten ta Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu dönemi, daha sonra Nazım Çavuşoğlu dönemi edindiğim bir tecrübe, bu haritayı kesinlikle görmemek, Çiftçiler Birliği Başkanıyla birlikte görmek şeffaflık adına. Aynen bu tecrübeyle bu bilgiyi aldıktan sonra bir hafta sonra Başkanı çağırarak bir program yaptık, ödeme programı yaptık. Geçen hafta burda Sayın Fide Kürşat’ın yapmış olduğu bir konuşma vardı üretimde ödemeler planlanmalı, doğrudan gelir destekleri gününde ödenmeli ve üretim planlı bir şekilde hayata geçmeli. Gününde ödenmeyen ödeneklerin bir anlamı yoktur diye ifade etmişti. Tam da bunu bilen bir kişi olarak göreve geldiğimiz gün Doğurdan Gelir Desteklerinin ilk taksitinin alınabilmesi için beyanların daha hızlı girilebilmesi adına takviye personel yaparak beyanları girdirdik, ikinci haftası 97 Milyon TL Doğrudan Gelir Desteğine ödedik. İkinci haftası yine Narenciye Teşvik Primini ödemek için beyanları girdik. 13 buçuk Milyon değerinde Narenciye Teşvik Primini ödedik ve yine gübre desteği yine Fide Hanımın ifade ettiği hayat pahalılığının yükseldiği, girdi maliyetlerinin bu kadar yükseldiği, bir noktada üretici desteklenmesi gerekir dendiği bir noktada yine geçmiş Bakanımızın, benden önceki Bakanımız Dursun Beyin yapmış olduğu bir çalışma, o gübreyi destekleyebilmek için 150 TL daha bir destek vererek üreticinin 2022-2023 Ekim sezonunu yapabilmesini sağlamıştır. İşte tam da bunu ödemek için beyanları, gübre beyanlarını girdik ve bugün 14 Milyon civarında bir parayı da hesaplara geçirdik. Bu planlamayı yaptıktan sonra yine Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğiyle yapmış olduğumuz görüşmede, bundan sonraki süreçte Ekim sezonunun başladığı, az önce Erkut Beyin de ifade ettiği gibi hem sürmelerin başladığı ve ileriki günlerde de kısa bir süre sonra da bizim hasıllık dediğimiz, yani hayvancılarımızın erken otlatabilme adına yapacağı, ekimlerin başlayacağı bir süreç başlayacaktır. Bununla ilgili de 38 Milyonluk akaryakıt desteğinin bu ayın sonuna kadar ödeneceği. Ama bununla birlikte de önümüzdeki hafta itibarıyla dolu zararının ödeneceğini planladık ve Kasımın ilk haftası en geç kuraklık haritasını Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğiyle çalışılması, sonuçlandırılması ve ödemesinin de bir tamam yapılması. Siz de takdir edersiniz ki bu iki aylık süre içerisinde bu ödemelerin planlanmasını yapması ve üreticilerle buluşması kolay bir süreç değildi. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreci tamamlamak için ve üreticimizi en hızlı bir şekilde ekim sezonuna nasıl hazırlayabilirizi çalışıyor, bir yandan da tabii ki enflasyonun yükselmesi, girdi maliyetlerinin artması, üreticinin 2023-2024 sezonunun nasıl destekleneceği ve geçmiş destekleme modellerinden nasıl çıkılacağı, sürdürülebilirliği nasıl kılacağımız noktada yapmış olduğumuz bu çalışmaların da sonuna geldiğimiz bugünlerde şunu ifade etmek isterim ki Kıbrıs Türk Çiftçisi bu yıl, önümüzdeki yıl daha farklı bir noktada desteklenecektir. Yani özellikle kaba yem noktasında bizim desteğimiz daha farklı bir noktada olacak ve artık üreticiye noktasında değil, üretime noktasında bir destekleme modeline geçilecektir. Bunu hep birlikte üretimi sizlerin de desteğiyle, sadece Hükümetin yapmış olduğu çalışmalar değil. Elbette ki biz üzerimize düşen çalışmaları yapacağız ama sizlerin de desteğiyle, muhalefetten de alacağımız uyarılarla biz 2023-2024 yılını en iyi şekilde üretimde planlamaya devam edeceğiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Sayın Bakan…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Buyurun.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) - Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğumuz Ek Bütçede doğrudan gelir destekleriyle ilgili bir artış yapıldı Bakanlığınız altındaki kalemlere. Nerede kullanılacağını paylaşabilir misiniz?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Tabii ki bunu az önce ifade ettim. 50 Milyonu gübreye gidecektir gübre desteğine.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sadece bu mu? Yoksa…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Yok yok, tamamı. Bu narenciyesi, yaş sebzesi, seracısı içinde olacaktır. Sadece alt gübre değil, aynı zamanda narenciyecinin kullandığı diğer üst gübreler de verilecektir. Bunun tamamı 50 Milyon TL’dir. Diğerleri zaten sizin de bildiğiniz 15 Milyonluk bir kaba yem desteği ve süreç içerisindeki üreticiyi 2023 yılında üretimi tamamlayabilmesi için Hükümetin ortaya koymuş olduğu politikalar var. 4 TL’lik bir tohum desteği ortada. Şu anda ifade edeyim. Erkut Beye bu bilgiyi de ben vereyim. Tabii ki Toprak Ürünleri Kurumu bu işin anasıdır ve biz de burdan piyasayı takip ediyoruz. Birçok bayinin bu ülkeye farklı tohumları getirmek istediği var. En azından deneme noktasında tonajları yüksek. Tabii ki kışlık bir cins olduğu için bizim ülkemizde kışlık arpa, kışlık buğdayın verimliliği noktasında sıkıntı yaşayacağımızı bildiğimizden biz bu ürünlere yüksek miktarda değil, bir ton veya iki ton izin vererek bu ülkede bu ürünlerin denenmesinin önünü açtık. Bundan sonraki süreçte kendi tohumumuzu yetiştirebilmek adına ve biliyoruz ki üç yıl sonra da Türkiye’den gelen suyun Mesarya Ovasıyla buluşacağını biliyoruz. İşte tam da bu noktada hem Toprak Master Su Planının, çalıştayının yapıldığı bu süreçte biz de Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Hem Devlet Üretme Çiftliğimizde ayırdığımız 580 dönümlük bir arazi, artı 230 dönümlük bir araziyle sulanabilir. Yani atık sulardan yapacağımız sulamayla sizin de Bakanlığınız döneminde var olan bir projeydi, hayat bulmamış bu projeyi biz Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğiyle buluşturarak, üreticiye teslim ederek burda kendi tohumluğumuzu ve kişisel sertifikalı değil, ama anaç tohumluğu hayata geçirme çalışmasını başlatarak ve önümüzdeki süreçte de bunu artırarak bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türk çiftçisi kendi kendine yetebilecek bir tohumu bu üç yıl içerisinde yetiştirebilecek bir noktaya gelecektir. Tüm bu çalışmaları yaparken elbette ki bizim de en büyük gailemiz güvenli gıdaya ulaşabilme, gıda arzını karşılayabilme ve üreticimizi koruyabilmekten ziyade genç çiftçileri yeniden tarımla buluşturabilmedir. O yüzden tüm yapmış olduğumuz çalışmaların en önemlisi bana göre genç çiftçileri, genç üreticileri sizden başlayan ve sizden de önce başlayan diğer bakanların da gailesi olan bu genç üreticileri yeniden toprakla buluşturabilmek, üretimle buluşturabilmek ve ülkemizin gıda arzını karşılayabilmek.

Her geçen gün büyüyen bir ekonomimiz, büyüyen bir nüfusumuz veyahut da buna karşılık gelen bir üretme kabiliyetimiz var. İşte bunların hepsini masaya yatırarak girdi maliyetlerini nasıl düşürebiliriz, bu girdi maliyetleri karşısında üreticimizi nasıl koruyabiliriz noktasında yapmış olduğumuz çalışmaları ümit ederim 2023-2024 ekim sezonu planlarken üreticimize daha fazla dokunma ve daha fazla kucaklama imkanı sağlayacağız.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Ben de Sayın Bakana bir şey…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Buyurun.

BAŞKAN – Yalnız Erkut Bey de elini kaldırmıştı. Nasıl yapalım? Önce Sami Beye veriyorum sözü, zaten tamam. Sami Bey, ondan sonra Erkut Bey, başka söz yoksa kısa kısa gidelim. Evet.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, tabii cevap verdiğiniz için teşekkür ederim ama size Başbakanlıktan gönderilen o notlara bir de siz yarın kontrol edin bakayım söyledikleri doğru mu? Bir.

İkincisi, iyi politikacı oldun köylüm, istediğine cevap verin istemediğine cevap vermen. Benim konuşmamın içinden cımbızla bir şeyi çektin. Halbuki ben spor ambargosu ne zaman kalkacak Türkiye’den dedim.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Cımbızla çekmedim. Bak, girdi maliyetlerine cevap verdim.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – İki, işsizlik, gençlerin durumunu siz benden daha iyi bilirsiniz, epey genç vardır bulunduğunuz köyde de, bölgede de ve insanların torpil mekanizmasından dolayı bu memleketten soğuduğunu söyledim. Yani buna bir cevap verin. Yani bu memlekette torpil yapıyorsunuz ve ben diyorum ki Ürün Arkadaşımız haftalardır sordu, cevap bile gelmedi yazılı cevap.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – “Yapıyorsunuz” kelimesini kabul etmiyorum.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Yapılıyor Hükümetiniz tarafından.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Bir defa benim Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığında yapmış olduğum istihdamlar ortada ve yine iki aylık Tarım Bakanlığı süresi içerisinde yapmış olduğum istihdamlar ortada ve Hükümetimizin de yapmış olduğu istihdam süreci ortada.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – E, nasıl kabul ettiydi torpil uyguladığını.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Ve elimizden geldiği kadar bu istihdamların tamamı zaten kamu üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki gençlerimizi istihdamla buluşturmak sadece devlet makamlarında değil, tabii ki ekonomisi gelişmiş bir ülke nezdinde özel sektörde de, güçlenmiş bir özel sektörde iş bulması tabii ki bu da bir fırsattır.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Diyorsun ki Kamu Hizmeti Komisyonu sınavı dışında hiç personel almadınız?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Hayır demedim, elbette ki alınmıştır.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – E, ben onu soruyorum zaten.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Ama bunun da kendi içerisinde kriterleri muhakkak ki vardır.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Ama nerden çıktı bu kriterler? Geçen defa…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Sami Bey, bu size göre.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Geçen defa Nazım Bey da aynısını söyledi. Allah aşkına!

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Bu, size göre yapılır. Sizin ifade ettikleriniz ayrı, benim burdan ifade ettiklerim ayrı. Elbette ki ifadelerinize saygı duyuyorum.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Dolayısıyla bu yani gençlerin sesini ben bir kurultay var o Hükümet Programında ve o kurultaylar düzenlenmedi, gençlerin sesine kulak verilmiyor diyorum ben. Bunu söyleyin ilgili yerlere, Gençlik Dairesine, Başbakan talimat versin yapılsın. Ve yapılan kurultayın sonuçlarını…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Elbette ki yapılacak. Hükümet Programında olan ne varsa yapılacaktır.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – E, yani, yaparsanız överiz de.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Teşekkür ederim.

Buyurun Erkut Bey.

BAŞKAN – Buyurun Erkut Bey.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Şimdi Sayın Hüseyin Çavuş Kelle, şöyle bir noktadayız. Anladığım kadarıyla Haziran’dı yanılmıyorsam, Temmuz’du ambarların açıldığı tarih.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Evet.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tahıl alımı için Temmuz’da açıldı ambarlar. Şimdi tohumluk diye alınanın ya yanlış alındığı için ya da yanlış saklandığı için ciddi anlamda hasarlı olduğunu ifade ettiniz.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Yok, tohumluk diye alınan değil. Tohumluk diye alınan Bin 54 ton. Bu Akdoğan Tohumluk Ambarına alınmıştır. Diğer…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Geçitkale’ye alınanlar nereye alındı?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Geçitkale’ye alınanlar tohumluk değil, sadece o süreç içerisinde ithal arpadan dolayı ambarların dolu olması ve bu süreç içerisinde de her zaman geçmiş yıllarda da en sağlıklı bir saha olan Geçitkale’deki sahanın açık alanın açılması tercih edilmiş o süreç içerisinde ve oraya bu alım yapılmıştır.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani tohumluk diye alınan ve tohumluk diye ödenen arpada sorun yoktur diyorsunuz?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Yok, Bin 54 tondur Sayın Vekilim ve bununla ilgili tüm parselli alınmış numunelerin testini şahsen yaptırdım. Yüzde 92 civarında bir çimlenme testi var, bu sonuçları sizlerle paylaşabilirim. Geçitkale ambarı, Geçitkale’deki açık depo ve dört numaradaki depodan alınan tüm testleri de paylaşabilirim. Bunların hiçbiri dört numara tohumluk ambarı sallanmamıştır. Çünkü çimlenme oranları düşüktür.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani şunu diyorsunuz; yemlik diye alınandan tohumluk diye kullanabilir miyiz diye düşündünüz ve orada çimlenme testi yaptınız?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Tabii ki bu benim düşüncem değil. Benim gelmiş olduğum süreçte Toprak Ürünleri Kurumunun böyle bir yöntem, böyle bir düşüncesi oldu. Ama ben bunun geçmişte yaşadığım tecrübeyle bunun yeniden çimlenmesini ve alım şekline baktığımızda zaten çimlenme oranı bize bunun ekilemeyeceği noktasındadır. Biz de o üreticinin iki ekim yapmaması, olgun yılda, olgun kurak yılı yaşamaması adına da hükümetimiz olarak biz bunu yemliğe gönderdik ve tohumluğa göndermedik. Tohumluk sıkıntısı arpada, belki Toprak Ürünleri Kurumuna çok az bir miktar olabilir ama bunu kavır edecek içeride hem yumuşak, hem de sert buğdayımız bulunmakta. Bunun yanında da 5 Bin tona kadar da zaten diğer özel firmalarla ülkeye gelecek olan hem arpa çeşitleri, hem de buğday çeşidi ülkeye gelecektir, gelmeye de başlamıştır. Büyük bir oranla tohumluk sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - İkinci sorumu sorabilir miyim Sayın Başkan?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Buyurun.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani bu söylediklerinizi doğru kabul ederek...

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Kesinlikle paylaşabilirim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Toprak Ürünleri Kurumunun izinlendirmediği tohumluk materyalin özellikle sertifikası şüphe kaldırır materyalin bu ülkeye girişine tahammül göstermemenizi dilerim.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Kesinlikle öyle olacaktır. Zaten hassasiyet ortada.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Orman konusuna hiç temas etmediniz. Orman konusunu özellikle sona bıraktıydım...

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Orman konusu içerisinde de yasaya...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Benim için Bafra orman arazilerinin kiralanması turnusol kağıdıdır.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) - Orman konusu içerisinde bu Bakanlığı yapan bir arkadaşımızsınız, abimizsiniz. Elbette ki Bakanlar Kurulu kararıyla neyin yapılabileceği ortadadır. Ben de Bakanlar Kurulu kararıyla bu yerin devrini ilgili Bakanlığa ve kiralanması yöntemiyle nasıl kiralanacağı bellidir. Bu sağlanmıştır. Bu süreç içerisinde de benden istediğiniz herhangi bir bilgi varsa paylaşmaya hazırım. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani istediğim o bir de...

BAŞKAN - Tamam buyurun ama cevap verildiği için kısa...

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ (Yerinden) – Benimle ilgili bir soru olduğu için.

BAŞKAN Sizinle ilgili olan kısmıyla ilgili sadece. Tamam teşekkürler. Buyurun Sayın Dursun Oğuz.

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ - Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; evet Erkut Arkadaşım Toprak Ürünleri Kurumuyla ilgili tabii ki ilgili Bakan arkadaşımız bununla ilgili cevap verdi. Aynı konuda iki Bakanın konuşması aslında pek hoş değil ama bize de atıfta bulunduğu için normalde Hüseyin arkadaşım cevabı verdi ama ben benim dönemimle ilgili madem öyle bir soruldu.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Ha, Buracıktaydınız zaten onun için de konuşması doğru.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Tamam. Evet. Şimdi Toprak Ürünleri Kurumunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Üç tane Bakan vardır, Tarım Bakanlığı yapan kişiler olarak. Toprak Ürünleri Kurumu kar marjı gütmeyen, üreticiye destek veren, üretici ayakta kalsın diye uğraşan bir kurum, o amaçla kuruldu. Bahsettiğin faizlerle ilgili yani devletin zamanında ödemediği faizlerle ilgili biriken borç ayrı ama onun dışında Toprak Ürünleri Kurumunun finansal olarak bir kaynağı yok. Allah’tan Merkez Bankası bize dips olayını açtı. Bu faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda o sayede Toprak Ürünleri Kurumu ilk dips olayına başladığında toplam yanlış hatırlamıyorsam 17 Milyon Dolarlık bir alım. Yani ödeyerek gitti ama öyle bir hacim açtı. Böyle bir parayı bugün normal faizle borçlansanız bu Toprak Ürünleri Kurumu altından asla kalkamaz, tarih olurdu. Ama demek ki bir şekilde o günkü hükümet, o günkü yönetim ama Toprak Ürünleri Kurumunun da kabiliyetini artırabilsin diye bu şekilde bir yönteme girdi. Ama ondan önce bankaların borç alamadığı bankalardan bir sistemle bir özel bankayla bir işlem yapıldı. Bunu herkes de biliyordu. O sayede Toprak Ürünleri Kurumu görevini yapabildi. Bugün de dediğin gibi hala devam ediyor. Ama ürün fiyatlarının bu kadar artmış bir ortamda, maliyetlerin ve emtianın bu kadar yüksek olduğu bir ortamda Toprak Ürünleri Kurumu yine kar marjını çok düşük tutarak üreticiye, hayvancıya en uygun fiyata da ürünü sağlamış oldu, emtiaları sağlamış oldu. Yine bu çerçevede...

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Sayın Bakan kime anlatırsınız?

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Yok Erkut Beye yapıyorum ama Erkut Bey iki tarafı idare ediyor, tamamdır. Evet...

BAŞKAN – Devam edin Sayın Bakan.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Yine bu çerçevede Toprak Ürünleri Kurumunun spot, düzelteyim spot alımla ilgili veyahut da normal arpa alımıyla ilgili yapmış olduğu yöntem aslında ülkede üretici lehine olan bir durum. Neden? Bu daha önceki yıllarda da oldu, bugünkü durumda da oluyor. Burada piyasada bulabildiği en uygun fiyatı ki almış olduğu fiyatlardan zaten bizim buradaki tüccarlar da fiyat denetlemesini yapıyorlar. Çünkü teklif alma usulüyle emtiaları bağlıyor ve bu dünya piyasalarındaki emtia fiyatının da daha altında oluyor. Şimdi baktığınızda bu ülkedeki teklif aldığınız ne diyelim işletmelerden aldığınız tekliflere göre bazen de pazarlık usulüyle en uygun fiyatı alıyor. Yine bu Kürsüden zamanında sorulan soruda aynı konuşmayı, aynı cümleleri, işte birilerine peşkeş veyahut da menfaat olayını söylediğinde mesela Türkiye Cumhuriyeti’ndeki toprak mahsulleri ofisinin aylar öncesinde yapmış olduğu alım gibi biz de bir alım yapmıştık. Ama o günkü koşulda 330 Dolara gelmesi gereken arpayı, dünya borsasında 260 Dolara düşünce ne yapacağız dedik? Orda Toprak Ürünleri Kurumu yine devreye girerek bu fiyatlarla bu arpayı alamayacağımızı da gösteriyor. Yani Toprak Ürünleri Kurumunu kim yönetirse yönetsin mutlaka ve mutlaka en uygun fiyatta en uygun emtiayı bu ülkeye getirmek zorunda. Ki, piyasamızda ve ülkemizde en ufak fiyat oynaklığı hemen ortaya çıkıyor. Ki, sektörün içinden gelen birisi olarak yakında ilgin olarak da biliyoruz ki hiç bunlara da bir fırsat verilmiyor. Ha, alış yöntemiyle ilgili normal ihaleye çıkmak yöntemiyle ilgili keşke Toprak Ürünleri Kurumunun finans ayağı da çok güçlü olsaydı ki, rekabet edebilirlilikte ve mesela hep konuştuğumuz gelecekteki tohum stokunu eğer elinde para olmuş olsa stoklayabilecekti. Ama bugün ekonomik güç olarak o kabiliyeti yok. Mevcut durumda ama Toprak Ürünleri Kurumu kar marjını minimize ederek, bakın normalde emtia fiyatının bu kadar yükseldiği bir ortamda Toprak Ürünleri Kurumu belki de kiloda bir, 1 Buçuk Lira, 2 Lira kar payı koyması gerekirken yemlik arpada, en düşük fiyat da hükümetlerin uygulamış olduğu politikayla en düşük fiyat da bu ürünü hayvancısına verdi. Yani o nedenle Toprak Ürünleri Kurumu karını arttırabilse veyahut da daha rahat satış yapabilse bugün daha farklı olurdu. Ama görev tanımının içine baktığınızda bu ülke hayvancısı için ve çiftçisi için varsa bu çerçevede görev yapıyor, yapmaya da devam edecek. Sonuçta hangi hükümetler gelirse gelsin, Toprak Ürünleri Kurumu yaşatılmalı ve sahip çıkılmalı. İnşallah ilerleyen süreçte belki de kabiliyeti daha da artar, daha çeşitli ürünleri getiririz, piyasada rekabet koşulları oluşturur. Tarımsal kiralarla ilgili söyledin. Doğrudur her Tarım Bakanı geldiğinde İçişleri Bakanlarıyla devamlı yapar, ben de Ziya arkadaşıma zamanında taleplerde bulunduk ama bize devret demedik. Kiralanması usulüyle ilgili, usuller de hep nedir? Önce hayvancıya deriz ki verilmesi gerekir. Çünkü girdi maliyetlerini düşük tutarak hayvancıların daha rekabet edebildiği bir ortamda üretim yapmasıyla ilgili bu arazilerin öncelik olarak onlara, daha sonra gençlere, özel sektörde çalışan, yani bir sıralamaya baktığınızda bu şekilde olması gerekiyor. Ama maalesef ve maalesef alışıla gelmiş veyahut da bugüne kadar gelen bir düzen var. Ha, bu düzene ben de bu düzen doğru bir düzen değil, değiştirmekle ilgili çalışıyorum. Nedir? İşte birisi devletten ucuz fiyata 80 Lira geçen seneki fiyatı konuşayım. Araziyi kiralıyor, gidip elden Ahmet Efendiye 200-300 Lira yapıp devlet arazisi üzerinden komisyonculuk yaparak bu işleri yapıyor. Bu her dönemde oldu, bu dönem için demiyorum. Bunu bir şekilde önlemenin yolu nedir? Bunlarla ilgili de çalışıyoruz ki maalesef artık işin ucu o kadar kaçtı ki başka yöntemler de var. Onunla da ilgili yasal çalışma yapıyoruz biz. Bunun haricinde yine tabii ki ülke topraklarında her karış toprağın da ekilmesi lazım ki üretimin ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama çiftçi kardeşlerimizin de desteklenmesi gerekiyor. Yani sadece geçimini tarımdan ve hayvancılıktan yapan insanlara öncelik verilmesi elzem bir durum, bu durumda biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi biraz önce işte bugünkü koşulda böyle tartışmalar oldu bir dönem. Her dönem bu tartışmalar oldu. Ama hakkaniyetli gitmek, doğruyu yapmak, ya da en iyi doğruya ulaşmak, ya da en doğruyu yapmakla ilgili çaba göstermek de doğru bir şey. Bazen düzen bozmakla ilgili veya bir hep olağan olan bir şeyi bozmakla ilgili çaba yaptığınızda oradan bir tepki alıyor musunuz? Evet alıyorsunuz. Ama doğruyu yapmak önemli olan, ya da yapmaya çalışmak. Şimdi 15-20 yıldır aynı araziye aynı şekilde bir insanda baktığınızda kendi durumunda hayvancılıkta veya diğer durumlarda bir değişiklik varsa da bunu değiştirmeye çalışma da yok. Yani sanki koçanlı malıymış gibi artık sahipleniyor insanlar ama mal Devletin. Devlet de takdir edecek ki en doğru yeri, en doğru şekilde vermek durumunda. Politize etmek, politik davranmak doğru mu? Değil. Çünkü işte o onu suçluyor, bu bunu suçluyor, bunu suçluyor ki geçen defa da Hayvancılar Birliği bu konuyla ilgili hayvancılara buradan destek verilmesiyle ilgili veya öncelik verilmesiyle ilgili veyahut da adaletli davranmasıyla ilgili de taleplerini ilettiler. Ama dediğim gibi bu ülkede hayvancılık yapan da var, çiftçilik yapan da var. Burda hakkaniyetli gitmek gerekiyor. Ülke topraklarını da en verimli şekilde kullanmak gerekiyor. Bu konuda da her türlü talebe demeyeyim, şikayete açığız, bunları gidermekle ilgili. Ben tekrardan teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Oğuz. Son bir soru olarak anlıyorum bunu.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani aslında Dursun Beyin söyledikleri ayrı bir cevabi konuşma hakkını kullanmayı gerektirir ama...

BAŞKAN – Vardır cevabi konuşma hakkınız. Eğer yapacaksanız...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Hayır bundan sonraki konuşmacıların daha fazla beklememesi için...

BAŞKAN – Tamam.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Soruyla idare edeceğim. Sayın Oğuz bir kere Merkez Bankasına TÜK’e devlet iç borçlanma senedi satışı için yetki verdiği için teşekkür ettiniz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Evet.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - TÜK’ün öyle bir itibarı yoktur Merkez Bankası nezdinde de. Devletin devlet iç borçlanma senedi çıkaracak kabiliyeti vardır. Devlet bunu TÜK’ün ihtiyaçları için kullandı. Bunu düzeltmem gerekir, Yani TÜK’ün bankalar nezdinde kredibilitesi yokken sanki Merkez Bankasında kredibilitesi varmış gibi söylemeyiniz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Yok. Tabii ki Devlet kefaleti olmazsa olmazdı ama o Toprak Ürünleri Kurumunun mükellefiyetini ne yapmış oldu? Düşürmüş oldu. Faiz, faiz gideri açısından ve maliyet açısından.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Doğru. O faiz yükünü siz her bir yurttaşa paylaştırdınız. Çünkü devlet iç borçlanma senedinin faiz gideri hazine tarafından karşılanır günün sonunda.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Toprak Ürünleri Kurumu da bu ülkenin bir kurumu olduğuna göre ve oradaki girdi maliyetindeki mal oluş yüksek olursa bugün örnek veriyorum 7 Liraya verdiğiniz arpayı üretici ayakta kalsın diye, hayvancı kalsın diye yaptığınız arpayı girdi maliyetindeki faiz farkını sekize çıkarırsa sekize verdiğinizde bu ülkedeki hayvancı diz çökecekse, onu ne yapacağız? Sonuçta bir devlet bir bütün, kurumlar arasında bu tip...

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Dolayısıyla yani TÜK’ü çok iyi yönettiniz de Merkez Bankası ona güvendi değil.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - TÜK’ü aldığımız günden itibaren çok iyi yönettiğimizi söyleyebilirim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Evet yani keyfi açısından doğrudur.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Yok keyif değil. Her şeyin de...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bakınız, eğer bu konuda rahatsanız...

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Rahatım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Spot alımları o kadar yanlış algılayan bir hükümete mensupsunuz ki bütün Bakanlarla bu konu ayrı ayrı gündeme geldi. Herkes spot alımın sanki de fırsat alımıymış gibi olduğunu düşünüyor. Spot dediğiniz şey alıcının bir biçimde almayı reddettiği ve boşa düşen maldır. Dolayısıyla ya yüzde 10 toz ve yabancı madde yüzde 10’dan fazla toz ve yabancı madde barındırmayacak anlaşmasına aykırıydı o mal alınması reddedildi, ya nem oranı tamam değildi, ya başka bir kusuru var. Bakın...

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Bütün alımlar için geçerli değil bu ama.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Spot ürünü...

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Bütün alımlar spot yapılmıyor. Belli dönemlerde gerekmesi halinde yapılır altını çizeyim. Normalde teklif alma usulüyle yapılıyor.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ben de diyorum ki siz Erhan Bey de bunun çok heveslisidir spot alım, spot alım. Spot alım sipariş edenin sipariş ettiği gibi gelmediği için almayı reddettiği maldan ibarettir. Dolayısıyla...

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Bizim için de geçer o.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Dolayısıyla siz...

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Bu ülkeye...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Toz ve yabancı madde miktarına tahammül gösterdiğiniz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Hayır, hayır. Bu ülkeye giren her ürün, her ürün denetimden geçerek girmiştir. Bir tane aksi rapor varsa çıkart.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Vardır evet.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Çıkartacaksınız.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – O zaman gidiniz geldiğiniz yere geri Toprak Ürünlerinin mevzuatına bakınız, sonra da Yönetim Kurulu Başkanının uygulamalarına aradaki çelişkiyi göreceksiniz. Benim değil, sizin çağırmanız lazımdı Sayıştay’ı göreve. Siz görevdeyken denetletecekken denetlenecek duruma düştünüz. Onun için ben Hüseyin Çavuş Kelle’ye çağrı yaparım. Sayıştay derhal TÜK’ü girmelidir.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Sayıştay zaten neyse tamam.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tamam. Bu birincisi. İkincisi arazi kiralamalar sizin yetkinizdedir...

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Hı hı, doğru.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Ve dediniz ki geçimini bu konuda sağlayan, çiftçilikten sağlayan ve hayvancı önceliklidir. Sizin marifetinizle bu ülkenin marka değeri yüksek hayvancılarından birinin elinden arazileri alındı. Üstelik kendi şahsi arazilerinin çevrelediği bir hazine arazisi, umarım bu yanlışı düzeltirsiniz. Size ismini söylerim.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Yani bu kişiyle ilgili üç, dört kişi de geldi kim olduğunu ben biliyorum. O yüzden...

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sizin marifetinizle...

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Ha, bizim marifetimizle değil, biz hakkaniyetli olacağımızdan emin olabilirsiniz. Yani isimlere göre bakmıyoruz. Adalete göre bakıyoruz o yüzden hayvancılara dediğim gibi. Hatta en sonunda ne kadar hayvancıya ne kadar bu yıl artıya geçtik onu da aslında bizim rakam olarak da göstermemiz lazım ki bununla ilgili de çalışma yapacağız.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sizi çok severler. Siz gene de Çayönü, Güvercinlik tarafına bir daha bakın.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Yok biliyorum dedim ya dört kişi, leb demeden leblebiyi anlıyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ya yanlış yönlendiriliyorsunuz, ya da bilerek yapıyorsunuz. O tarafa bir daha bakın. Severler sizi oralarda.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Oğuz. Evet, şimdi sırada Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Ziya Öztürkler’in “İklim Değişikliği ve Etkileri” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip isim sistemi okuyunuz.

KATİP –

17 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17.10.2023 tarihli 5’inci Birleşiminde “İklim Değişikliği ve Etkileri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’ncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

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

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ziya Öztürkler. Kıymetli arkadaşlar; konuşmacıyı dinleyelim lütfen. Buyurun Sayın Öztürkler.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Güzelyurt) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle günün geç saatlerinde bazı konulara dikkat çekmek için biz de söz aldık. Öncelikle iklim değişikliği konusuyla ilgili gündeme birkaç noktada dikkate çekmek istiyorum ama yaklaşık 11 gündür devam eden İsrail Filistin savaşından, insani felakete dönen bu konuya yine değinmek istiyorum. 11 gündür bir felaket yaşanıyor ve özellikle son günlerde İsrail'in Filistin'i neredeyse bir açık hapishaneye döndürmüş bir şekilde Gazze bölgesinde sürdürdüğü çatışmalar ve insani felaket bizlerin de içini acıtıyor. Özellikle 2 bin 778 Filistinlinin, bin 300’de İsraillinin öldüğü bu sürecin bir an önce atlatılması en önemli temennimiz. Tabii burada özellikle yıllardır Filistin'in toprak egemenliğini kullanmasına izin verilmiyor. Bu süreçlerin hem bir an önce çünkü şu anda Filistin bölgesinde insanların temel ihtiyaçlarına ulaşması hususunda da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu temel ihtiyaçlarına ulaşımının sağlanması, bir an önce savaşın son bulması ve Filistin'in yıllardır toprak egemenliğine karşı yapılan bu saldırıların bir an önce barış yoluyla son bulmasını temenni ediyoruz. Özellikle beyaz fosfor kullanılan bir savaşta insanların zehirlendiği bir dünyada ve bu felaketleri bizler de televizyon ekranlarından izlerken bu acılara tanıklık ediyoruz. Bir an önce bu insanlık dramına, insan felaketine son verilmesi en büyük temennimiz.

Evet, bugünkü konuşma başlığım iklim değişikliğiydi. Son yılların en fazla yerel yönetimler açısından da bizi etkileyen noktalardan bir tanesi sadece bölgesel bir felaket değil, artık dünyanın yaşadığı bir felaket noktasına geldi iklim değişikliği. Ve bu iklim değişikliğinin sebeplerine, bilimsel araştırmalara baktığımızda aslında yüzde 95’e yakınının insanların yürütmüş olduğu faaliyetlerden ve ürettiği unsurlardan yaşandığını gözlemliyoruz. Sürece bir baktığımızda sanayi devrimi, fosil yakıtlar, insan faaliyetleri ve endüstriyel süreçler sonucunda şehirlerde nüfus artışı çoğalıyor. Petrol, akaryakıt, enerji sistemleriyle ilgili farklı teknolojik gelişmelere tanıklık ediyoruz. Bilimsel ve teknik çalışmalar artıyor. Bununla da birlikte aslında insan ömrü de uzuyor. Tüm bu süreçlerle birlikte özellikle hidrokarbon ve karbon içeren kömür, petrol ve doğal gazın dünyada sera etkisi yaratacak olan sera gazının yoğunlaşmasıyla ilgili etkiler devam ediyor. Bunun sonucunda küresel ısınma ortaya çıkıyor ve küresel ısınmayla da birlikte ortaya iklim değişiklikleri meydana geliyor. Görüyoruz ve bunları bizzat yaşıyoruz. Aniden bir sel felaketi yaşanıyor hızlı ve seri bir şekilde yağan ve metrekareye çok ciddi bir miktarda düşen yağmurları görüyoruz veya yaz aylarında yaşanan aşırı kuraklık ve aşırı sıcakların etkisini görüyoruz. Bunların olumsuz etkileri artarak devam edecek ve ne yazık ki bilimsel araştırmalarda bu yüzyılın sonunda küresel ısınmanın üç derece artacağı yönünde bilimsel raporlar var. Bu artışla birlikte dünyadaki olumsuz etkiler çok daha fazla bir noktaya gelecektir. Burada tabii ki hem Devletin, hem de yerel yönetimlerin bu konuda çok dikkatli bir şekilde çalışma yapması gerekiyor. Hükümetimiz döneminde yerel yönetimlerle ilgili aslında iki tane önemli yasa geçirmiştik. Bir tanesi Belediyelerin Birleştirilmesi, ikincisi de 51/95 sayılı Belediyeler Yasasıydı. Buradaki en önemli amaçlardan bir tanesi yerel yönetimleri daha güçlü bir noktaya taşıyarak, bu güçlü noktayla da birlikte hem kendi yerel bölgelerinde yatırımlarını daha yukarıya çekmek, hem de bu yatırımları daha yukarıya çekerken gelecekte karşılaşacağımız ki bunların en önemli sıkıntılarından bir tanesinin iklim değişikliği konusu olduğunu ben düşünüyorum. Bu konuda da devletle birlikte yerel yönetimlerin de hem altyapı olsun, hem de sera gazını azaltıcı önlemleri bir an önce hayata geçirmekle mükellefiz. Ne yaptı, dünyaya baktığımızda işte 1997 yılında Birleşmiş Milletlerin iklim değişikliği çerçevesinde imzalanan Kyoto Protokolü vardır ki 1997 yılında bu protokolün imzalanmasına rağmen 2005 yılında yürürlüğe girdiğine tanıklık ediyoruz. Bu protokolün de, Kyoto Protokolünün da tüm dünya devletleri tarafından imzalanmış olmasına rağmen daha ciddi bir şekilde tüm sadece yerelin veya sadece ülkelerin değil, tüm dünya ekseninde bu problemin ele alınarak sera gazı etkisinin bu zararlı maddelerin ve artan sera gazı etkisinin ve yoğunluğunun azaltılmasıyla ilgili önlemlerin ciddi bir şekilde alınması gerekmektedir.

Tabii burada sera gazının artmasıyla birlikte, dünyadaki ısı düzeyinin ortaya çıkmasıyla birlikte, kuraklıkların meydana gelmesiyle birlikte suyun önemi de can su olarak nitelendirdiğimiz Anavatandan gelen suyun önemi de daha da yukarılara çıkıyor. Özellikle Güzelyurt ovasıyla buluşan ve Mesarya’yla buluşacak olan Anavatandan gelen suyun da bundan sonraki süreçlerdeki yönetimi ve bu suyun doğru bir şekilde kullanımının da ne kadar önemli olduğu iklim değişikliği sürecinde de daha fazla ortaya çıkacaktır.

Son olarak güncel bir konu ama bahsetmeden geçemeyeceğim özellikle bu sahte reçete olayıyla ilgili ve kelepçe noktasında da. Ben de kendi kişisel düşüncelerimi bu Kürsüden paylaşmak istiyorum. Şiddet ve terör yoksa kelepçeye de gerek yoktur. Bugün bakıyoruz belki çok geç bunları bu Kürsülerde, Mecliste tartışma olanağı yaşadık belki ailemize bizler böyle olaylarla karşı karşıya kalmadığımız için çok gündeme gelmediği için bir eksiklik olarak bunu bıraktık ama dediğim gibi şiddet ve terör yoksa kelepçeye gerek yok. Buradaki genel emir hangi noktadaysa veya bu noktada yasal bir mevzuatın yapılması gerekiyorsa en büyük sorumluluğunun da sadece Hükümete değil bu Meclise de düştüğünü, 50 milletvekiline de düştüğünü ben düşünüyorum ve bu konuda bir an önce adım atılması gerekiyor. Çünkü o görüntüler gerçekten hak edilen görüntüler değildir. Sadece ifadesi alınan ve birtakım soruşturulması yapılan kişilerin herhangi bir suçlu bulunmadan bu şekilde kelepçe noktasında mahkemeye götürülmesi yaklaşımları aslında bizleri de derinden üzmüştür ve bu itibarsızlaştırılmaya bir an önce son verilmesi ve bu soruşturma süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde bu insanların onurlarını kıran, kendilerini dramatize eden aslında suçlu pozisyonuna sokan veya toplum gözünde bu görüntülerin yıllarca kullanılabileceği veya süreci iyi takip etmeyen kişiler tarafından o kelepçeli görüntülerle birlikte zihinlere suçlu olarak yansıtılabilecek birtakım psikolojik ve dramatik ve algısal yöntemler olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı da dediğim gibi Meclisin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bununla ilgili gereken düzenlemeyi hep birlikte ortaya koymamız gerekiyor. Küçük bir toplumuz ve toplum olarak aslında herhangi bir süreçle ortaya çıktığında çok ciddi reaksiyonlar vererek aslında bazı meslek gruplarını da itibarsızlaştırdığımızı tanıklık ettik. Yıllarca bir eğitimci öğretmen olarak çalıştığım dönemlerde aslında dönem dönem öğretmenlerin de üzerine haksız yere itibarsızlaştırmaya yönelik süreçler yaşanmıştı. Şu anda aslında doktor ve eczacı camiasının da itibarsızlaştırılması yönünde konuşmalara tanıklık ediyoruz. Bunlar da doğru süreçler değildir. Soruşturma süreçlerine saygı duymak gerekiyor. Bazı noktalarda çürük elmaları içerisinden ayıklarken bunu genelleme yaparak, kişileştirme yaparak veya belirli gruplara bunu yükleyerek bu şekildeki yaklaşımların süreç içerisinde zararlarının olduğunu düşünüyorum ve burada herkese, toplumun her kesimine görev düşmekle birlikte basın camiasına da bu süreçlerle ilgili olarak haber yaparken, konuşmaları ortaya koyarken ve bu süreçleri görüntü olarak veya yorumları olarak değerlendirilirken dikkat edilmesi gerektiğini de son olarak vurgulamak istiyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Öztürkler. Şimdi de sırada son konuşmacımız var. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Doğal Afetler, Yaşanılan Travmalar ve Toplum Psikolojisi” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

17 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 17.10.2023 tarihli 5’inci Birleşiminde “Doğal Afetler, Yaşanılan Travmalar ve Toplum Psikolojisi” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’ncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
| Hasan KÜÇÜK |
| UBP Girne Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Sayın Küçük.

HASAN KÜÇÜK (Girne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin son konuşmacısıyım ama ortaya koyacağımız konu da sanırım bundan sonra çok ele alınacak bir konu içinden geçtiğimiz ve yaşanılan sorunlar açısından. Ben öncelikle dünyanın gözü önünde yaşanılan İsrail Filistin savaşının en kısa sürede sona ermesi, akan kan ve gözyaşının daha çok yaşanmamasını ümit ediyorum. Özellikle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu arabulucu misyonunu gönülden destekler, yaşanılan zulmün son bulması, insan yaşam hakları ve toprak egemenliği açısından son derece önemlidir. Ben hiçbir anne ve babanın insanlık dışı saldırılar sonucu çocuğunu kucağına alıp da feryat etmesini, ağlamasını istemiyorum. İnşallah en kısa sürede de bu savaş sona erer. Çünkü savaş hiç kimseye, hiçbir ülkeye, hiçbir inanılan inanç ne olursa olsun bir şey kazandırmadığını düşünüyorum. Evet, doğal afetler yaşanılan travmalar ve toplum psikolojisi açısından konuyu ele aldığımda evet bir psikolog değilim ama bir eğitim bilimci olarak, sosyoloji, psikologlar ve sosyal hizmetlerinin uyumlu çalışması gerekir. Özellikle toplumsal sorunlara bakış açısından bu konuyu ve Meclis gündemine getirmemin nedeni ruh sağlığının, halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve özellikle psikologlarla alakalı bir birlik yasasının 23 yıldır gündeme gelmesine rağmen hayata geçmemesi ve ülkede üç ülke var ki bu alanla alakalı yasanın olmayışı ve bu toplumsal sorunu dile getirmek, adına bir sorumluluk üstlenmek istedim. Umarım bütün partiler de bu konuda irade gösterir ve hep birlikte komitemizde bunu hayata geçiririz. Bu bağlamda da bir yasa önerisi sunma aşamasındayız. Evet, dünyadaki siyasi, çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmeler yanında teknolojik etkileşim artan nüfusun etkileriyle yeşil alanların azalması, daralan sosyal alanlar, kültürel etkileşimin artması ile aile yaşamı yapılarının değişimi, artan doğal afetler, ülkeler arası çatışmalar, yaşanılan huzursuzluklar ve temel ihtiyaç olan güvenlik sorunlarından ötürü göç sorunları, dünyanın ortak sorunu olan iklim sorunu ve hava kirliliği ki teşekkür ederim Ziya arkadaşım bu konuyu dile getirdiniz ve bunların sonucu teknolojinin meslek alanlarında daha etkin kullanılması sonucu bazı meslek tanımlarının güncellendiğini ve interdisiplineri yani iç içe geçmiş birçok meslek alanlarının da önümüzdeki 25-30 yıl boyunca bu mesleklerde tekrardan düzenlenmesi gerektiği durumu ortaya çıktı. Şimdi dünya ne yapıyor bu alanda bir de buna bakmamız gerekir. Dünya ölçeğinde yaşanılan tüm bu gelişmeler sonucu halkın kurumsal olarak ruh sağlığına erişiminin niteliği açısından, olmayan psikologların yasasını hayata geçirmek hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum. Bilindiği gibi ruh sağlığı günümüzde genel sağlığın ayrılmaz bir boyutu olarak kabul görmektedir. Ruh sağlığıyla ilgili problemlerin toplumda sık görülmesi yeti yetersizliği ve zaman zaman çevresel, ekonomik, sosyal zorluklara sebebiyet vermesi gibi nedenlerle ruh sağlığı toplumsal açıdan büyük önem arz etmektedir. Ruh sağlığı bozulan kişilerin beden sağlığı ve sosyal çevreyle uyumu olumsuz yönde etkilenmektedir ve burada çok önemli bir veri var bunu paylaşmak istedim. Her dört bireyden birinin tüm hayatı boyunca bir veya daha fazla sayıda ruhsal ve davranışsal sorun yaşaması dünyada yeti kaybı ve erken yaşta ölüme kadar sebebiyet vermektedir ve 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonunun 2023 teması, akıl sağlığının evrensel bir insan hakkı olduğu yönde açıklamalar yapmıştır. Yani burada önemli olan şudur arkadaşlar. Önleyici müdahale tedbirler üzerinde durmamız gerektiğini ve bu yasada özellikle bu anlamda kurumsal bir yapı önerisi oluşturulacak. Tedavi etmek için harcanan zaman ve bütçe önleyici tedbirlerin üç katıdır. Yani biz Devlet olarak ruh sağlığına verdiğimiz öneminden ziyade önleyici ve müdahale tedbirleriyle alakalı sürece yön vermemiz gerekir ve halkımızın da daha kurumsal olarak bu ruh sağlığı hizmetlerine daha çok erişilebilir olması gerekir. Çünkü akıl sağlığı insanın genel sağlığı ve iyilik hali için hayati bir öneme sahiptir ve sağlıklı olmak sadece hasta olmamak değil, sosyal olarak da kendimizi iyi hissedebilmek. Daha sağlıklı düşünebilmek, daha çok üretebilmek ve davranabilmektir ve akıl sağlığını koruyabilmek ve gerektiğinde destek alabilmek için en temel insan hakkı olduğunu savunuyoruz. Bu bağlamda 2022 Dünya Sağlık Örgütünün bir açıklamasını paylaşmak istiyorum değerli halkımız ve değerli Vekiller. Dünyada her sekiz kişiden biri ortalama yaklaşık 970 Milyon kişi depresyon ve kaygı bozuklukları en sık olmak üzere yaşamını belirli bir akıl sağlığı bozukluğuyla sürdürmektedir. Akıl sağlığı bozuklukları her yıl giderek artan sayıda ergen ve gencin fiziksel sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Buna bağlı olarak da beş ana başlıkta önleyici tedbirlerden müdahale tedbirlerinden düşünülüyor ve ortaya konuluyor. Buna bağlı olarak eğitim ve öğretim sürecinden bahsediliyor. Yani çocuklarımızın tam donanımlı olarak hayata hazırlamamız gerektiği ortak hedefimizse, sağlıklı bireyden bahsediyoruz en temel özellik de sosyal becerilerin yerine getirilmesi. Bu kazanımların hangi meslek alanına gidilirse gidilsin başta problem çözme, iletişim, zaman yönetimi, eleştirisel düşünme ve takım çalışması gibi bu becerilere her bireyin sahip olması gerekir. Hatırlayacağınız üzere 6 Şubat bütün Türk dünyasının çok büyük acısı oldu ve bu acıyı hale yaşıyoruz. Ülkemizde de çok büyük kayıplarımız oldu. Bu acı her zaman içimizde. Peki, biz depremi daha sonra ne kadar konuştuk? Psikoloji olarak buna ne kadar olduk? Başta okullarımızdan halk nezdinde ve buna bağlı bu travmayı yaşama sonucunda almış olduğumuz tedbirler nelerdir? Bu konuda bir gündem yapma adına bu konuşmayı hazırladım. Aynı zamanda sadece doğal afetler ve depremler diye yorumlamamak gerekir. Günümüzde hepimizin bildiği üzere okullarda özellikle mobing gibi aşılması çok zor bazı tutum davranışlar vardır. Yani mobing yaşayan bir çocuğun yaşadığı tramvayla birlikte çocuğun kendini daha iyi ifade etmek adına fiziksel bir güç uygulamaya kadar bir gizli bir psikolojik bir sıkıntı yaşıyor. Bu uzmanlar tarafından da ortaya konuluyor işte bizim burada bir bütün olarak eğitim bilimcileri, psikologlar, sosyal hizmetleri ve sosyologların birlikte çalışacağı bu kurumsal yapı içerisinde günün sonunda bu tür travmaların aşılmasında çok çok önemlidir. Özellikle nüfus hareketi olan ülkelerde psikoloji ve bu meslek alanının tanımı ve kurumsal olarak halkın bu hizmeti daha çok erişebilir olması çok önem veriliyor. Bunun için bu yasanın ivedilikle gündeme gelmesi hususunda ben sadece bu konuda öncü olmak istedim. Yine Dünya Sağlık Örgütünün üzerinde durduğu, bireyin akıl sağlığının korunması, toplumsal akıl sağlığının ve sosyoekonomik gelişimin korunmasında da temeldir diye üzerinde duruluyor. Yani iktisadi ve siyasi gelişmelerden sonra özellikle pandemiyle birlikte ki New Word dediğimiz yani yenidünya düzeninde sosyal ve ekonomik gelişmeler ve insanların daha çok bireysel yaşama yönelimi, teknolojinin daha çok kendi içimizde ve kendi özel ve sosyal alanımızda daha çok kullanılmasıyla birlikte, sosyal alanlarımızın da daraldığını düşündüğümüzde, ekonomik dengesizlikleri de düşündüğümüzde tüm ülkeler akıl sağlığı ve ruh sağlığına son derece önem vermektedir bunun altını çiziyor Dünya Sağlık Örgütü üçüncü başlık olarak da gerek bireye özgü genetik faktörler, gerekse çeşitli çevresel faktörler bile düşündüğümüzde travmatik olaylar sosyoekonomik faktörlerle birleştiğinde bu sebeplerin sonucu her birimiz yaşamımızın herhangi bir döneminde bu akıl ve ruh sağlığı sorununa sahip olabiliriz. Bu ve bu bastırılmış ve bu hizmetlerden kendinizin öz güveni gelişmiş bir şekilde ve iletişim ve sosyal becerilerimizin sahip değilseniz ve bu hizmetlere ulaşmazsanız yaş ilerledikçe bunu çok daha gizli, baskın tehlikelere neden olmaktadır ve yapılan araştırmalar özellikle ülkede kabul edilmeyecek cinayetlere kadar şiddetin arttığı birçok olayda bu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan da bakmak gerekir dördüncü başlığı, akıl sağlığı sorununa sahip kişiler de destek olarak yaşamlarından doyum alabilirler diyor ve günlük yaşamın işlevlerini sürdürebilirler. Çevrelerindeki sosyal kişiler ile sürekli ve sağlıklı ilişkiler sürdürülebilir ve psikolojik iyilik haline sahip olabilirler. Yani şudur aslında en önemli, sorunlarımızın farkına varırsak kalıcı çözüm bulabiliriz. Peki, biz sorunlarımızın farkına vardığımızda ruh sağlığımızla alakalı nasıl çözüm bulacağız? Bireysel çözümden ziyade bu yasayla birlikte kurumsal çözüm bulmak ve bir sistematik bu hizmete daha kolay erişebilirlilik adına bu yasanın öneminin altını çiziyorum ve beşinci başlık olarak, akıl sağlığı bozukluğuna sahip kişiler dünya genelinde burası çok ilginç akıl sağlığına yönelik destek ve tedavi kaynaklarına erişiminde güçlüler yaşamakta. İnsan hakları ihlallerine maruz kalmakta ve birçoğu toplum yaşamından dışlanmaktadırlar. Dolayısıyla bu başlıkları da ele aldığımızda çevresel ve sosyal faktörlerin değiştiği günümüz koşullarında ruh sağlığının bireyden topluma etkileme sürecini de düşündüğümüzde sanırım şu sözü söylemek de yerinde olacaktır. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum oluşturur. Dolayısıyla yirmi üç yıldır geçmeyen Türk Psikologlar Birliği yasasının bir an önce yasallaşması hedefiyle bu bağlamda bir yasa önerisi sunmak istiyorum Meclise muhalefet koltuklarına çok değerli arkadaşımız umarım bu konuyu da grubunuzda gündeme getirir, bu yasaya destek verirsiniz. Komitede de varsa eksiklerimiz bunu olgunlaştırıp hep birlikte hayata geçiririz ve burada ilginç bir veri daha koymak istiyorum en sık olarak neden olarak dünyada 10 hastalık arasında beşinci psikiyatrist hastalıkların oluşturmasının ruhsal hastalıklar olduğunu adeta halk sağlığı açısından öncelikli bir konuma gelmiştir. Yani ruh sağlığının da halk sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu da ifade edebiliriz. İlginç bir tespit ortaya koymak istiyorum bunun devamında Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasıdır ruh sağlığına önem vermeyen ülkelerde cinayetlerin de arttığı gözlemlenmektedir arkadaşlar. Bu ülkede en büyük sıkıntımız hep söylemişimdir istatistik ve veri analizlerinin güncel olmayışı, çok büyük eksikliğimizdir ve özellikle psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetleri alanında veri taramasının eksikliğini bu konuşmayı yaparken güncel verilerin olmayışından dolayı da ülkemizden örnek verememekten de üzüntüyle belirtmek isterim. Şimdi yasa sosyal hizmetler ve kurumsal hizmetler olarak bakalım ben buradan Sağlık Bakanımız Sayın Hakan doktor Hakan Dinçyürek’e çok teşekkür ederim. Geçen hafta yanılmıyorsam bir protokol imzalandı ve Barış Ruh Sinir Hastanesinde orada kurulca sevk edilenlerin Pembe Köşkte tedavi edilmesi son derece önemlidir. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Benim en çok üzerinde durduğum önleyici ve müdahale edici tedbirler. Şimdi hepimiz yükseköğrenim Adasından bahsediyoruz. Bir eğitim bilimci olarak hep şunu söylüyorum ve üzerinde duruyorum dünyada meslek alanlarının değiştiğini, tanımlama hatta öğretmenlik meslek alanının da tanımlaması, polis meslek alanının da tanımlanması hatta ve hatta bu ülkede en çok revaç gören alanların da tartışıldığı günümüzden geçerken sadece şunun üzerinde durayım ben. Halk sağlığı açısından değil, yükseköğrenim açısından baktığımızda yanlışım varsa düzeltebilirsiniz Ziya Bey üniversitelerin 10’unun yani yaklaşık yüzde 50’sinde psikoloji bölümü vardır.

ZİYA ÖZGÜRKLER (Yerinden) – Daha fazla.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Daha fazla evet, ben kötüsünü aldım ve bunu son dakika ekledim bu bilgiyi şu açıdan bu yüzde ellisinin de psikoloji bölümünün olması bu yasanın eksikliğinden dolayı işte dedik ya ruh sağlığı, halk sağlığının bir parçasıdır. Halk sağlığının gelişiminde ve müdahalelerde müdahale edememe yani ortak bir hareket edememe durumu getirmektedir. Bu yasa önerisiyle birlikte de bu alan çok önemlidir şunun altını da belirtmek isterim. Psikoloji ile rehberlik arasındaki farkı bilen bir kişi olarak bu farklılığı yasada ortaya koyarak, bu yasaya bakmamız gerekir bunun farkındayım ve son olarak ruh sağlığın tedavi edilmesinde farklı bilgi ve deneyime sahip olan, sosyal hizmet uzmanları da yadsınamaz. Bu anlamda çok öneme sahip olduklarını belirtmek isterim. Kurumsal ruh sağlığı hizmetlerine halkın erişebilirliğini kolaylaştırmak için Türk Psikologlar Birliği Yasasının önemi hakkında bugün Meclis gündemine getirmek istedim ve yasa önerisi sunacağımı belirtmek isterim ve özellikle son günlerde tam da bu noktada sosyal bir sorun haline dönüşen bu reçete krizi. Aslında şunu ifade edeyim sosyal sorunu çözerek yeni bir sosyal sorun yaratmayalım. Özellikle bu ülkede yaşanılan ve birbirimizin daha çok iç içe olduğu sağlık sektöründe çok önemli iki alan olan, iki meslek grubu olan doktor ve eczacılığın da bu tartışmalarda bir an önce çıkması ve bu sürecin de bundan sonra bir daha yaşanmamak adına bu sosyal sorunun top yekun çözümü anlamında bütün Meclis olarak hepimize çok büyük görev ve sorumluluk düşer diye düşünüyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, herkese saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Küçük. Sayın milletvekilleri; şimdi 7’inci Kısma Sorular Kısmına geçiyoruz. Bu bölümde önceki Birleşimlerde Kürsüden Sorulan Sözlü Sorular yer almaktadır ama maalesef bu sorulara uzun süredir cevap verilmemektedir. Ben yine de buradan hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın Bakan içeridedir en azından. Belki ifade edersiniz. Bugün bir milletvekilimiz de konuyla ilgili kısmi olarak bir konuşma yaptı yanılmıyorsam. Yani ciddi sıkıntıdır. Meclisin bu konularla ilgili bilgilendirilmemesi Sayın Oğuz. Şahsınızda bütün Bakanlar Kuruluna çağrımdır.

1’inci sırada Sayın Biray Hamzaoğulları’nın 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu bulunmaktadır. Uzun süre önce yapılmış bir soru önergesidir bu.

2’inci sırada yine Sayın Biray Hamzaoğulları’nın Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın Görevden Alınıp Alınmayacağına İlişkin Sözlü Sorusu bulunmaktadır ki bugün itibariyle hala daha bu sorunun cevabı verilmemiştir. Ben de bir Kadın Vekil olarak merak ettiğimi tekrardan ifade etmek isterim buradan.

3’üncü sırada Sayın Biray Hamzaoğulları’nın 1 Mart 2023 Tarihinden Bugüne İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarımıza Kayıt Yaptıran Öğrencilere İlişkin Sözlü Sorusu bulunmaktadır. Hala daha güncelliğini korumaktadır bu sorular uzun bir süredir bekliyor olmasına rağmen.

4’üncü sırada yine Sayın Biray Hamzaoğulları’nın Büyükkonuk Belediyesine İlişkin Sözlü Sorusu bulunmaktadır.

Sözlü Soruya Dönüştürülen Yazılı Sorular Kısmına geçiyorum. Burada Sayın Erkut Şahali’nin Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Sorusu bulunmaktadır. Bununla alakalı olarak herhangi bir cevap alınmamıştır.

Sayın Ürün Solyalı’nın Özel Jet İzni Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturamnın Akıbetine İlişkin Sorusu vardır. Buna cevap alınmamıştır.

Sayın Asım Akansoy’un 3’üncü sırada Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Sorusu bulunmaktaydı. Cevap alınmamıştır.

Yine Sayın Asım Akansoy’un Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Sorusu vardır. Buna da cevap alınmamıştı.

5’inci sırada Sayın Ürün Solyalı’nın 24 Ocak 2022’den Sonra Verilen Yurttaşlıklara İlişkin Sorusu vardı.

6’ncı sırada Sayın Sıla Usar İncirli’nin Tüm Belediyelerin Güncel Borçları ve Faiz Giderlerine İlişkin Sorusu vardır ve Sayın

Salahi Şahiner’in T&T Havalimanı İşletmeciliğine İlişkin Sorusu vardı.

Sayın Ali Pilli’nin Güzelyurt Bölgesinde Bulunan Vakıf Mallarına İlişkin Yazılı Sorusu vardı. Bilmiyorum kendisi aldı mı cevabını.

Sayın Ürün Solyalı’nın Büyükkonuk Belediyesine İlişkin Sorusu vardı ve

Sayın Jale Refik Rogers’ın, Gelir ve Vergi Dairesinin, 1 Ağustos 2022 Tarihinden Bugüne Kadar İşyerleri Nezdinde Yaptığı Vergi İncelemesi ve Denetimine İlişkin Sorusu vardı. Bu sorular 2022 Ocak Ayından sonra vekillerimiz tarafından verilen ve hiçbir suretle cevaplanmayan ve birçoğu da hala daha bugün güncelliğini koruyan sorulardır. Cevaplarıyla ilgili hassasiyetinizi rica ederim.

Kürsüden Sorulacak Sözlü Sorular Bölümünde herhangi bir talep gelmemiştir.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Yaptırımı yok mu Sayın Başkan bu işlerin? Yani Hükümet isterse cevap verir?

BAŞKAN – Yani demokratik bir toplumda Cumhuriyet Meclisinde yani Meclisteki Milletvekillerinin Sayın Özuslu, parlamenterlerin beklentisi elbette ki halkı ilgilendiren bu konularda sorulan sorulara iktidarda kim olursa olsun cevabın verilmesidir. Çünkü vekiller kendi şahısları için değil elbette ki toplumun bilgilendirilmesi için sorarlar. Bir yaptırımı yoktur. Demokraside, Parlamentoda yaptırım her zaman halktadır.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden)(Devamla) – Yüce Meclisimiz koysun yaptırım da Dursun Bey orada güleceğine bize cevap versin.

BAŞKAN – Ben söylüyorum kendilerine. Sayın Dursun Beyin de bu konularda hassas bir Bakan olduğunu biliyorum. Umarım ilgilenecektir. Geçen hafta da söz vermişti bize ama henüz cevap almadık.

Sözlü Sorusu sormak isteyen vekil yoktur. Anlamsız hale geliyor çünkü aksi takdirde sorular maalesef ve ciddiyetini yitiriyor Meclis Genel Kurulu bu anlamda yani Sorular anlamında.

Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 23 Ekim 2023, Pazartesi Günü Saat:10.00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yolu ile e-maillerinize gönderilecek. Ayrıca Meclis Web Sayfamızda da yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum.

Teşekkür ederim.

(Kapanış Saati:18.44)

DÖNEM:X YIL : 3

CUMHURİYET MECLİSİ

GÜNDEMİ

5’inci Birleşim

17 Ekim 2023, Salı

Saat: 10.00

GÜNDEM:

|  |
| --- |
|  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
| - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER: |
|  |
| (1) Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 42/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu. |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER: |
|  |
| (1) Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 118/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. |
|  |
| (2) Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No: 32/2/2023) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu. |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER: |
|  |
| (1) Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakande Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:97/2/2023) üçüncü görüşmesi. |
|  |
| (2) Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısının (Y.T.No: 105/2/2023) üçüncü görüşmesi. |
|  |
| (3) Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No: 42/2/2023) üçüncü görüşmesi. |
|  |
| 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. |

Kontol: A.G