|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2024/3 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



27’nci Birleşim

15 Ocak 2024, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 3 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
| A) | ONAYA SUNULANLAR |  |
|  |  | 1. | Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi | 5 |
| B) | GÜNCEL KONUŞMALAR |  |
|  |  | 1. | Bağımsız Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik” Konulu Güncel Konuşması. | 7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Alım Güçsüzlüğü” Konulu Güncel Konuşması. -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı | 9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “Son Siyasi Gelişmeler” Konulu Güncel Konuşması. -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı | 15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat’ın “Atanmış Üstel Hükümeti Gerçekleri ve 2024 2023’ten Daha İyi Olacak Masalları” Konulu Güncel Konuşması. | 21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Atama Hükümet ve Devlet” Konulu Güncel Konuşması. | 27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Asgari Ücret, Asgari Değil Ortalama Ücret Oldu” Konulu Güncel Konuşması. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun Yanıtı | 29 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK |
| YASA TASARI VE ÖNERİLERİ: |
| 1. | Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunmuş olduğu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi. (Y.Ö.No:59/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 11.1.2024) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Başbakanlığa) |
|  |  |
| DANIŞMA KURULU VE BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI: |
| 2. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesinin Temaslarda Bulunmak Üzere Ankara’ya Gidişine İlişkin Kararı. (B.D.K.No:153/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |
|  |  |
| 3. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Cumhuriyet Meclisi Kahve Ocağının Çalıştırılmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:154/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |
|  |  |
| 4. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’nin Ankara Ve Konya’ya Gidişine İlişkin Kararı. . (B.D.K.No:155/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |
|  |  |
| 5. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Strazburg’ta Yapılacak AKPA Toplantısına Katılıma İlişkin Kararı. (B.D.K.No:156/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |
|  |  |
| 6. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu İle Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk Grubunun Davetlisi Olarak Ülkemize Gelecek Olan Türkiye Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı Sayın Orhan Erdem Ve Beraberindeki Heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gerçekleştireceği Ziyarete İlişkin Kararı. (B.D.K.No:157/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |
|  |  |
| YAZILI SORULAR: |
| 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 28 Aralık 2023 Tarihinde Verilen “T” İzinlerine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:38/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) (Başbakanlığa) |
|  |  |
| 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Tabanca İzinlerine İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No: 39/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:11.1.2024) (Başbakanlığa) |
|  |  |
| TEZKERELER: |
| 9. | Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Y.T.No:156/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |
|  |  |
| 10. | Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Y.T.No:157/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:12.46)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Hasan KÜÇÜK

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 27’nci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip, yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP - Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri, şimdi gündem gereği görüşmelere geçeceğiz.

Görüşmelere geçmeden önce, Anavatanımız Türkiye’de terörle mücadelede 21 tane kahraman Türk ordusu şehit vermiştir. Şehitlerimize cenabı Allahtan rahmet diliyoruz. Ayrıca ölüm yıl dönümleri münasebetiyle kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, özgürlük liderimiz Doktor Fazıl Küçük’e de cenabı Allah’tan rahmet diliyoruz, onları şükranla anıyoruz.

Sayın milletvekilleri, bu kısımda onaya sunuş işlemleri bulunmaktadır. Birinci sırada, Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP -

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı : BBK.0.00-822/12-24/E.109 | 8 Ocak 2024 |
| Konu: Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik) |  |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

İlgi: 27 Kasım 2023 tarihli ve BBK.0.00-822/12-23/E.6139 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan ekonomik kriz ile üniversite temsilcilerinin acil önlem alınmasına yönelik talepleri de dikkate alınarak, yaşanan sorunların kısa zamanda çözülmesine olanak sağlamak ve emekli olan akademik personel nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, Emeklilik (Değişiklik) 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.

DT. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN - Söz isteyen var mı? Yok.

Sayın milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?...Etmeyenler?...Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; şimdi alınan karar uyarınca beşinci kısım güncel konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15 güncel konuşma istemi vardır. Birinci sırada, Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

15/1/2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 15 Ocak 2024 tarihli 27.Birleşiminde, “Yükseköğrenimde Sürdürülebilirlik” konulu güncel konuşma istemi yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Jale Refik ROGERS

Girne Bağımsız Milletvekili

BAŞKAN - Sayın Jale Refik, buyurun Kürsüye.

Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize. Süreniz 15 dakikadır.

JALE REFİK ROGERS (Girne) – Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan; evet yükseköğrenim…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) - Sayın Başkan, dinelemeyecek olanlar dışarıya çıksın…

BAŞKAN - Sayın Biray Hamzaoğulları, sen de sükûnet içinde olursan, sadece bugün değil her gün. Her gün için seni sükûnete davet ediyorum o zaman.

Buyurun hitap edin.

JALE REFİK ROGERS (Devamla) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri; yükseköğrenim ülkemizin en önemli alanlarından bir tanesi ve her geçen gün birçok alanda olduğu gibi bu alanda da çöküşe doğru gittiğimizi görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Milli Eğitim Bakanı, işte bir yandan deprem konusunda okulların inşaatıdır, bilmem nedir. Bunlarla ilgilendiğini görüyoruz ama yükseköğretime hele, tamamıyla kendi başına bırakılmış, üniversitelerin yönettiği, işte YÖDAK’ın bir tarafta kendi içinde parçalandığı böyle bir ortam içerisinde sürdürülebilir olmaktan her geçen gün çıktığını gözlemlemekteyiz. Ben bunun için bugün söz almak istedim. Sonuç olarak, bu ülkede bu Hükümetin de aslında baş aktörlerinin de içinde olduğu bir yükseköğrenim stratejik planı yapıldı, yayınlandı 2020’de. Resmi gazetede de yayınlandı bu. Ama bununla ilgili herhangi bir adım atılmadığını çok net olarak görmekteyiz. Birçok alanda olduğu gibi, yükseköğrenimle ilgili de çok çalıştaylar yapıldı, çok toplantılar yapıldı, çok raporlar yazıldı. Ne yapılması gerektiğini aslında biliyoruz. Amerika’yı da tekrardan keşfetmeye gerek yoktur. Ama bununla ilgili herhangi bir somut adım atılmadığını da her geçen gün görmekteyiz.

Birçok farklı konu var aslında, hepsi ama birbiriyle ilişkili. Öncelikle YÖDAK’tan başlamak istiyorum. YÖDAK’ın kendi içinde yaşadığı sıkıntılar var. Siyasileştirilmiş bir kurumdan bahsediyoruz zaten ama ben onun içeriğine girmeyeceğim ama YÖDAK’ın bir denetim yapması gereken bir kurum olarak, bu denetimi yapacak ne altyapıya ne de donanıma sahip olmadığını görüyoruz. Başka ülkelerde olduğu gibi, bizim denetimi yapmaktan sorumlu olan kurumumuzun da aslında kendi içerisinde komiteler kurarak bu denetimleri daha aktif bir şekilde yapacağı bir hale dönüştürülmesi gerekir. Ama şu anda sadece altı tane YÖDAK üyesiyle bunların yapılması yönünde bir ortam vardır ve bunun da doğru düzgün yapılamadığı çok net olarak ortadadır. Yapılan Kayıt Kabul Tüzüğü var. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Bu ülkeye gelen öğrencilerin devamlı suretle kendi eğitimle ilgili zorlandığı anda ya da farklı sebeplerden dolayı bir üniversiteden diğerine devamlı suretle aktarılabildiğini görüyoruz acenteler aracılığıyla. Bununla ilgili herhangi bir adım atılmış değildir. Yapılan çalışmalar da var ama bu tüzüğün güncellenmesiyle ilgili de herhangi bir şey yapılmış değildir. Genel olarak baktığımızda, bu ülkede özellikle çift vize uygulamasıyla birlikte yabancı öğrencilerin bu ülkeye gelmesinin de zorlaştığı bu dönem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının YÖDAK’la birlikte bütünlüklü bir şekilde bir planlama yapması, bu ülkeye nasıl öğrenci getireceğinin çalışmasını detaylı bir şekilde yapması gerekir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı tıpkı diğer Bakanlıklar gibi zaten, sadece günü geçirip nasıl, işte onun bunun iş takibini yapacağı dışında maalesef herhangi bir somut adım atmış değildir. Dörtlü Hükümet döneminde YÖKAS sistemi geçirildi. Çalışma izinleri gibi artık her gelen öğrencinin muhaceret izninin yapılması ve bu ülkede gerçek anlamda devamlılığı olan öğrencilerin vizelendirilerek kimin öğrenci olduğu kimin öğrenci olmadığının net olarak anlaşılacağı bir sistem kuruldu. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında kurulan bu sistem, aslında gerçek anlamda bu ülkede öğrenci olan kişilerin kayıt altına alınması açısından çok önemli bir adımdı. Ki yani, bir samimiyet testine ihtiyaç var gerçekten de Hükümette. Çünkü kendileri hatta o dönem o sistem kurulduğunda bunu zaten biz başlatmıştık demişlerdi ama kendi başlattıkları bu sistemi bile hiçbir şekilde gerçek anlamda uygulamaya koyma noktasında bir samimiyetleri olmadığını bir süredir takip ediyorum. YÖKAS sayfasında, elimdedir de. İşte belli bir aktif öğrenci sayısı, belli bir pasif öğrenci sayısı var. Doğruluğuyla ilgili tam olarak net bir şey bilmiyoruz ama muhaceret yapan bölümünde, aylardır düzenleme yapılıyor yazıyor. Yani gerçekten aslında yasal anlamda, bir zorunluluk olan muhaceret izinlerinin gerçekten yapılıp yapılmadığı bile, bu sayıların ne kadar doğru olup olmadığıyla ilgili ciddi anlamda soru işaretleri vardır. Ve bir yandan kaçakla mücadele noktasında ciddi adımlar attığını söyleyen ve bu konuda devamlı suretle reklam yapan Hükümetin, aslında gerçek anlamda bu ülkede kayıtlılığı arttırmak için herhangi bir adım atmadığının aslında somut bir resmidir, YÖKAS sisteminin doğru düzgün çalışıyor olmaması. Ki Dursun Oğuz da bunu zaten Kürsüden de Eğitim Bakanlığı Bütçesinde kendisi de itiraf etmişti. Gerçek anlamda bu ülkede kimdir öğrenci, kimdir çalışan, kimdir oturma izni olan? Hepsinin birbirine karıştığı bir dönem içerisindeyiz ve her geçen gün, işte medyadan tutuklanan, yakalanan kaçaklarla ilgili açıklamalar yapılıyor. Bir kişi, iki kişi yakalanıyor ama genel anlamda aslında sayıların çok çok daha büyük olduğunu net olarak biliyoruz. Hükümetin ise herhangi bir samimiyeti olmadığı, kaçakla mücadele kaçak yaşamla mücadele noktasında, bunu da net olarak görüyoruz ve bununla birlikte ülkemizde öğrencilerin ya da ülkeye öğrenci olarak gelenlerin sonra, işte uyuşturucuya adının karıştığı bir güvenlik tehdidi olabildiği, işte insan kaçakçılığıyla anıldığı bir sürece giriyoruz ve bütün bunlarla ilgili bu Hükümetin herhangi bir gailesi olmadığını görüyoruz. Pandemi döneminde, pandemi bahane edilerek YÖKAS sistemi doğru düzgün çalıştırılmadı. Hatta ondan sonra gene bir af çıkarılarak, işte bu süreçte yaşanan karışıklıkların önüne geçmek ve tekrardan kayıtlılığı arttırmak için yapıldığı söylendi ama gelin görün ki, yıl 2024 hala daha bu noktada herhangi bir doğru düzgün adım atılmadığını görüyoruz. Öğrencilerin ülkemize acenteler aracılığıyla getirildiğini biliyoruz ve bu noktada elbette işini düzgün yapanları tenzih ederek söylüyorum ama acentelerin de aslında bir akreditasyon sürecinden geçmesi gerekiyor, acentelerin de denetiminin yapılması gerekiyor ama acentelerle ilgili de Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir adım atmadığını çok net olarak biliyoruz. Bunun zaten herhangi bir yasal düzenlemesi de yok ama bununla ilgili herhangi bir gaile de yok. Hatta bununla birlikte Eğitim Bakanlığının üniversitelerden ayrı belli kurslar için izinler verdiğini biliyoruz ve işte 30 yaşında 40 yaşında insanların kurs adı altında ülkeye geldiğini ve gene işte, bir yandan onların da sayıları var ama orada da gene muhaceret yapan bölümünde düzenleme yapılıyor diyor. Kimin aktif kimin pasif olduğu belli değil ve bunu düzeltecek bir mekanizma kurmakla ilgili de herhangi bir gaile olmadığını görüyoruz. Birçok noktada sadece günü kurtarmakla uğraşan bir Hükümetle karşı karşıyayız ve gelecekte bir şeylerin nasıl sürdürülebilir olacağı, nasıl daha iyiye gidebileceğiyle ilgili herhangi bir adım yok. Hatta var olan, düzgün yapılan işlerin de her geçen gün aslında bozularak, sulandırılarak daha vasat hale getirerek bu ülkeyi çok daha rahat bir şekilde hukuksuzluğa, yasadışılığa iten bir ortamla karşı karşıyayız. Ve bunun özellikle bu dönemde işte DAÜ’de sıkıntılar olduğu, çatırdamalar olduğu, başka üniversitelerde çatırdamalar olduğu bu dönemde yükseköğrenimin gerçekten de bu ülkede turizm dışında, bu ülkedeki en önemli sektör olan yükseköğrenimi daha iyiye götürmek için ne yapılacağıyla ilgili ciddi adımlar atılması gerekmektedir.

Bir şeyi atlamadığımdan emin olmak isterim. Bununla ilgili gene, birçok verilen üniversite izinleri var. Bu üniversite izinleri artık Meclis aracılığıyla veriliyor ve uzun bir süredir de artık verilmiyor ama bugüne kadar izinlendirilmiş üniversitelerin de gerçekten bu ülkenin yasalarına uygun bir şekilde, her açılacak programda yeteri kadar öğretim görevlisine sahip olduğu bir noktaya çekilmesi gerekir. Bununla ilgili denetimlerle ilgili de geri kalındığı da açık olan şeylerden bir tanesidir. Kaliteyi arttırmak ancak ülkeye öğrenci çekmenin temel yoludur ve bununla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığına YÖDAK ile birlikte ciddi anlamda görev düşmektedir. Bunula birlikte YÖDAK’ın aslında isminin içinde hem planlama var, hem denetleme var, hem de kalite var ama izinleri verenle veya planlayanla denetleyenin aslında bir olmaması gerektiği, kaliteyle ilgili ayrı bir kurul kurulması gerektiği de bir gerçekliktir. Türkiye Cumhuriyeti bunu zaten yaptı, örnekleri var. İyi örneklerin bizde de örnek alınıp bu noktada, kendimizi geliştirmek için adım atılması gerekiyor. Dediğim gibi, hükümetten böyle bir şeyi çok da beklemiyoruz. Zaten herhangi bir samimiyetleri olmadığı bu konuda da birçok konuda olduğu gibi bir gerçekliktir ama her geçen gün aslında bu ülkedeki farklı alanlara, farklı sektörlere de yapılmayanlarla, yapmadıklarıyla ya da yanlış adımlarla daha çok zarar verilmektedir. O yüzden samimiyete davet etmek isterim ben hükümeti ve gerçek anlamda bu ülkede kayıt dışılığı önlemek istiyorsak, gerçek anlamda bu ülkede yükseköğrenimi bir sektör olarak sürdürmek istiyorsak, kaliteyi bir şekilde arttırmak istiyorsak bu noktada çalışmaya davet ederim.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Jale Hanım.

İkinci sırada Sayın Filiz Besim var ama içeride yok.

Üçüncü sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Alım Güçsüzlüğü” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Tarih:15.1.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 15 Ocak 2024 tarihli 27. Birleşiminde, “Alım Güçsüzlüğü” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Ürün SOLYALI

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) - Değerli Kıbrıs Türk Halkı; tabii başlık alım gücü olamıyor. Çünkü alım gücü noktasında herhangi bir gücü kalmadı vatandaşın. Özellikle şimdi birkaç noktaya değinip, neden alım gücü üzerinde herhangi bir paket açıklanmadı sorusuyla da tamamlamak isterim konuşmamı. Şimdi asgari ücret arttı. Yüzde 52 civarında bir artış. Geç de olsa, Aralık ayı içerisinde bunun olmasını önemsiyorduk, geç de olsa böyle bir artış oldu. Ancak Maliye Bakanının tabii her gün Bakan değişiminden kaynaklı acemiliklerinden mütevellit maalesef işte çok önceden Yüzde 48 gibi bir hayat pahalılığı beklentisi söylemi, piyasayı ister istemez kasıp kavurdu. Elbette hem üretici, çünkü girdi maliyetlerinin çokluğu, bir şekilde tüketiciye bu işin zam olarak yansımasını getirdi, bu tartışmasız bir gerçek olarak piyasaya yansıdı. Şimdi önemli buluyorum elbette, çeşitli seferlerde tartıştık asgari ücretin belirlenme usullerinin, sıklığının, hayata tutulabilecek rakamın onların, çalışanların eline geçmesinin çok önemli olduğu, bunun standartlarının gerçekten artık dişe dokunur şekilde daha uygun koşullarda belirlenmesi ve denetlenmesi, başka usullerin de getirilmesini hep tartıştık, konuştuk. Ancak asgari ücretlilerle sohbet ettiğimizde asgari ücretin arttığına sevinemeyen bir kesim olduğunu da bu insanların maalesef, bir gerçeklik olarak yaşamaya başladık. Geçen yıllarda da bunları konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o kadar yoğun, özellikle Maliye Bakanının acemiliğiyle ortaya attığı yüzdelik neticesinde zaten alacakları bu artışın eriyip gideceğini biliyorlardı. Ayrıca kontrolsüz, yani bir paket halinde yapılmayan, onları ve üreticiyi, küçük, orta işletmeleri bir paket halinde korumaya da alabilecek bir yapıyla açıklanmayan her artışın maalesef işte yine alım güçsüzlüğünü bir şekilde artırdığını görebiliyoruz. Çünkü enflasyonunun bu kadar acımasız olduğu bir alanda bu kısır döngü herkesi içine sarıyor, bu alım gücünü hiçbir şekilde artırmıyor. Dolayısıyla maaş artışı ya da hayat pahalının yansıması evet önemli ama alım gücünde bir değişim yaptı mı yapmadı mı ya da ne kadar süre yapacak? Bu başka bir tartışma. Şu konuşuluyor sokakta, yani ben sokağın sesini en azından birazcık yansıtma derdindeyim. Bu iş bir ay sürecek diyor bu artışı alanlar da, ister kamu çalışanı olsun, ister asgari ücretli olsun. Bu heyecan en fazla bir ay sürecek. Çünkü bu iş halihazırda bugün haberlerde sabahleyin ilk müjdeyi gördük, et fiyatlarına 150 Lira gibi bir artış öngörüldü. Dolayısıyla Yüzde 38 bir artış oradan geldi, biraz sonra söyleyeceğim yıllık bazda nasıl artışların olduğunu ve yapılan bu aslında maaşlara yansıtılan artışların çoktan eriyip bittiğini, aslında bunun yaşandığını göreceğiz. Dolayısıyla ben bir paket beklerdim. Bu pakette evet asgari ücretliye artışı, evet kamu çalışanına artışı ama bunun yanında KOBİ’lere özellikle prim desteğinin yüzdesinin artmasını veyahut ödenmeye başlamasını beklerdim, aynı anda aynı kararla bunun açıklanmasını. Hatta belirli süre belki de hibe destekleriyle bu insanların, çünkü matematik yapıyor tabii küçük ve orta işletmeler de. Bu artışın nasıl fiyatlara yansıtılıp, nasıl ondan sonra ücretlerin ödeneceği konusunda bir heyecan yaratıyor, bu doğrudur yanlıştır başka ama gerçekliği piyasanın budur ve başka bu ayın sonunda, çok farklı rakamlarla karşılaşacak tüketici. Özellikle dar gelirli yine alım gücünün yerle bir olduğunu çok ağır yaşayacak ve beklerdim yine dediğim gibi prim desteğiyle yani bu maaş artışları, asgari ücrete olan artış, artı KOBİ’lere prim desteği, hatta hibe desteklerinin verilmesi ve aynı zamanda da hep ısrarla altını çizdiğimiz, özellikle temel tüketimde yine bize anlatamayacaksınız ama yine sorayım, neden Mal ve Hizmetler Yasasındaki yetkileri kullanıp kar marjlarını sınırlandıran bir kararı usulüne uygun şekilde hep tartışıyoruz yaş meyve sebzedeki usulü, usulüne uygun şekilde gündeme getirmeyi ve piyasayı alım gücünü birazcık rahatlatmayı neden gündeme almıyorsunuzu hala anlamış değiliz. Dolayısıyla bir paket halinde açıklanmayan herhangi bir artış ancak bir aylık süre için insanları rahatlatabilir ama o bile olmadı. Çünkü zamlar peşi sıra gelmeye başladı, bununla alakalı denetiminiz zaten sıfır. Çünkü dediğimiz gibi, özellikle temel tüketimde Mal ve Hizmetler Yasasının kar marjını sınırlayan, sınırlandırabilen belli bir süre sınırlandırabilen maddesini kullanmayı reddediyorsunuz. Çünkü tüccardan mı korkuyorsunuz, sermayeden mi korkuyorsunuz? Bunu bize anlatmış değilsiniz ama tüketicinin dar gelirlinin karşısında olduğunuzu siyaseten çok somut olarak ortaya koyuyorsunuz.

Şimdi bu ülkede söyledim söylemeye de devam edeceğim, çünkü cevap gelmiyor. Yani ekonomiden sorumsuz Bakandan bunları almayı hep denedik, hiçbir şekilde bu konulara değinmek gibi bir derdi olmadı, bu anlamda da sormaya devam edeceğiz. Çünkü halkın gündemi gerçekten bir şekilde markete girebilmek, çocuğuna bir şeyler alabilmek, evini döndürebilmek.

Şimdi bu ülkedeki gelir adaletsizliği, devletin sağladığı imkanlar konusunda da çok büyük bir makas içerisinde. Yani devlet bütçesinden çıkan, örneğin Yüzde 41.3 devlet ödemesi rakamlarının en zengin Yüzde 20’ye gittiğini devletin kurumları tespit ediyor ve en fakir Yüzde 20’nin devletten aldığı sosyal yardımdır, diğer cemile yardımlarıdır, şudur budur Yüzde 3.8’de kalabiliyor. Bu dengenin tam tersine dönmesiyle alakalı çalışmaların çoktan başlatılmış olması, sosyal devlet denen unsurun bu konuda dar gelirliye, devlete ihtiyacı olana sahip çıkması gerektiği tartışmasız bir gerçek olarak devletin ortaya koyduğu rakamlarla gündeme geldi. Hep söyledik barınmaya, enerjiye, gıdaya, ulaşıma ve sağlığa hane halkının harcadığı bütçe yüzdesi Yüzde 72 idi, idi. Şimdi 1 Milyar Lira Elektrik Kurumuna borçlandırdınız Yüzde 45’in üzerinde bir faizle, onun geleceği çok net. Çünkü Yüzde 30-35 zammı ilk açıkladınız ondan sonra geri aldınız, bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Temel gıda maddelerinin artışı kontrolsüz bir şekilde, denetimsiz bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda da mümkün değildir insanların artışla bile elde ettiği rakamların Yüzde 100’ünü sadece barınmaya, enerjiye, gıdaya, ulaşıma ve eğitime harcamaması. Bunun dışında da çok büyük başka tabii gelirler, giderler gündeme gelecek.

Şimdi, örneğin son bir yılda sağlık, bu sizin kurumlarınızın İstatistik Kurumu'nun ortaya koyduğu verileridir tekrarlamak isterim sadece, ki böyle havalı gezmeyesiniz. Ona bilmem ne kadar artış, buna bilmem ne kadar artış yaptık! Yaptığınız artış, yapıldığı günün öncesinde zaten tüketilmeye başladı. Sağlık Yüzde 96 artmış. Bakın, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtları kullanma Yüzde 89.5, ulaştırma Yüzde 84, giyim ayakkabı Yüzde 70, temel gıda Yüzde 65, alkollü içecekler ve tütün Yüzde 70. Şimdi yaptığınız artışlarla bu temel tüketim maddelerine ulaşma ya da hayatta kalmakla alakalı meselelerin bir yılda artışı zaten birbirini çoktan götürmüş bir durumdadır. O anlamda da sadece artışa değil, alım gücünü bir şekilde koruyacak ve artıracak işlemlerin yapılmak zorunda olduğu bir dönemden çoktan geçtik. Çünkü bir yılı aşkın bir süredir size çeşitli sorular sormaya devam ediyoruz ve çok kısa vadede daha büyük sorunlarımız çıkacak. Yani dövize gözünüzü kapadınız. Anlıyorum. Bununla alakalı sorumsuz olduğunuz konusunda da bir iddianız var ama uluslararası kurumlar, kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyetinin orta vadeli planında ortaya koyduğu bütün öngörüler, bütün şeyleri sayabilirim size. Yani Amerika’dan, Almanya’ya bütün o finans değerlendirme kuruluşlarının örneğin, Dolarla alakalı yıl sonu tahminleri 40’tır, 40. Şimdi bizim ülkemizde bu enflasyonu engelleyebilecek bir mekanizmanız olmadığını söylüyorsunuz ama size alım gücünü bir şekilde koruyacak, tüketicinin markete girmesini sağlayacak, aldığı artışın derhal erimemesini getirecek bir formülü neden üretmediğinizi bize açıklayamıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi, et fiyatı sabahtan 150 TL zamlandığı haberi var, Yüzde 38. Bir yılda Yüzde 120 olduğunu okudum. Dolayısıyla 750 TL kilosu eti kim nasıl yeycek? Bunu da lütfen buralardan açıklayın.

Özel okulların çünkü özel okulların artık rakamları artıyor. Burada tartıştık çok detaylı tartıştık hem de. Öğrenci sayıları çeşitli sebeplerden dolayı artıyor. Özel okulların Yüzde 100’ün üzerinde yine bir artış yapacağı konuşulmaya başlandı. Hükümet olarak defalarca söyledik. Özel okul sahiplerini en azından bu sıkışık dönemde, Mart ayı geliyor. Mart ayının dövizle alakalı olan sınavı, yani başarıyla geçirebileceğimizi düşünen varsa, lütfen onun gerekçelerini de açıklasın. Mart ayı geliyor ve bu açıklanacak olan özel okul fiyatlarına müdahale edebilecek mekanizmayı, ya da yasal kurgu yapmaktan imtina ediyorsunuz ama en azından diyalog kurmakla alakalı özel okul sahipleriyle bir girişiminiz varsa, lütfen bunu da paylaşın. En azından elbette batmaları değil bizim isteğimiz ama yüzme noktasında, hem oraya çocuğunu gönderenlerin, hem de okulların bir denge içerisinde olması gerektiğini söylemem gerekiyor. Bu anlamda, 2024 yılı daha güzel olacak diye bir laf söyledi Başbakan, hangi gerekçelerle, hangi güzellikleri öngörür, lütfen bunu da bize söylesin. Çünkü bizim baktığımız yerden, sizin bu kadar umursuzluğunuzla hiçbir şekilde 2024 yılının daha güzel geçeceği anlamını çıkaramıyoruz.

Şimdi, birkaç nokta daha var söylemek istediğim. Yine bir Evim Projesi açıkladınız, ikinci paket. Birinciden kaç kişi yararlanmış? Birinciden 260 kişi yararlanmış diye de bir müjde veriyor Başbakan. 260 kişiye kredi sağlayarak bir ev almasını. Hangi ev? Stüdyo daire. Stüdyo bir daire almasını sağlayacak bir müjde verdiniz ve ikincisini açıkladınız. İnsanlar on binlerce TL masraf yapıyor, sıraya giriyor. Ama şartlar; borcu olmayacak, geliri işte geçen seferki için 80 Bine dayanması lazım. Ayda 18-20 Bin Lirayı ödeyebilmesi lazımdı geçen sefer. Şimdi işler daha da tabii büyük rakamlara geldi, çünkü döviz tabii artıyor. Altı ay önceki Dolar rakamı 22’ydi, şimdi 30’a dayandı. Şimdi burada da diyorsunuz ki, yine borcu olmayacak, hane halkı geliri 155 Bin olacak, onu geçmeyecek ya da. Şimdi, ayda 30’la 40 bin arası tam hesaplamadım ama hesaplayanların söylediği, 30’la 40 Bin arasında da bir aylık krediyi ödeyebilecek. Şimdi varsa böyle bir ekonomik güce sahip dar gelirli da ona bir stüdyo daire imkanı sunacaksınız, lütfen görün sayısını bize söyleyin. Daha da ileri gidiyor mesela açıklamasında başbakan ve geçen defa buradan sorguladık. Bunu öğrenmek isterim. Diyor ki, bu krediler için bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve masraf alınmayacak, bu kredi ve satın alınan konutlar için alıcı satış ve ipotek işlemleri için Tapuda ödemesi gereken vergi, resim, harçlardan muaf tutulacak. Hangi yasa temelinde? Bir yasa değişikliği mi var da haberimiz yok? Nasıl bundan muaf tutulacağını bir yasal zemine bağladınız? Bir Bakanlar Kurulu varsa da gözümüzden kaçtı, bunu da lütfen öğrenelim. En azından bize soranlara bunu yayalım. Ama elinizi geçen sefer de söyledim, tırnağınızı bile bu taşın altına koymadınız, yine Bankalar Birliği bu yükün kaldırılmasıyla ilgileniyor.

Şu soruyu sormak isterim. Şimdi sanayi arsaları diye bir müjde verdi Ekonomi Bakanı geçen günlerde. Umarım sizin bilginizdedir. Sanayi arsalarının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki şirketlere ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yatırım yapması için verilecek, bizim buradaki sanayi arsaları, anladığımız bu ve teşviklendirilecek de. Ve diyor ki, oradaki kurumsal yapılar, oradaki kurumsal büyük şirketler buralara sanayileşmeyle alakalı gelecek, bu da mavi vatan ekonomisi için bir hedef. Şimdi bunu birazcık kaşımamız gerektiğini düşünürüm. En azından bu bilginin detaylarını bizimle paylaşmanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada üretim bu kadar zorken, enerji maliyetleri, çalışan maliyetleri, ham maddenin yurt dışından sürekli gelişi, dövizin sürekli artışı bu kadar maliyetli ve buna rağmen burada üretici, küçük sanayi işletmeleri varken, bir de Türkiye'den büyük şirketlerin hiçbir engele takılmadan ve teşvik edilerek gelmesi neyi amaçlıyor? Bunu öğrenmek isterim. Buradaki üreticinin, çünkü kamunun elinde tuttuğu stratejik, kamunun sunmak zorunda olduğu kamusal alanları özel sermayeye verdiniz geçen yıl. Bunu gördük, tartıştık, peşinde olmaya da devam edeceyik. Ama küçük üretici, orta üretici bizde, Türkiye’yle yarışabilecek bir üretici olduğunu da öngörmüyorum. Bu alanda neyi hedeflersiniz? Bu alanda söyledikleriniz neye eş değerdir? Bunu merak içindeyiz. Çünkü Türkiye'den gelecek, teşvik sistemi uygulanacak ve herhangi bir engele takılmayacak diyor Ekonomi Bakanı. Bu bizim için önemli bir soru, bunu duymak istiyoruz.

Son olarak şunu da söyleyeyim, yani birçok konuya değinmeye çalıştım süre içinde ama… Bu ülkede biraz önce Jale Hanım söyledi ama tekrarlayayım. Bu ülkede büyük bir güvenlik sorunu vardır. Bu ülkedeki büyük güvenlik sorunu Kıbrıslı Türkleri ya da Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkesi tedirgin ediyor. Herkes evine güvenlik sistemleri kurma peşinde koşuyor. Yazılı sordum. Bu ülkede silahlanmayı bir şekilde teşvik ediyorsunuz. Bakanlar Kurulu Kararlarını yayınlamaksızın silahlandırmanın peşindesiniz. Kaç kişiye verdiniz son iki yıl içinde, üç yıl içinde? Bu çok önemli bir sorudur bizler için. Hangi güvenlik gerekçesiyle verdiğiniz de bizler için önemli bir sorudur. Bunu da öğrenmek isteriz. Yazılı verdim, belki yazılı cevap gelir. Ama bu ülkedeki güvenlik sorunu, suçun nitelikleri çok farklılaşıyor. Sizin denetimsiz bir yapı kurguladığınız için işte üniversitelerden, başka alanlara kadar denetim yapamadığınız, polisi güçlendiremediğiniz, ilgili teknolojik altyapıyı onlara bütçede dahi veremediğiniz için, bu işler gerçekten tedirgin eden bir boyut kazanmıştır. Çok kısa süre önce çok büyük meseleler yaşadık, cinayetler gördük. Kavgalar, kaçırılmalar artık günlük haberler haline geldi, gasplar günlük haberler haline geldi. Bunların elbette ekonominin daralmasıyla, makasın açılmasıyla, sosyal dengenin şaşmasıyla çok ilgisi var. O yüzden sadece birileri geliyor da suç işliyor değil. Almayı reddettiğiniz ekonomik tedbirler, yani dar gelirliye, fakire bir şekilde daha fazla imkan tanıyarak, alım güçlerini, hayat şartlarını artırma yönünde yapmadığınız her adım bize suç olarak da geri dönecek, bunun altını çizeyim.

Son konum şudur, Ünal Bey burada yok ama bu hafta yine bir Kıbrıslı Türk, Türkiye muhaceretinden geri gönderildi. Bu konuda biz, bir ay önceydi sanırım, bir ay önce bir komite kurulmasıyla ilgili ısrarlı, gerekçeli ve takipçisi olacağımız bir öneri sunduk. Bunu çoğunluk oyuyla reddettiniz ve şu sözü de verdiniz. Biz bunun gerekçelerini öğreneceğiz Hükümet olarak ve burada toplumla paylaşacağız. Bu tedirginliği, bu zora girişi Kıbrıslı Türklere yaşatmayacağız dediniz. Bakın kaçıncı oldu? Kaçıncı Kıbrıslı Türk’tür giremeyen? 13’üncü, 14’üncü? Dolayısıyla hala bir cümle açıklama bu Kürsüden yapılmadı, bunun sorumluluğu da boynumuzdadır. Kıbrıslı Türkleri birçok alanda tedirgin etmeye, birçok alanda yaşam şansı bırakmamaya devam ediyorsunuz. Ekonomide yok, demokraside yok, Türkiye’ye seyahatte yok. Birçok alanı daraltıyorsunuz Kıbrıslı Türkler için. Dolayısıyla bu noktada da açıklamanızı bugün istiyoruz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Erhan Arıklı, buyurun kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclise. Süreniz on dakikadır.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Jale Hanıma birkaç cümleyle cevap vermek durumundayım. Haklısınız herkes tedirgin. Ülkemizdeki bu kaçak iş gücü, öğrenci adı altında gelip de ülkede uzun süre kalan kişiler herkesi tedirgin etmektedir. Bu konuda birtakım düzenlemeler yapılıyor. Polise çok ciddi şekilde talimat verildi, yakalanıyor ve derhal yurt dışı ediliyor, sınır dışı ediliyor. Hatta Ercan Havaalanında devasa bir binayı bu iş için ben tahsis ettim, İçişleri Bakanlığına bugün yarın devredeceğiz. Vizesi dolan, çalışma izni olmayan, süresi dolan, kaçak durumdaki olan kişileri mahkemeye falan çıkarmaya gerek duymadan İçişleri Bakanının Başmuhaceret Yetkilisi olarak bunların derhal yurt dışı edilmesi için çalışmalar yapıldı. Sayın İçişleri Bakanı buraya geldiğinde 2023 yılında ve son dönemde kaç kişi yurt dışı edildi, bunun rakamlarını verebilir.

Ürün Vekilimin konuştuğu konulara birkaç cümleyle cevap vermek durumundayım. Asgari ücret gerçekten son yılların en iyi rakamına ulaştı. Hatta 2008 yılında CTP’nin olduğu dönemde asgari ücret, bugün bir bakıverdim, 815 Dolar’a denk geliyordu 2008’de. İyi bir rakamdı. Şu andaki rakam da ona yaklaşmış durumda. Fakat hep söylüyorum, ben Ekonomi Bakanıyken de söylerdim, asgari ücreti arttırmanızın bir anlamı yok. Şayet piyasayı denetleyemiyorsanız, piyasayı kontrol altına alamıyorsanız ve psikolojik olarak asgari ücrete zam yapıldı, öyleyse ben de raftaki fiyatları, elimdeki malzemenin fiyatını aynı oranda hatta daha fazla arttırayım düşüncesine sahip o kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yapamıyorsanız, asgari ücreti 800 değil Bin 800 Dolar dahi yapsanız bunun bir anlamı yok, bunun farkındayız.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Yapamıyorsanız mı, yapmıyorsanız mı?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Efendim?

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Yapamıyorsanız mı, yapmıyorsanız mı?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yapamıyorsanız. Biz bununla ilgili gerçekten 21/77… Müsaade edin. 21/77 Sayılı Yasa var. Piyasayı denetleme yetkisi Ekonomi Bakanlığına ait, Ticaret Dairesi ona ait ve orada birtakım düzenlemeler pekala yapılabiliyor. Benim Bakanlığım döneminde belediyelere bu yetkiyi verelim dedik. Çünkü o 21/77 Sayılı Yasada Bakanın kişileri teftiş, özellikle kamu görevlilerini teftiş etmekte görevlendirme yetkisi var. Ben de o dönemde Belediyeler Birliğini çağırdım ve dedim ki, size bu yetkiyi veriyoruz. Bununla ilgili düzenleme yapacağım. Fakat başaramadım, hükümetten ayrılma durumunda kalmıştım. Şimdi bizim de bu konuda yapmamız gereken şeyler var elbette, bunu Hükümetle konuşacağız. O 21/77 Sayılı Yasayı uygularsak piyasayı o zaman denetleriz. Özellikle temel gıda malzemelerinde, maddelerinde, gerekirse Narh Sistemine geçerek, denetimli mal kapsamına alarak piyasayı mutlaka denetlememiz gerekiyor. Bu konuda bu birkaç gün içerisinde hükümetle, hükümet içerisinde hükümet ortakları olarak acil bir tedbir almamız gerekiyor. Yoksa tekrar söylüyorum, 800 Dolar’la övünecek durumumuz yok. Raf fiyatlarının nasıl arttığını hepimiz gördük, görüyoruz.

Ürün Vekilim son, konuşmanızın son bölümünde sanayi arsalarıyla ilgili bir serzenişte bulundunuz. Onu zannediyorum Sanayi Bakanımız, daha doğrusu Ekonomi Bakanımız Sanayi Dairesiyle ilgili yetkili arkadaşımız daha rahat açıklar. Ama bir önceki dönemde ben Ekonomi Bakanıyken, orada benim yapmış olduğum bir düzenleme vardı. O da şuydu. 18 civarındaki sanayi bölgelerimiz, sanayi sitelerimiz maalesef kirli sanayi haline geldi ve amaca hizmet etmekten çok çok uzak. Sanayi bölgelerinin mutlaka zapturapt altına alınıp kontrol edilmesi ve kendi amacına hizmet eder hale gelmesi gerekiyordu. Bunun için Organize Sanayi Bölgeleri Yasası hazırlamıştım, bu dönemde de sizlerin de katkısıyla geçti. Orada özellikle Güvercinlik Bölgesindeki düşündüğümüz Büyük Organize Sanayi Bölgesi ki yaklaşık 120 civarında fabrikayı içerecek o. Orada bir yönetim kurmayı amaçlıyoruz o yasayla, bu bütün organize sanayi bölgelerini de kapsayacak şekilde. Orada şu anda başıboşluk var. Kontrol kimde bilinmiyor. Belediyede midir, Sanayi Bölgesinde midir, Sanayi Dairesinde midir tam bilinmiyor. Bu Yasayla buna bir düzenleme getirildi ve şimdi buna göre bir komite kurulacak. O komitenin içerisinde, sanayide çalışan insanların yetkilileri olacak, Sanayi Dairesinden olacak vesaire bu şekilde bir komite kuruluyor. O komite keyfi değil de ihtiyaca göre ve amaca göre o özellikle organize sanayi, Güvercinlik’teki organize sanayi bölgelerindeki arsalar dağıtılacak. Burada bir amacımız daha vardı Ürün Vekilim. Dışardan sermayeyi buraya getirmemiz lazım ama o sermayenin önünü kontrolsüz bir şekilde açma değil. Buradaki yerli sermayeyle konsorsiyum yapsınlar. O konsorsiyuma biz orada arazi verelim diye düşünmüştük. Şu anda da o kararlılığımız devam ediyor. Yani Türkiye’den gelen herhangi bir firma devasa ya da küçük ölçekli bir firma, ben Güvercinlik’te arsa istiyorum sanayi arsası ve şunu yapacağım. Marangozhane kuracağım, üretim yapacağım vesaire o hakkı yok. Mutlaka burada yerli bir firmayla konsorsiyum kurmak zorunda. Bu şekilde hem sermaye, hem de know-how işbirliğiyle güzel bir çalışma olacağını düşünüyoruz. İhracata yönelik bir organize sanayi bölgesi olacak Güvercinlik’teki ve tekrar söylüyorum. Korktuğunuz gibi ya da söylediğiniz gibi değil, tamamen kontrollü bir şekilde konsorsiyum şeklinde işletmelere yer verilecek. Şu ana kadar kontrolsüz bir şekilde önüne gelene ve partizanca verildiğini hepimiz biliyoruz. Orada bunu yapmamaya özen gösteriyoruz. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

15.01.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 15 Ocak 2024 tarihli 27’nci Birleşiminde, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Sami ÖZUSLU

 CTP Lefkoşa Milletvekili

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

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) – Değerli Milletvekilleri, Saygıdeğer Halkımız ve Meclisin cefakar vefakar çalışanları; öncelikle ben tabii 40 sene önce kaybettiğimiz Doktor Küçük’ü anarken, tam 40 yıl önce kaybettiğimiz Doktor Küçük’ün anma töreniyle Meclisin toplantısını organize edemeyerek, bugün saat 10.00’da teorik olarak toplanması gereken Meclisin 1.00’den sonra toplanmasını kamuoyunun takdirine bırakırım ve bu kadar basit bir organizasyonu bile yapamamanın sıkıntısını, umarım ki Meclis Başkanı değerlendirir. Ve bomboş koltuklar, ne grup başkanları var, ne hükümetten Erhan Arıklı dışında biri var, o da belli ki nöbetçi bırakıldı buraya. Yani Meclisin kamuoyu yoklamalarında ve siyasetin kamuoyu yoklamalarında halk nezdinde itibar kaybetmesini gelin siz bu şekilde bomboş koltuklar, sürekli geciken toplantılar, açılamayan toplantılar. Gelin ve kamuoyuna deyin ki, biz bu Meclisi doğru düzgün çalıştırırız ve bekleyin ki itibar kazanalım. Bu son derece ciddi bir konudur. Bütün herkesin de sorumluluğunu hissetmesi gereken bir konudur. Şimdi konu bu değildi ama gerçekten sabahın erken saatlerinden beri buraya gelip, Meclis ha açıldı ha açılacak diye bekleyen milletvekillerinden biri olarak ve kamuoyu adına ben bu Meclisin daha düzgün, daha verimli ve daha disiplinli çalışması, çalıştırılması gereğini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissettim. Başkana, Divana ve ilgililere ve elbette ki Meclisi yasama ve denetim bakımından çalıştırmakla görevli olan hükümete de hem yasa getiremiyorsunuz, hem denetimden kaçmak için ortalıktan kayboluyorsunuz. Bir nöbetçi Bakan bırakıyorsunuz, genelde bu böyle oluyor ve bu hiç de kabul edilebilir bir şey değil. Tabii madem Erhan Bey burada nöbetçi kaldı, ben de kendisine buradan soracağım. Günlerdir gazetelerde manşetlerdesiniz. Malvarlığınız ve malvarlığınızı Meclise zorunlu olduğunuz dönemde bildirmemeniz konularında eleştiriliyorsunuz. Ben beklerdim ki, Kürsüye çıkmışken bu konuda belki, her ne kadar burada ifade edilmese de, hem nereden buldun, hem neden geciktim sorularına yanıt veresiniz idi. Sormuş olayım, isterseniz yanıt verirsiniz, istemezseniz kamu vicdanı zaten oradadır.

Şimdi ben bugün ana gündem maddesi olarak, bu memleketteki gençlerin özellikle de erkeklerin bu ülkede neler yaşadığını ve bu konuda Meclisin gündeminde olmasına rağmen bir türlü hükümet kanadının adım atmama ısrarı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ifade etmek isterim. Konu askerlik meselesidir. Askerlikle ilgili çeşitli defalarda bu Meclisin gündemine yasa önerileri geldi. Bunlardan birini Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bağımsız milletvekilleri birlikte sunmuştuk. Biri de UBP Milletvekili Resmiye Hanımın imzasını taşıyor, her ikisi de öneri olarak komitelerin gündeminde vardır ve fakat bunlar bir türlü görüşülmüyor, konuşulmuyor ve ileriye götürülmüyor. Şimdi geçen hafta sunduğumuz ve hükümetin oylarıyla reddedilen vicdani ret meselesiyle ilgili yasa değişiklik önerisini, geçen hafta Erkut arkadaşım buradan anlattı, yerinden Doğuş arkadaşım da anlattı. Ben tane tane herkesin anlayabileceği şekilde, Erhan Beyin de anlayabileceği şekilde hatırlatmak isterim. Yani bu sanki yeni bir konuymuş gibi, sanki böyle biz Amerika’yı yeniden keşfedermiş gibi bir mevzu. Halbuki bakın, 1916 yılında İngiltere, 1920 yılında Danimarka, 1920 yılında yine İsveç, 22’de Hollanda, 22’de yine Norveç, sonra Finlandiya, Almanya ikinci dünya savaşından hemen sonra 49’da Almanya, 63’te Lüksemburg, 63’te Fransa, 64’te Belçika, 72’de İtalya, 74’te Avusturya, 76’da Portekiz, 78’de İspanya, 88’de Polonya, 89’da Çekya, o dönemki adı ile Çekoslovakya, Macaristan yine 89’da, 90’da Hırvatistan, sonra Letonya, Moldova, Slovenya, Slovakya, Estonya, Ukrayna, 92’de Kıbrıs Cumhuriyeti, sonra Letonya, Slovakya, İsviçre, Litvanya, Bosna Hersek diye gider, Rusya’ya kadar gider. Viccdani ret hakkını 100 küsur sene evvel tartışmışlar ve birçok ülke bunu kabul etmiş ve bu vicdani ret meselesi aslında bir, herhangi bir şekilde bir lütuf da değil, bir insan hakkı olarak sayılıyor. Ve insan hakkı olarak sayan kurumlar arasında İnsan Hakları Mahkemesi kararları var ve aynı zamanda bizim de KKTC’nin Anayasa kadar güçlü saydığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından da yani, hukukumuzun, içtihadımızın bir parçası haline getirdiğimiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin de bir maddesinde sayılıyor. Dolayısıyla bu bir insan hakkıdır. Vicdani retle ilgili en fazla, geçen hafta Ulusal Birlik Partisi grubu adına konuşan ve reddedeceklerini ifade eden Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un konuşmasını aldım bir daha bakayım, o gün dinlediklerimizin dışında bir şey kaçırdık mı diye. Sunat Bey dedi ki, ama olmaz biz bunu kabul edelim. Niçin? E, diyor Kıbrıs’ta ateşkes var. E, günaydın! Biziz ki, ateşkes koşullarının bu memlekette gerçek barış anlamına gelmeyeceğini söylüyoruz. O yüzden biz federal çözümün, neden federal çözüm? Çünkü dünyanın kabul ettiği, BM Güvenlik Konseyinin defalarca karar aldığı ve her iki toplumun da orta noktada buluşabileceği yegane çözüm modeli olduğu için biz bunu savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Ha, ateşkes koşullarının varlığı mademki bu vesileyle aklınıza geldi, Ulusal Birlik Partisi ya da Hükümet olarak. Gelin bu ateşkes koşulları nasıl ortadan kalkar, onu bulalım, o yolu tespit edelim ve o yolda yürüyelim. Başka ne diyor gerekçe olarak bunu reddederken UBP Grubu, Rumlar silahlanıyor. Yok, Türk Ordusunun Kuzey Kıbrıs’ta hiçbir hareketi yoktur, silahlanması yoktur, hiç yeni üst açma girişimi yoktur. Mış gibi yaparsanız, elbette ki Rum silahlanmasından yola çıkıp Amerika’nın silah ambargosunu kaldırmasına kadar varırsınız. Küçük Devletik dedi sonra Sunat Bey. Sanki demin saydıklarımın içinde hepsi büyük ülkelerdir. Yani bunlar aslında, oynamaya niyeti olmayan gelin var ya, önce yerim dar der. Sonra derler gene aha açtık sana istediğin kadar yer ama yerim dar sonra oynayamayacağım ayaklarım ellerim kollarım hareket etmeyecekler.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) - Sami Bey bir de şeyi merak ediyorum. Bugüne kadar kaç kişi bedelli askerlik hakkından yararlandı ve bunun ateşkes olan bu ülkede, mademki ateşkes var. Bir sakıncası yok muydu da sadece bu konuyla ilgili, vicdani ret olayıyla ilgili gündeme geliyor. Bu da önemli bir konu bence.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) - Sevgili Ceyhun Abi...

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Tabii ki benim, şeye karşı olduğumu zannetmeyin, bedeli askerlik de olacak ama bu konuda da yanlış yapıldığı konusunda hemfikirim sizinle.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet, oraya da geleceğim zaten, bedelli askerliğe de geleceğim. Çünkü zaten bırakın bizim sunduğumuz Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisini. Aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili Sevgili Resmiye Canaltay’ın da bir Yasa (Değişiklik) Önerisi var ve o da bedelli askerliğin süresi, ödenecek ücret, geç kalanların yeniden başvuru hakkı elde etmesi, bedelli askerliğini Türkiye’de yapmış olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’a gelemeyen insanların, çünkü böyle de bir kesim var. Onların yaşadığı sıkıntıları gidermeye dönük bir yasa önerisi var ve fakat hükümet kanadı bunlarla ilgili de kılını kıpırdatmıyor. Tıpkı bizim işte Ali Kişmir’in yargılandığı ve başkalarının da sırf bir şey yazdı, bir şey söyledi diye yargılanabileceği Askeri Suçlar Yasasıyla ilgili (Değişiklik) önerimize, aslında burada ivedilik oyu verip ivediliğe onay verip komiteyi çalıştırmayan, yani bu konuda samimi davranmayan hükümetin gerçek yüzünü ben burada ortaya koymak isterim. Çünkü Resmiye Hanımın getirdiği yasa önerisinde de, değişiklik önerisinde de askerlikle ilgili, bedelli askerlikle ilgili yaşanan pratik sıkıntıların, yani bu ülkede bulunan veya yurt dışında kısılan ve bu ülkeye gelemeyen insanların sorunlarının aşılması öngörülüyordu. Bakın; çok sayıda genç erkek, KKTC yurttaşı sırf vicdani ret ve bedelli askerlikle ilgili uygulamaların yarattığı sıkıntılardan dolayı, ya bu ülkeden çıkamamaktadır, çıkış yasakları vardır, yani buraya hapsolmuşlardır veya bunu yaparken de bir şekilde bir üniversiteye kayıt yapıp bir sürü paralar ödemek durumundadırlar veya yurt dışına çıkıp dört sene gurbette herhangi bir ülkenin hizmetinde emeklerini vermek durumundadırlar. Biz bu insanların gailesini eğer çekmezsek, eğer bu memlekette kalan ya da yurt dışına göçmek durumunda olan gençlerimize biz Kuzey Kıbrıs’a dönün mesajı vermezsek, özür dilerim ama gençlerimizi nesil nesil kaybedeceğiz ve bu son derece ciddi bir husustur. Bakın; az önce Ceyhun Beyin sorduğu sorunun yanıtını ben bilmem, askeri makamlar veya hükümet bilirse bilirler mutlaka askeri makamlar. Hükümet bilirse bize buradan açıklasın. Kaç kişi bedelli askerlik hakkından yararlanabiliyor? Peki, bedelli askerlik hakkından yararlananlar orduda personel sayısı bakımından bir zafiyet yaratmıyor da sayıları bir kaçı geçmeyen vicdani retçilerin, ki onların da hiç birisi bugüne kadar çok eskiden bir tane bir arkadaşımız vardı o da kaçtı zaten ve bir daha da bu memlekete gelmedi işte bu zihniyet sayesinde ve dahaları da kaçacak ama şu anda gerek yargılanıp hapis yatan, gerekse şu anda bu haftanın Perşembe günü, yani 18 Ocak'ta yargılanacak olan Mustafa Hürmen arkadaşımızın talepleri, biz askerlik yapmaylım değildir ya. Bu çocuklar askerlik yaptı. Hizmetini yaptı ama seferberlik hizmetine gitmeyi ve bu anlamda ister ideolojik, ister dini, ister politik olarak olabilir ve zaten böyle sayıyor insan hakkı olarak da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu. Ben orduya daha fazla hizmet etmek istemem diyor. Bırakın ki yani seferberlikte ne yapılır, ne edilir, seferberliklerin içeriğinde ne vardır, ne yoktur? Onu da konuşmamız gerekir yani, ne anlama gelir bu seferberlikler ve seferberliğe gitmeyince memleketin güvenliği sıkıntıya düşecek? İnanırsınız yani buna? O yüzden bazı ezberlerden kurtulun. Bazı doğru bildiklerinizin, doğru olmayabileceğini düşünün ve bu işi gelin komitelerde, bu Meclis onun için vardır. Madem bu öneriler sunuldu. İşte size söylüyorum, Resmiye Hanımın önerisini gelin değiştirelim, gelin geliştirelim ve sonra da Genel Kurulda burada hep birlikte tartışarak, bu komite aşamasından sonra geçirelim. Vicdani retle ilgili bizim sunduğumuz öneriyi de, bırakın komitede tartışılsın. 2019’da yapıldı bu tartışmalar zaten ama sonra kadük oldu seçimden dolayı. Şimdi neden tartışmayalım, neden ilgili kesimler gelip görüşlerini söylemesin? Asker de dahil ve tabloyu net olarak görelim. Burası seçilmiş yani, toplumun iradesinin yansıdığı yerse tabularınız mı var? O yüzden bu konularda Hükumet tarafının ve bu benim solumda ama siyaseten sağımda aslında oturan arkadaşların, bu konuya bakış açılarını behemehal gözden geçirmeleri gerekir. Çünkü gerçekten de biz öyle küçük Devletiz, ateşkes koşulları vardır, Rum silahlanır, Amerika da ambargoyu kaldırdı diye Sunat Beyin söylediği, söylerken aslında kendi de içinden gülerdi, ya ben inandırıcı değilim ama yani ne yapayım bunları söylememle, söylemekle görevlendirildim der gibi bir şeyi vardı yani bunu söylemedi. Kendi de burada yok, cevap hakkı da vardır, isterse gelsin versin ama yani inandırıcı olmadığını kendi de bilir. Siz de bilirsiniz elbette, siz de gençlerin yaşadığı sıkıntılardan haberdar olursunuz. Mutlaka vardır birileri ve işte 1992 yılında vicdani retti Güneyde kabul etti Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ne oldu? O günden bugüne kaç kişi yararlandı bilirsiniz? Bir parmağın, bir elin parmaklarını geçmez. Dört, beş kişi ama bu bir haksa ve bir kişi bile kullanacaksa kullanmak istiyorsa ve sen de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini, iç hukukunun bir parçası yaptıysan bunun gereğini yerine getirecen. Bir bir daha iki eder. Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde alınmış kararları var ama ilgili Yasada düzenleme yapılmayınca ne olur? Askeri Mahkemeye çağrılır bu arkadaşlar ve gereksiz bir toplumsal gerilim daha yaşanır. Tıpkı Ali Kişmir'e yaptıkları gibi, tıpkı Türkiye’ye sokulmayan insanlar konusunda, az önce Ürün de bahsetti. Yani bu konularda bizim sunulmuş önerilerimiz var. Ne oldu yani? Biz, biz sunduk diye illa, illa reddedeceksiniz, illa kabul etmeyeceksiniz, illa yok sayacaksınız? Yok. Aha gençler kaçar. Yapın bir kamuoyu yoklaması, ben size söyleyeyim. Davetiyesi geldi bugün. Daha önce bahsettiydim. Cuma akşamı mutlaka katılsın bütün milletvekilleri, Bakanlar da özellikle ve dinlesin bakalım gençlik federasyonuyla Kıbrıs Türk Gençlik Kongresinin, bu yıl yapılan Gençlik Kongresindeki raporu, o kongreden çıkan rapor ile ilgili geniş bilgi verecekleri bir lansman kokteyli var. Cuma akşamı saat on dokuzda Bedesten’de, ben gideceğim. Bildirdim de zaten. Çünkü gençlerimizin bu ülkeye tutunmak, bu ülkeye katkı sağlamak, emeğiyle bilgisiyle know-how’ıyla bu ülkeye gelecekte daha iyi koşullar yaratmak ve bu ülkeyi yaşanabilir bir toprak parçası haline getirmeye niyetli olan bu çocukların, bu gençlerin çabalarına gidip kulak vereceğim. Destek demiyorum. Desteğimiz zaten vardır ama kulak verelim ve bu Kongreden çıkan raporlar, birkaç ay önce buradan özetini sizlerle paylaşmıştım. Orada da ne deniyor bu konuda tekrar baktım ve gençler diyor ki, mecburi askerlik olmamalı. Askerlik mecburi olmamalı, yani böyle talepler de var. E şimdi gençler askerlik mecburi olmasın dedi diye, biz gençlere; yok gelmeyin bu memlekete kaçın mı diyeceğiz? Ya da bu memlekette mecburen gidin, X üniversitede mastır yapın. Sonra uzatın da uzatın ve akademisyen olmayacaksanız bile, ailenizin hali vakti yerinde mi, değil mi ona bakmaksızın okulu uzattıkça uzatın. Mastır yapın, başka bir bölüme girin, 32 yaşına kadar gidin bakayım mı deyceyik? E yazık, gerçekten yazık. Bu ülkenin gençlerini bu memlekette tutmak istersek biz gençlere kulak vermek durumundayız. Dolayısıyla bunları ben söylemek istedim. Ayrıca 18’inde Mustafa Hürben’in davası var ve bu çocuk hapse girerse sizin yüzünüzden girecek. Ben şimdiden söyleyeyim, sorumluluğu sizin omuzunuzda olacak. Çünkü vakti zamanında KKTC Meclisinde iç hukuk olarak kabul edilen sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, uygulamasını siz engelliyorsunuz bu yasal düzenlemeyi reddederek ve öteleyerek. Dolayısıyla sorumlusu sizsiniz. Ha bir diğer dava da Ali Kişmir'in davasıdır Erhan Bey. O da 24 Ocak'tadır. Bir türlü Başsavcılık, bu içeriğine bakıldığında o suçlamayla ilgili bir kapsamı olmadığı açık olan bu davayı çekmediği gibi, siz, bizim bu konuda getirdiğimiz Askeri Suçlar Değişiklik Yasa Önerisini de gündeme aldırtmadınız. Hukuk Komitesinde bu konuda, bundan sonra gelen bir sürü yasa görüşülürken bu Yasa bir türlü, Öneri gündeme alınmadı. Dolayısıyla bu tavırlarınızdan dolayı eğer, Ali da yarın öbür gün hapse girerse, bir gazeteci, bir sendikacı, bir yazar olarak bu da sizin omuzunuzdadır, sorumlusu sizsiniz. Ha Ürün bahsetti, en son Yusuf Alkım’ı Türkiye’ye girerken tutukladılar ve bir dava okudular. Ondan bir hafta önce Güran Tilki, bir spor yazarı arkadaşımızı tutukladılar. Sonra salıverdiler. Ondan evvel İSİAS davasını takip için oraya giden ve çocuğunu depremde kaybeden Enver Karakaya’yı Türkiye’ye girerken tutukladılar. Yani, Türkiye’ye de gelmeyin. Gelirseniz başınıza her türlü şey gelebilir, mesajı açık ve nettir. Hepsinin de sorumlusu sizsiniz Hükumet olarak UBP, DP, YDP ekibi olarak. Çünkü bu konuda biz madem siz korkarsınız, madem siz Türkiye’ye elçiye bile soramazsınız, bırakın bir komite kuralım da gidelim biz soralım. Siz çekilin aradan. Sadece buna onay verin dediydik, gene dinlemediniz. Çünkü işinize gelmedi belli ki. Çünkü bu toplumla ilgili gaileniz yoktur, gençlerle ilgili gaileniz yoktur, demokrasiyle ilgili, özgürlüklerle ilgili gaileniz yoktur. Eh gaileniz yoksa, gaileyi siz çekin çünkü bu toplum sizi ilk fırsatta tepecek. Teşekkürler.

BAŞKAN – Söz istiyorsan buyur Kürsüye Sayın Erhan Arıklı. Buyurun hitap edin yüce Meclise.

ERHAN ARIKLI – Sami Vekilim şimdi diyordur ki, ne güzel her sabah televizyondan bu durumları gayet güzel yorumluyordum. Beni dinleyen birçok kişi vardı. Şimdi burada, bu saatte beni kaç kişi dinler? Bunun herhalde acısını hissediyorsun içinde. Ben de her sabah seni zevkle dinliyordum Sami. Şimdi öncelikle birinci söylediğin konuya değineyim, malvarlığımla alakalı. Bununla ilgili yazılı açıklamamı yaptım mal beyanında bulundum. İlgili 25/2008 Sayılı Yasayı da inceledim. Orada doğrudur, onun 8’e (6)’ncı maddesi bir ay içerisinde önemli miktarda artış olursa, bunu bir ay içerisinde bildirmek gerekiyor ama önemli miktar nedir? O kişiden kişiye değişiyor. Benim gerçekten geçmişte, gerek benim gerekse ailemin çok ciddi ticari faaliyetleri oldu, olmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bir ev ya da bir ev satıp başka bir ev almak önemli bir artış mıdır değil midir? Bu tartışma kaldırır. Netice itibarıyla vermem gerekiyormuş. Çünkü önemli artış kişilere göre değişebilir. Bana göre önemli değil ama size göre önemlidir bir evin alınması, özür dilerim. Mal beyanında bulundum, herhangi bir sıkıntı yok. Gerekirse Savcılığın incelemesine de açıktır mal varlığım. Üzüntüm bu konunun speküle edilmesidir. Özellikle siyasi hayatını büyük ölçüde noktalamış olan bir kişinin, sürekli olarak bu konuyu, bu tip konuları gündeme getirip, insanların kafasına soru işaretleri yaymasıdır. Hatta hafta sonu işittiğim kadarıyla, teyidini almadım ama Güney Kıbrıs’taki bir yayın organına işte, Güneyde ve Kuzeyde mafya oluşturum mallarının el değişmesiyle ilgili bunu gerçekten söylemişse o kişi, çok teessüf ederim. Özellikle bir milletvekilimizin, bir yakınının başı sıkıntıdayken bunları, bu cümlelerin kullanılması bana göre gayriahlaki bir durumdur. Toplumda bazı kesimler ilintileyebilir hiç gereği olmayan bu tip açıklamaları böyle zamanlarda yapmak akla, vicdana ve ahlaka sığmaz diye düşünüyorum. Netice itibarıyla söylediğim gibi mal beyanımı hem kamuoyuna açıkladım hem de Meclise verdim. Orada benim bir eksikliğim varsa kamuoyundan özür dilerim. Gelelim üzerinde çok durduğun, geçen hafta da tartışılan vicdani ret meselesi. Şimdi Sami vekilim şunu anlarım; Cumhuriyetçi Türk Partisi hiçbir dönemde iktidara gelmemiş olsa ve bu konu ilkesel olarak CTP'nin temel hedeflerinden biri olsa vicdani ret meselesi. Derim ki, evet haklılar bunlar ideolojilerinin ya da dünya görüşlerinin gereği bu vicdani ret meselesini bu kadar önemsiyorlar ama 2004 yılından beri Cumhuriyetçi Türk Partisi, Hükümeti kuran parti olarak birkaç defa iktidara geldi. Keşke o dönemde bu konuda atılması gereken bir adım vardıysa, yapılabiliyordu ise CTP onu o dönemde gündemine alabilseydi. Alınamıyor çünkü hepimiz biliyoruz ki, Güvenlik Kuvvetlerimizin henüz daha bir barış anlaşmasının yapılmadığı, ateşkesin hüküm sürdüğü böyle bir dönemde ciddi şekilde kaynak sıkıntısı var. Yani alternatif olarak uzman, erbaş, mukaveleli er meselesini o dönemde gündeme getirildi ama o konuda da bugünkü Hükümet ve bundan önceki Hükümetler o mukaveleli er veya uzman dediğimiz kişilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yapmadığı için, yapamadığımız için o profesyonel askerliğe geçişte uzmanları, uzmanlığı cazip hale getiremedik. Getirebilseydik, yeterli kaynak oluşturabilseydik belki bugün vicdani ret meselesini daha rahat tartışabilirdik. Ben milletvekili olmadan da önce vicdani ret meselesini bir makalemde, yazdığım bir makalede, zannediyorum 2013-14 falandı. Bunu açıklamıştım, ben vicdani rete prensip olarak karşı değilim. Hele hele Yunanistan’daki gibi bir vicdani ret meselesinin ülkemizde bir anlaşma olduktan sonra veya profesyonel askerliğe geçip de güvenlik kuvvetlerinin asker ihtiyacını karşılayabilecek yeteneğe sahip olduktan sonra, Yunanistan’dakine benzer bir vicdani ret uygulamasının olmasından taraftarım. Yunanistan’da bakın oldukça güzel 19-45 yaşındaki kişiler mecburi askerlik yapabiliyorlar, mecburi askerlik yapmak durumundalar süre 12 aydır ama vicdani nedenlerle silahlı askerlik yapmak istemeyenler. Yani geri hizmette görev yapmak isteyenler 18 ay yapmak durumundalar. Ben asla askere gitmek istemiyorum diyenler de 23 ay kamu hizmetinde çalışmaktadırlar. Güney’de de buna benzer bir uygulama var çok haklısın…

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) - E bizim öneri de budur zaten.

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Ama tekrar söylüyorum, bunun şartlarını oluşturmamız gerekiyor. Bunun şartları da nedir? Profesyonel askerliğe geçmemiz lazım. Uzmanların özlük haklarını, Fikri vekilim, özlük haklarını iyileştirmemiz lazım. Uzmanlığı cazip hale getirmemiz gerekiyor ve ondan sonra güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu asker sayısına, kaynak sayısına yetiştiğimizde de bunları oturup çok rahat konuşabiliriz ama gerçekten şunu anlamanızı rica ediyorum, ki geçmişte siz de hükümet olduğunuz dönemde bunu anlamıştınız. Güney Kıbrıs’ta saldırgan bir tavır hala devam ediyor, yılda bir milyar dolara yakın silahlanmaya para ayırıyorlar. Yetmiyor birçok devletle savunma işbirliği anlaşmaları yapıyorlar. Kimi tehdit olarak görüyorlar, kime karşıdır bunlar? Mısır’a karşı mı, İsrail'e karşı mı, Libya’ya karşı mı? Bize karşı. İster istemez biz de gereken tedbirleri almak zorundayız,

Son olarak Ali Kişmir kardeşim…

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) - Bu konuda bir şey söyleyebilirim?

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Buyur.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) - Yani sanki bu vicdani ret hakkı sağlandığında, sanki kimse askere gitmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Bakın, vicdani ret başvurusu yapanların hiçbirisi askere değil seferberliğe katılma konusunda bunu kullanmak ister, ideolojik ve ahlaki veya politik nedenlerle veya dini nedenlerle. Yehova şahitleri de dahil bu ülkede farklı kesimler vardır. Dolayısıyla yani bu ülkenin asker açığı üstünden bu konuyu tartışamayız, artı biz de diyoruz ki, getirin komiteye gelsin asker da anlatsın, gelsin Yehova şahidi de, gelsin hukukçu da, gelsin vicdani retçi de konuşsun. Niçin bunun önünü açmıyorsunuz? Niçin hem bu yasayı, hem daha hiç anmadığınız Resmiye Hanımın getirdiği bedelli askerlikle ilgili yasayı neden görüştürmüyorsunuz? Neden bu konuda gençlerin ve kamuoyunun sesine kulak vermiyorsunuz? Soru budur. Yoksa Rum silahlandıydı, yani Sunat Bey de inanmadı söylediğine, sen de inanman zaten söylediğine ki bunlar gerekçedir. Bunlar bahanedir çünkü zaten askere gitmiyor bu insanlar. Ya kaçar ya da bu memlekette bekler bir şekilde günü gelsin da bedellisini yapsın, bir şekilde. O yüzden birbirimizi kandırmak yerine, rakamlarla, bilgilerle bu işi komitede görelim bakalım nedir? Olmazsa çıkıp ben derim ki olmazmış, ben diyeceğim yani ama görelim çalıştırın. Meclisi çalıştırmıyorsunuz sorun budur. Teşekkürler.

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Yani Resmiye Hanım’ın sunduğu önergeyi biz incelemedik, hükümet olarak incelemedik, en azından benim haberim yok. Oysa hükümet nizamatına uygun olarak en azından bu tip tekliflerde hükümet ortaklarının da görüşlerinin alınması veya onları da bilgilendirilmesi gerekirdi, benim hiç inanın hiçbir bilgim yok. Bana göre bu doğru bir yaklaşım değil. Konsensüse sunulmasında büyük fayda vardı, milletvekili olarak elbette önerge sunma en doğal hakkıdır ama bizim de hiç bilgimizin olmadığı bir önergeyi kabul etmeme özgürlüğümüz var. Son olarak, Ali Kişmir bana göre çok sevdiğim bir kalemdir. Maksadını aşan bir yazı yazmıştır ve bildiğim kadarıyla özür de dilemiştir. Bu konuda mahkeme zannediyorum bunları değerlendirecektir ve bizleri üzecek herhangi bir karar çıkmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) - Özür diledi derken, kimden özür diledi, benim böyle bir bilgim yoktur yalnız ha!

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Yani ben onun bu konuda bir özür dilediğini kendi bir yazısından öğrenmiştim. Özür dilemediyse de onun problemi ama ben özür dilediğini biliyorum. Teşekkür ederim.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) - Keşke özür yani siz de biraz önce özür dileniz da, keşke bu yasayı geçirelim diye bir irade ortaya koyaydınız. Çünkü halk bizden yasalara müdahale edelim ister, bizim görevimiz budur yasamada. Dolayısıyla bu konuda keşke bir şey söyleyeydiniz.

BAŞKAN – Evet sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat’ın “Atanmış Üstel Hükümeti Gerçekleri ve 2024 2023’ten Daha İyi Olacak Masalları” konulu güncel konuşma istemi var. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

 15.01.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 15.01.2024 tarihli 27.Birleşiminde,“Atanmış Üstel Hükümeti Gerçekleri ve 2024 2023’ten Daha İyi Olacak Masalları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Fide Kürşat

CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

FİDE KÜRŞAT (İskele) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz ki, Üstel Hükümeti 2022 Mayıs ayı doğumlu doğuştan pek de sağlıklı doğmamış bir hükümet yapısı. UBP merkezli bu uzatmalı hükümetin görüyoruz ki artık bastonları da kırıldı, yalpalıyor ve bir ayakları da çukurda belli ki. Anlayacağınız üzere DP ve YDP’yi kastediyorum bu bastonlarla. T izinleri meselesiyle geçtiğimiz haftalarda önemli tartışmalar yaşandı. Belli ki hükümet ortakları arasında orantısız bir üleştirme sorunu çıktı. Sayın Ataoğlu hükümetin sessiz ortağıyken, birdenbire sesini çıkardı. Hatta tırnaklarını çıkardı. Sayın Arıklı da size kalmadım blöfünü yaptı ki, hükümet kuruldu kurulalı, hatta uzun yıllardır diyebileceğimiz üç dört yıldır bu UBP'li, DP’li, YDP’li hükümetler silsilesiyle yönetiliyoruz ve Sayın Arıklı’nın bu blöfleri de sürekli gündeme geliyor. Tabii diğer taraftan mal varlığı konusu da az önce kendisi bu konuda bir açıklama yaptı. Mal varlığı konusuyla ilgili söylentiler devam ederken hükümetin diğer ortağı, diğer bastonunun rüşvet iddiaları, Sayın Başkanının ve milletvekilini de içine alan iddialarla hükümet aslında çalkalanıp duruluyor. Bu hükümetin kurulmasına, devamına hatta UBP'ye seçilmemiş bir genel müdür misali atanan Sayın Üstel’in, Üstel’e baston olan şimdi de birbirlerine giren bu iki partiyle birlikte halkın içinde bulunduğu bu zor şartlarda yaşananlar artık hepimize kabak tadı vermiş durumda. Üstel hükümeti aslında kendi kendine çürümeye başlamış bir yapı, usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla anılan, gün yüzüne çıkan rüşvet iddialarıyla, partizanlıkla, peşkeşlerle anılan bir hükümet yapısı. Tepeden çürümeye başlamış bir yapı var aslında şu anda, bizi yönettiğini iddia eden bu hükümet yapısında. Ki Sayın Başbakan her fırsatta 2023’ün iyi olduğunu, 2024’ün de daha iyi olacağını vurguluyor ve bölge bölge geziyor. Aslında Kıbrıs Türk Toplumu için 2023 pek de iyi olmamıştı. TL kullanımından dolayı döviz kurlarının artması, alım gücünün düşmesi, adaletsizliğin, eşitsizliğin yaygınlaştığı, gençlerin umudunu yitirdiği, göç ettiği ve bir taraftan da kontrolsüz bir şekilde nüfusun arttığı, yabancılaştığımız eğitimdeki sorunların, sağlıktaki sorunların kangrenleştiği, ulaştırma adına yollarımızda aslında bir iç savaşta bile verilmeyecek kadar canın verildiği bir 2023’tü. Aynı zamanda suç oranları artmıştı ve katillik, çalıntı, hırsızlık ve her türlü güvenlik sorununun yaşandığı bir yıl olmuştu bizler için 2023. İnsanlar artık can güvenliğinden endişe eder hale gelmişti, belli ki Sayın Üstel ve bastonları için bu yıl çok iyi geçmişti. Tabii ki kendisinin rüyasında bile göremeyeceği bir makama getirilmesiyle birlikte öyle güzel bir yıl geçirdiğine inanıyoruz. Bizler için ve toplum için bu yıl geçtiğimiz yıl hiç de iyi olmamıştı.

Tabii koskoca bir ay neredeyse komitelerde ve buralarda bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Bu bütçe görüşmelerinde hükümetin mensuplarına yönelttiğimiz sorulardan, neredeyse hiçbirine doğru düzgün cevap alamadık. Birkaç bakanın özenli davranışıyla birlikte neredeyse her 10 sorudan dokuzunun cevapsız kaldığı bir bütçe görüşmeleri yaşandı. Buralarda bakıyoruz ki, öngörülerini bile tutturamayan bir Maliye Bakanı, bir ayın içerisinde ciddi ciddi rakamlarda sapmaların yaşandığı bu Kürsüden defaten gündeme getirilen birçok konunun görmemezlikten gelindiği bir hükümet yapısıyla karşı karşıyayız. Aslında bakkal hesabı bile yapmaktan aciz bir yapı ve hiçbir asıl meseleye girmeden bütçe dönemini yuvarlayarak, sallanarak geçirmiş bir yapı var karşımızda. Ülkeyi de aslında baktığımızda kendileri gibi, partileri gibi freni patlamış bir şekilde sürüklüyorlar. Bu gidişat tamam değil, yalan, talan, dolan ve komisyon siyasetinin geleceği manzara buydu. Artık hamaset bile yapamıyorlar belli ki, orda bile tükendiler bu arkadaşlar. Bu toplumu bir hayalete çevirdiniz, gençlerin ev alma, evlenme, çocuk yapma gibi basit hayallerini bile körelttiniz çünkü her şeyi yalan bu hükümet yapısının. Millet perişan, artan döviz kurları, yükselen faiz oranları, yağmur gibi yağan zamlar, altında ezim ezim ezilen bir toplum var aslında ki bu toplum, az önce de dediğim gibi, yaşarken hayalete dönmüş büyük bir kesimdir. Diğer tarafta kendilerine saadet zinciri kurmuş, bastonları da kırılmış, sözde hükümet ettiğini zanneden üçlü bir yapı, küçük bir zümre aslında büyük bir rant çetesi var. Marifetmiş gibi diyorlar ki hayat pahalılığını yansıttık, hayat pahalılığını artık yılda iki defa değil üç defa yansıtacağız ama diğer taraftan piyasayı denetleyen yok, alım gücünü yükseltici tedbir almaya çalışan yok. İnsanların durumu gerçekten içler acısı. Asgari ücretle birlikte dün ete zam geldi, bugün resmileşti. Artık insanlar evlerine bir okka et götüremeyecek duruma geldiler. Tabii Üstel Hükümetinin ilk altı aylık çiçeği burnundaki günlerinde et fiyatlarıyla ilgili tedbir aldıkları, bu konuda çalışma yaptıklarını söylemişlerdi. O günlerden sonra et fiyatları daha da dik yukarı seyretti. Yine sebze meyve fiyatlarıyla ilgili bir yıl kadar önce referans fiyat açıklandı ve sebze meyve fiyatlarında piyasayı ucuzlatıcı tedbirler aldıklarını belirtmişlerdi ki aynı şekilde sebze meyve fiyatlarında da bir ucuzluk halka yansımadı. Diğer taraftan Hal Yasasını yaptık. Hal Yasası yapılmış bir şekilde orada duruyor, tüzükleri yapılmadı, ihaleye çıkılmadı. Bu konuda en ufak bir adım dahi atılmadı. Tabii mevcut yasalar da uygulanmıyor, alım gücünü korumak anlamında, piyasayı denetlemek anlamında. Yani aslında her şeyleri yalan. Gezip gezip, bölge bölge özellikle yılbaşına doğru, Başbakan adet edindi her hafta bir bölgeye gidiyor. Noel baba gibi o bölgenin en fazla ihtiyaç duyduğu kırsal kesim arsasıysa kırsal kesim arsası, tarımla ilgilenen bir kesimse tarıma yönelik bir sürü masallar anlatıyor, vaatlerde bulunuyor. Tabii oralarda da sıkışıyor aslında örgüt başkanlarını, örgüt üyelerini toplamakta ama yine de oralardan birtakım mesajlar veriyor halka, içi boş gerçeği yansıtmayan, insan hayatına dokunur hiçbir anlam ifade etmeyen birtakım söylemlerde bulunuyor.

Tabii bu hayat pahalılığı meselesini yılda üç kez verse bile bir şey değişmeyecek. İki ayda bir verse de değişmeyecek. Çünkü kontrolsüz bir şekilde bu bir kısır döngüye dönüştü. Hayat pahalılığı verileceği açıklandığı andan itibaren market fiyatlarında, raflarda sürekli fiyatlar değişiyor. Ben geçen gün market sahibi olan bir marketçinin yanına, arkadaşımın yanına uğradım. Yetiştiremiyoruz diyor, yetiştiremiyoruz ve en az orada otururken yarım saatin içinde 15-20 kalem ürünün fiyatı değişti. Bunu gözlemledim, ki gerçekten durum içler acısıdır. Tabii halk kötü yönetimin bedelini de ödüyor bir taraftan. Çünkü kendilerine kurduğu bu saadet zincirinin de piyasaya yansıması olacaktı, ki oluyor.

Evet, yabancılara mülk satışları konusu çok gündemdeydi, geçtiğimiz yıl da ondan önceki zamanlarda da ve bunlarla ilgili Hükümet ilk etapta, Sayın Üstel tarafından kurulan bu atanmış Hükümet yapısı, ilk başta sorun yok her şey kontrol altındadır gibi havalar estirdi 2023’te. Ağustos ayında, burada Olağanüstü Meclis Genel Kurulunda bu konuyu Sayın Genel Başkanımız gündeme getirdiğinde, farkındayız gittik gördük bir aydınlanma yaşamış gibi görüldü ve bu konuda çalışma yapıyoruz dedi. Bu konuda yapılan çalışma nerdedir? Bilen var mı, gören var mı? Bir Sivil Toplum Örgütü olan Müteahhitler Birliği bile bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veriyor kamuoyuna ve bizlere de ama Hükümet kanadından bu konuyla ilgili elle tutulur herhangi bir açıklama yok. Ki bütçe görüşmelerinde Sayın Oğuz da yapıyoruz, yapacağımızda sizlere de danışacağız gibi birtakım sözler etmişti. Onun üzerinden de neredeyse yaklaşık bir ay geçti, ki bu konu gerçekten çok ciddi bir konu. Bu konuda yapılan bir çalışma, taslak veya herhangi bir belge varsa lütfen muhalefetle de paylaşılmasını ve bu konunun ortak akılla yürütülmesini rica ediyorum, rica da etmiyorum talep ediyorum aslında. Çünkü bu vurdumduymaz yapı bizi gerçekten duvara toslamak üzere bir noktaya getirdi ve freni patlamış şekilde bıraktı. Ya durumun ciddiyetinde değiller ya da bu arkadaşlar da bu toprakları bir rant kapısı olarak görüyorlar ve nemalanıyorlar. İçişleri Bakanı da belli ki sıkıdadır bugünlerde. Çünkü bu Hükümetin en istikrarlı icraatı Bakan değişiklikleridir, ki yine son bir-iki haftadır en fazla tartışılan konu Bakan değişikliği olacağı yönünde ve Sayın Oğuz’un da adı geçiyor bu değişikliklerde.

Ki diğer taraftan yine Hükümetin masallarına dönecek olursak, enerji konusunda da 2023’te yaşananlar olmuştu ki herkes hatırlıyor bunları. Ne olmuştu 2022 ve 2023 yıllarında? Enerji maliyetlerini düşüreceklerini iddia etmişti bu yapı. Hatta yakıtı ihalesiz almanın peşine düşmüştüler. Çok uyardık o günlerde, enerji maliyetlerini artıracak bu adım, kurum zarara uğrayacak, faturasını halk ödeyecek ve her zamanki gibi kafalarının dikine gitmişti yine bu arkadaşlar ve geçen ay nihayet mahkemede kendi gafil muhbirlikleriyle de ortaya çıkan ve tescillenen 25 Milyon Dolar kadar zarar tartışıldı bu Meclis Kürsüsünde ve kamuoyunda.

Bir de bu arkadaşların Hükümet Programında, kulağa çok hoş gelen şu cümleler vardı. Mayıs 2022’de Hükümeti kurarken buradan Sayın Üstel’in yaptığı ve okuduğu Hükümet programında. “Ülkemizin elektrik enerjisi politikası rasyonel bir vizyon kapsamında on yıllık bir master plan dahilinde oluşturulacaktır” demişti. Tam da böyle yazdılardı, sonra alelacele İhale Yasasında yapılan değişiklikle AKSA ile kıyak bir sözleşme yapıldı ve ülkenin 15 yıllık enerji arzı bir şirkete ipotek edildi ve son, Kasım ayından itibaren her ay elektriğe zam gelmeye başladı. Kurum her zamanki gibi borçlandırılıyor ve tüm bu kötü yönetimin faturası halka, esnafa, üreticiye ve sanayiciye kesiliyor. Diğer taraftan yine bu atanmış Hükümet yapısının içerisinde, Ercan skandalları bitmek bilmiyor. Sayın Arıklı da bugün nöbetçi Bakan, üstüne gelmiş. Ercan'da bütün noksanlıkların altı ay içerisinde giderileceğini, tamamlanacağını söylemişti. Ercan'daki güvenlik sorunları ne durumda? En son, burda ülkemizde de dünyaya da bavulların çalındığı, içinden ziynet eşyalarının çalındığı, hırsızlıkların yapıldığı bir havalimanı olarak tanınmıştık. KKTC’yi yücelteceklerdi, tanıtacaklardı. Bir bakıyoruz ülke sürekli artan kontrolsüz bir şekilde gelen nüfus yapısıyla birlikte tam, dibelik sorma gir hanına döndü, kaçaklarla doldu, suçlu cenneti oldu. Özellikle geçen haftalarda, benim bölgem olan İskele’de, uluslararası terör örgütlerine mensup bomba uzmanları bile yakalandı. Yuva oldu yuva! Suçlu yuvası, suç yuvası. Bunlar basit çek, senet, mafya işleri değil. Bunlar katil ganara işleri de değil, bombacı çıktı adam, bombacı. Tek başına ülkeyi havaya uçuracak uzmanlığa sahip bomba uzmanı İskele bölgesinde yakalandı. Ciddi ciddi güvenlik sorunları yaşanıyor bu ülkede. Artık Hükümetin ciddi tedbirler alması gerekir.

Diğer taraftan, uluslararası basında kara parayla anılıyoruz. Bunu daha önceki konuşmalarımda da sık sık dile getirdim. Yani kısacası, bu atanmış Üstel Hükümet yapısı ve bastonlarıyla birlikte KKTC, ne yazık ki cehenneme döndü ve burda yaşayan toplum da hayalete. Bu durumlar bu Hükümet yapısıyla birlikte tavan yaptı. Tabii ki yılların zafiyetleri söz konusu, yıllardır yapılması gereken birçok şeyin yapılmaması, üstüne üstlük böyle, bu gara basan Hükümet yapısının da gelmesiyle artık dibelik ayyuka çıktı bu işler.

Evet değerli milletvekilleri; bir de bu Hükümet yapısında hazırlanan programda, güler misiniz, ağlar mısınız ama Hükümet programına daha deprem olmadan önce çok öngörülüydü arkadaşlar ve ne yazmışlardı? Tsunami ve deprem riski değerlendirilmelerinin yapılması amacıyla proje hazırlayacaklardı, daha altı Şubat depremi olmadan. Sonra altı Şubat depremi oldu, çocuklar çadırlarda eğitim görmeye başladı, çadırları su bastı, ortaya bir felaket çıktı. Deprem yaşandı yanı başımızda ve evlatlarımızı yitirdik. 74’ten sonra yaşanan en büyük acı diyoruz buna.

Tabii bugün baktığımızda deprem uzmanları o tarihten beri uyarıyor ve bugünkü yerel basında da yer alıyor, yine deprem uzmanlarının son zamanlarda Akdeniz’de yaşanan depremleri örnek göstererek. Tabii o günlerde panik halinde, bu Hükümet yapısı her zamanki gibi ne yapmıştı yine? Deprem fonu, deprem vergisi vesaire derken halkın boş cebine elini atmıştı. Tabii halk o günlerde de güvenmemişti bu yapıya ve karşı çıkmıştı. Bugün baktığımızda, okulların hala daha doğru düzgün risk değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşılmış durumda değil, açıklayamıyorlar bile. Tek tük binalar için ihaleye çıkıyorlar. Burada çok ciddi bir sorun var, risk var ve insanların can güvenliği bu konuda da tehlikededir. Tabii yazılı evrak işini bile yapamıyor bu yapı yani basit böyle Hükümetin kırtasiye işlerini bile yapamayan, kendinin Hükümet olduğunu iddia eden bir yapı var karşımızda. Maliyenin bütçesinden bina etüt raporlarına, Devletin kırtasiye işlerini bile yapmaktan aciz bir yapı var aslında bu Hükümet yapısıyla, hani 2023 çok güzeldi, 2024’te daha güzel olacak bu şekilde devam ediyoruz.

Sivil Savunmanın Bütçesi geçti geçtiğimiz ay. Yetersiz olan teknik altyapısını geliştirmek, personel ihtiyacını karşılamak için aslında bu Bütçeye kayda değer bir rakam bile ayırmadılar. Yani her işleri boş ve fos!

Komitelerde de durum çok farklı değil. Yasa yaparken komiteye tarafları çağırmıyorlar, Başsavcılıktan görüş almıyorlar, Anayasaya uymuyorlar, yasaları, yaptıkları yasaları önce kendileri çiğniyorlar. Yani durum budur mevcut yapıda. Hükümet Programında yazılı her şeyin yerine getirileceğini, verdikleri sözleri tuttuklarını daha geçen gün yeniden ifade eden atanmış Başbakanın programında şu da vardı; üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modelini gerçekleştireceklerini yazmışlardı. Yine aynı Hükümet Programında bir de, zirai, levazım, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem vereceklerini belirtmişlerdi. Hep masal bunlar! Gerçekte olan biten nedir aslında? Hepsi bu saydıklarının, batma noktasına gelmiş durumda, ödeme kabiliyetini bile yitirmiş kurumlar haline gelmiş durumdadırlar. Kurumlar gibi aslında üreticiyi de batırdılar. Tarımsal arazilerin yok olmasına da çanak tutuyorlar. Bir taraftan da yatırım iklimi var. Yatırımcı diye komisyonlar nedeniyle sadece yabancıları görüyorlar bu ülkede, yatırım iklimi var diyerek. Yatırımcı diyor Sayın Oğuz, güveniyor ve geliyor. Hangi yatırımcı? Bu ülkenin hangi alanda yatırıma ihtiyacı var, bu analiz yapıldı mı? Ve sürekli bir yabancı yatırımcıdan bahsediyor. Aslında bu yatırım iklimi, yabancı sermaye vesaire kötü kokuları da getiriyor. Az önce dediğim gibi kara para ve güvenlik sorunlarının yaşanması gibi. Tanımını bile hala daha yapmadılar yatırımcının. Yatırımcının tanımı yapılmamış bir yatırımcı güruhu, bu ülkeyi her türlü güvenlik meselesinin ortasında bırakmaya devam ediyor. Bir de bunlara sessiz sedasız silah izinleri de veriliyor…

BAŞKAN - Toparlayalım Sayın Konuşmacı…

FİDE KÜRŞAT - Az önce… Tamam Sayın Başkan, kısa birkaç konuya daha değineceğim. Az önce belirttiğim programa istihdam diye yazdıkları istihdam, sadece partililerine, gereksiz, liyakatsiz sorun değil. Yeter ki yandaş olsun, partili olsun. Tarım arazileri konusu hakeza yandaşa, partiliye. Büyüme diyorsunuz, bir grup zümre, yani o bahsettiğim saadet zinciri bağlamında.

Yani bu Hükümet aslında “Kendine Müslüman” derdi atalarımız, öyle bir Hükümet. Kendilerine, kendi kendilerinin hile hurda saadet zinciri Hükümeti.

Emlak piyasasında talebi yabancılar belirliyor örneğin ve artık bu ülkenin yurttaşları değil ev almak ne yazık ki kiraya bile çıkamaz hale geldi, döviz cinsinden ve yabancıların yüksek talebiyle belirlenen fiyatlardan dolayı. Sosyal konut müjdesi açıkladı geçen hafta, daha doğrusu sosyal konut müjdesini her bölgede açıklıyor ama buna ek olarak bir de kredi paketinden bahsetti Sayın Üstel ve bu kredi paketine baktığımızda üst limitin 1,600 Milyon olduğunu görüyoruz. Ve bu noktada zaten Sterlin de 40 TL'ye ulaşmışken, 40 Bin Sterlinlik bir, gençlerin ilk evim kredisinin ikinci etabından bahsediyor. 40 Bin Sterline bu ülkede bir ev, yüzde 80’i bile karşılanabilecek noktada değil. Evin kapısını, penceresini, gancellisini yaparsan 40 Bin Sterline o da iyidir.

Tabii diğer taraftan toprağı, mülkü, araziyi yabancılara devrettiler zaten. Düşük faizli kredi diyorlar gençlere, iş kurmaları için işte tarımsal destekler vesaireler açıklanıyor. Tabii TL'nin bu kadar yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde değer kaybettiği ortamda, aslında bu verilen destekler de hiçbir yaraya merhem olamayacak nitelikte. Sırf göstermelik yapılıyor.

Evet, kayıt dışı ekonomi, son olarak bahsetmek istediğim bir konu. Çünkü Hükümet programında yine bu konuyla ilgili, böyle çok iddialı, çok süslü püslü kelimeler de yazdılar. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacaktı, vergi adaleti sağlanacaktı masalları anlatıldı duruldu. Hükümet programlarına ne yazmışlar bir bakalım. “Sağlıklı bir ekonomik büyümenin olmazsa olmazı olan kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergiye gönüllü uyumun artırılması, vergi tabanının genişletilmesi” diye devam eden bir cümle. Bir sonraki maddede diyor ki “Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarında düzenleme yapılması suretiyle gelirleri arttırmak temel politikamız olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi, vergi ödevlerini yerine getiremeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecektir”. Allah Allah! Oysa bunlar masal kısmıydı Sayın Üstel Hükümetinin. Oysaki gerçeklere baktığımızda, sürekli vergi afları yapıldı ödemeyen insanlar cezalandırılmak yerine ödüllendirildi. Diğer taraftan baktığımızda, bir şirkete 59 Milyon Euro'luk muafiyetler sağlandı. Yasa Gücünde Kararname hazırladılar bir iki hafta önce ve yılın son gününde alelacele geçirdiler. Ne yapmaya çalıştılar? Tam burada yazdıklarının tam tersi aslında, bordo mahkûmlarının cebine attılar ellerini. Neyse ki toplumsal muhalefet burada onları engelledi de bu yoldan vazgeçtiler. Daralan ekonomiyi, düşen alım gücünü insanların daha da düşürmek yönünde.

Ha bir de geçen hafta narenciye üreticilerine müjdeler açıklamıştı Sayın Üstel. Orada da belli ki narenciye kesim ekiplerini unutmuş, onlar da greve girdi ve şu anda narenciye dalında bekliyor.

Ve çok önemli bir konu son olarak, istisnai yurttaşlıkların kaldırılmasını, bu konunun daha fazla suistimal ve istismar edilmemesi konusunda biz yıllarca uyarılarımızı dile getirdik. En son geçen hafta, bu atanmış Üstel Hükümetinin kırılmış bastonlarından olan DP’nin de muhalif vekili, aynı zamanda Genel Sekreteri nüfusun 1 Milyona çıktığını ve yurttaşlıkların ivedi bir şekilde durdurulması gerektiğini söyledi. E, günaydın, günaydın! Biz bunları yıllardır söylüyoruz ve bu konuyla ilgili Hükümet Programlarında da şu vardı: Yurttaşlık Yasası ve Daimi İkamet İzni Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecektir. Yabancılara yeni kimlik kartı uygulanmasına mavi ve beyaz, hatta siyah kırmızı ne fark eder, hayata geçirilecektir yazıyordu. Aslında lo lo lo okurlardı masal okurlardı, Hükümet Programı niyetine.

BAŞKAN- Toparlayalım lütfen, bayağı geçti vaktiniz.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. Vallahi onu bunu bilmem. Yakında bu toplumun çok fena bir kırmızı kart göstereceğini ve bu Hükümet denen yapıya son vereceğini görüyoruz. Zaten Hükümet çürümüş, kendi kendini değirmen gibi öğüten bir yapıya gelmiştir ve bu saatten sonra 2024, 2023’ten daha güzel olacak. Ünal Bey, bu milleti Allah sizden ve bastonları kırılmış Hükümet yapısından korusun diyelim son olarak ve kurtarsın. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Atama Hükümet ve Devlet” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP-

15.1.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 15.1.2024 tarihli 27. Birleşiminde, “Atama Hükümet ve Devlet?” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Biray Hamzaoğulları

CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Süreniz 15 dakikadır.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Değerli vekiller, sevgili halkım; hep söyledim, yine söylerim. Halkın içinde de dolaştığım için sıkıntıları daha çok gözlemleyebilirim. Şöyle ki, buradan Kürsüden çok kez söyledim bir kez daha söyleyeceğim ve defalarca söyleyeceğim. Çünkü 2024 yılı Devletten maaş çekmeyen insanların en sıkıntılı yılı olacak. Nasıl olacak? Birazdan anlatacam ve şunu söylerim, anlaşma olmadığı için ve Sayın Sami Özuslu’nun dediği gibi ateşkes söz konusu, dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında press edilen bir toplum var burada ve bundan doğan sıkıntılar vardır. Hele hele Mart 2024’ten sonra dövizin rakamı ne olacak? En bilirkişiler tarafından bile bilinmez bir konumdadır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapabilecek bir şeyi de yoktur. Neden yoktur? Türk Lirasını biz basmıyoruz. Türk Lirasını biz basmadığımız için enflasyonu biz engelleyemeyiz. Biz ancak bazı sıkıntıları protokollerle giderebiliriz Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak olan anlaşmalardan dolayı. Ancak, Sayın Maliye Bakanının buraya çıkıp da ek bütçe adı altında belirttiği rakamlar eğer 12 kat artıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti sizi niye dikkate alsın ki? Eğer 10 kat artıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’ne yalan beyan verirsiniz demektir. Halkın anlayacağı dilden anlatayım bunları. Eğer siz bir ayda 170 Milyon toplayabileceğinizi iddia ediyorsanız ve Eylül, Ekim aylarında 1 Milyar 370 Milyon Maliye’ye para akıyorsa, bunun adı nedir? Benim mesleğim muhasebe değil, benim mesleğim belli ama bu rakamlarla siz Türkiye Cumhuriyeti’nin karşısına gittiğinizde yaptığınız, yapacağınız, atacağınız imzaların karşılığını yapamayacağınız anlamına gelmektedir.

Şimdi geçen gün bir bankaya uğradım. Dedim ki, 50 Bin Euro karşılığında borçlanmak isterim, Türk Lirası olarak borçlanmak isterim. Kâğıdı aldıydım aslında ama bir yerlere bıraktım geri almayı unutmuşum. Söyleyeyim, on yılda 63 Bin 700 TL ayda ödeyeceksiniz, yedi yılda 53 Bin kusur ödeyeceksiniz. Peki, Euro olarak borçlanırsanız kaç para vereceksiniz? Yedi yılda 475 Euro ödeyeceksiniz. Sevgili dostlarım, Türk Lirası olarak borçlanacak olan insanların aldığı, alacağı borç miktarları üzerinden ne konumda olduklarının altını buradan çizmek istedim. O yüzden bunu anlatmak istedim.

Şimdi atama Hükümet, bu son dört yılda söyledikleri nelerdi? TOKİ ev yapacaktı, tramvay getirecektiler, teleferik yapacaklardı, okullar yapacaklardı ama hiçbir şey yapmadılar. Ne yaptılar bilirsiniz, ne yaparlar bilirsiniz sevgili halkım? “Devletin malı deniz, yemeyen keriz, yütmeye devam, Devleti yütmeye devam” felsefesi adı altında hareket tarzı güdüyorlar. Ve bu yönde belgeli, ispatlı bir hayle belgeler orta yere çıkıyor ama 29 eliniz var, erken seçime gitmezsiniz. Ha, bir şey daha yapar bu atama Hükümet. Ne yapar? Söyleyeyim onu da. Şimdi yeni hesaplar var. Nereye? Kabineye. Nasıl dediydiniz Ceyhun Bey, dört ayda bir enflasyona göre, hayat bağlılığına göre, Bakanlar da ona göre değişim yapacak. Şimdi yeni dönemin Bakanları konuşulur 2024’te, dört tane insan kaldı, vekil kaldı Bakanlık yapmayan bu sol tarafta oturan, onlar da sırayla Bakanlık alacaklarmış, mış tabii!

Şimdi yüzde 50 hayat pahalılığı 2023 yılına. Öyle ya da böyle, yüzde 50 hayat pahalılığı alındı ama burada bazı sorular sorma gereği duyuyorum demin anlattıklarım nezdinde bir şeyler daha sormak istiyorum. Üreticilerin durumu ne olacak? Mesela arpa kaç para olacak? Mesela yem kaça gidecek torbası, çuvalı, 50 kilosu? Et kaç para olacak? Ve tabii ki Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçiş hakkı olanlar da bu kapıyı kullanarak oradan daha ucuza tedarik etmeye de çalışacak. Süt kaç para olacak? Bu arada tamamen savunmasız olan üreticiler var, süt üreticileri var ve bu kulağıma gelen bilgiler şöyledir süt alan tanker şoförünün birisi piyasada yokmuş ve devreye giren tamamen savunmasız üreticilerin yüksek miktarda yütüldüğünün altını çizmektedirler. Tabii üreticiye günah. Tabii üretici niye ölçekli, tartılı soğuk süt tankeri almıyor, alamıyor? Çünkü maliyeti yüksek. Ama bunlara tartılı tanker yapabilecek şekilde hibe paralar vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, on yıl önce buralardan yapmış olduğum bu süt üretimi ile ilgili yürütme hikâyelerinin değişik versiyonları sürekli devam edecektir. Hatta ve hatta benim bir yurt arkadaşım geçmişte, köyünü söylemeyeceğim, adını söylemeyeceğim, yemin etmişti ertesi gün gelecek olan tanker şoförünü dövecek diye. Hatta kapıştılar, polislendiler ama aslında gelen diğer kamyon şoförüydü. Dolayısıyla sevgili dostlarım, bu memleket, bu halk siz atama Hükumetin elinden çok çekiyor, çekmeye de devam edecek, ta ki bir seçim tarihi belirlenene kadar. Zaten seçim tarihi belirlenirse bu tarafta oturan 29 kişinin 14 tanesi gelecek ama bunların sadece ve sadece dört tanesi da yeni gelecek. Yani tamamen sadece on taneniz, eski on taneniz buraya gelebileceksiniz diye iddia ederim halktan aldığım izlenimlere göre.

Son olarak şunu söyleyeyim, dün akşam kendimi iyi hissetmezdim. Hem Gazimağusa’ya doğru giderdim, hem de Gazimağusa’daki Acildeki durumu bir de göreyim, öylece bir uğradım, sıra numaramı aldım, oturup bekledim. Ancak o kadar çok halk vardı, dün akşam paylaşacaktım ama kendimi iyi hissetmezdim diye bu akşam paylaşacağım resimleri, resimler çektim. Orada insan yoğunluğu vardı. Bu aralar kıştır, kışın getirdiği sıkıntılar vardır. Geçtim onu, geçtim onu, siz bu son iki yılda 530 tane vasıfsız insanı işbaşı yaptıracağınıza hemşire alımı için münhal açardınız, doktor için münhal açardınız. Bunları yapmıyorsunuz ve hak etmeyen insanları, hak edenleri tenzih ederek söylüyorum ama onları da kabul etmem ve ben aslında devlet memurlarına dört tane soru sorulsun, kalacak olanlara da yüzde 50 hayat pahalılığı verilsin ve devam etsin diye iddia ederim ama bu dört soruya doğru cevap veremeyecek olanların da evine gitmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Dolayısıyla dün bu Hastanede beklemiş olduğum yarım saat, 45 dakika, aslında beni çok da yormadı. Ama benden evvel oralarda bulunan birisinin tantana çıkarıp polislendiğini de gözlerimle gördüm. Bu arada bir şeyin altını çizmek isterim buralarda bulunsun diye, İtalya turunda, bir gemi yolculuğunda elimi kapıya kaptırttım ve bayağı kesmiştim. Birkaç gün sonra bir yerde, Avrupa’nın bir köşesinde acile gittik rehberle. Biz orada 45 dakikadan fazla bekledik. Neden çünkü aciliyetin adı vardı Sayın Ceyhun Birinci. Neydi? Kalp kriziyle gelen öncelik alır, ambulansla gelen öncelik alır, ayağı kırık olan öncelik alır, efendime söyleyeyim uyumaya çalışan bir çocuk ki dün akşam gördüm ve hoşuma da gitti. Çocuk uyumaya çalışır iki buçuk-üç yaşında, o çocuğu erken aldılar, bizden sonra geldi, bizden önce aldılar. Kendi adıma söyleyeyim sevindim. Çocuğa müdahale ettiler oradaki doktorlar, hemşireler. Ben serum alırken bayağı da uğraş veriyordu insanlar, can havliyle uğraşıyorlardı. Ancak yorgundular. Yorgundular ama, ama tekrar söyleyeyim bu atama Hükümet, bu her dört ayda Bakanlık değiştiren Hükümet bir türlü, ne sağlığa, ne eğitime, ne de başka bir şeye, üreticiye önem vermemeye devam ediyor, devam edecek gibi de gözüküyor. Çünkü şimdi yeni Kurultay hesaplarında hangi işe kaç tane insan alınacağını, hangi insanların alınacağını, gezmiş bulunduğum köy gezilerindeki UBP örgüt başkanlarının ağzından duyduğum sözlerdir bunlar ve Devletim adına ve onu yöneten atama Hükümet adına gerçekten çok üzülüyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Asgari Ücret, Asgari Değil Ortalama Ücret Oldu” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

15 Ocak 2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 15 Ocak 2024 tarihli 27’inci Birleşiminde “Asgari Ücret, Asgari Değil Ortalama Ücret Oldu” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Devrim Barçın

 CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun, hitap edin Yüce Meclise.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Evet, sayın milletvekilleri, değerli halkımız; konu başlığıma geçmeden önce Gelir Vergisiyle ilgili yaşanan gelişmelere yönelik kısa bir şey söylemek istiyorum. Bilindiği üzere, yüzde 40 oranında gelir vergisinin çıkarılmasıyla ilgili gerek Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyeti Türk Partisi olarak bizler, gerekse çalışanların örgütlü bulunduğu sendikaları bu konuda ciddi bir eylemlilik süreci yapmış, bu konuda itirazlarını bilimsel temelde ortaya koymuştu. Hatırlayacağınız üzere bu Kürsülerden çok söyledik. Gelir Vergisi Yasasına göre kişisel indirim ve özel indirimin yılın başındaki asgari ücretin, yani Ocak ayındaki asgari ücret belirlenmeden belirlenmesinin yanlış olacağını çünkü Yasanın Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücretten daha düşük bir kişisel indirim ve özel indirim oranı belirlenemeyeceğini, bu noktada 292 bin Lira diye Aralık ayında açıklanan, Yasaya aykırı Hükümetin açıklamış olduğu kişisel indirimin değişmek zorunda kalacağı ve Hükümetin öngörüsüz hareket ettiğini ifade etmiştik. Bunda haklı çıktık ve 292 bin TL olarak açıklanan kişisel indirim şu anda 320 bin TL'ye çıkarılmıştır. Bunun yanında, bu Kürsüde çok tartıştık, yüzde 40 vergi oranının yapılan Kararnamenin, matrahları genişletmeden yapılan Kararnameye binaen verilecek olan hayat pahalılığının net maaşa yansımasının eski Yasanın çok daha gerisine gidileceğini ifade ettik. Maliye Bakanı buradan çıktı, bizzat şahsımın geçmiş Facebook gönderilerini fotokopilerini yayınlayarak; “Yanlıştır, Sayın Devrim Barçın halkı yanlış yönlendiriyor” dedi, iki gün sonra Kararnameyi iptal etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) - Demek ki takipçindir sosyal medyada.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Evet, takip ediyor beni çok iyi, Twitter’da etmiyor, orada bir eksikliği var ama…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Sonra biz de bıraktık o işi.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Evet, evet. Dolayısıyla buradan bilinmesini isterim ki, şu anda bir kez daha Cumhuriyetçi Türk Partisinin gerek Mecliste, gerek Meclis dışında ama özellikle de emekçilerin örgütlü bulunduğu sendikaların örgütlü hareketiyle birlikte, Hükümetin vergide adaletsizliği doğuracak olan yüzde 40 vergi oranı düşük matrahlar ve düşük kişisel indirimler etkili muhalefet sayesinde şu anda geri çekilmiştir. Çok isterdim Maliye Bakanı burada olsun, biz ifade ettiğimizde kendisine ki, yaptığı kararnameyle çalışanlar zararlı olacaktır dediğimizde “Hayır olmayacaktır” dediydi, olmayacaksaydı niye geri çekti. Çünkü kendisine sendikalarımız birebir yaptıkları çalışmalarla da bizlerin bu Kürsüden ifade ettiklerimizi eminim ki baştan dinleyerek rakamları da görmüşlerdir ki, çalışanlar mağdur olacaktı. Bilinmesini isterim ki, yapılan etkili muhalefetin sonucunda oluşan bu matrahlar ve yüzde 40 vergi oranının yüzde 37’ye düşürülmesiyle özel sektör çalışanları, artı göç yasası dediğimiz çalışanlar, artı eski çalışanlar hepsi Kararnameye göre daha fazla net maaşına artış alacaktır; ikincisi, yapılan bu mücadeleyle ortadan bertaraf edilen Kararname sonrasında yürürlüğe giren eski Yasayla birlikte de dört ayda bir belirlenecek olan hayat pahalılığının net maaşlara yansıması da kararnameye göre çok daha fazla olacaktır. Yani ikinci, ilk dört aylık bir hayat pahalılığı, örnek vermek üzere söylüyorum, 20 birimlik bir artış bekleniyorsa Kararnameyle bunun net maaşlara yansıması bu özel için de, kamu için de geçerlidir, yüzde 10’lar da olacakken, herkes yüzde 40 vergi dilimine girecekken, matrahlar açılmadı noktasındaki uyarılarımızı yapmamız sonrasında geri çekilen Kararname sonrası açıklanan rakamlarla şu anda 20 birimlik bir hayat pahalılığı ödeneğinin de net maaşlara bizim dediğimizin yapılması sonrası yüzde 15’lere artışlı bir şekilde geleceği de, yani sadece Ocak ayını değil, geleceğin de bu anlamda en azından bir nebze olsun kurtarıldığını belirtmek isterim.

Maliye Bakanlığı bir öngörü işidir, Hükümet olmak bir öngörü ister. Hükümetin bu noktada ısrarla bu Kürsüye çıkıp rakamlarla Kararnamenin daha fazla artış getirecek denmesine rağmen, bunda hayır böyle olmayacağının ispatı yapıldıktan sonra geri adım atması da aslında Maliye Bakanlığının bu konudaki ekonomi politikalarına yönelik öngörüsüzlüğünün, bu toplumda yarattığı huzursuzluğun bir sonucu olduğunu da hep beraber teslim etmeliyiz.

Evet, konumuza gelecek olursak, sanırım zaten son konuşmacıyım. Evet, şimdi bir asgari ücret noktasında, asgari ücretin adından anlaşıldığı gibi artık bir ücretin asgarisi değil, ortalama bir ücret olduğu, en son 29 Aralık tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ortalama kazanç rakamlarıyla birlikte bize kendini göstermiştir. Yalnız Sayın Sadık Gardiyanoğlu da hazır buradayken bir-iki hususu hatırlatmak istiyorum, Bütçe görüşmelerinde, Çalışma Bakanlığının Bütçe görüşmelerinde ciddi anlamda iki saate yakın burada yaptığım konuşmanın arkasında güncel konuşmalarda cevap verileceğini söylemişti. Bu konuda cevap hakkımı, sizin cevap hakkınızı kullanmanızı, bizim de sorularımıza cevap alma noktasında beklenti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Umarım bundan sonra planlayarak bir güncel konuşmanızı buna ayırabilirseniz mutlu olurum. Neden? Çünkü bu ülkede, Bütçe görüşmelerinde de söylediğim gibi, 2012 yılında emeklilik yaşı 60’a yükseltilmişti, 50’den 60’a çıkarılmıştı. İnsanların bir geceden sabaha kalktığında oyunun kurallarının değiştiğini görüp emeklilikleri on yıl ötelenmişti, Türkiye’de bu konuda “EYT” emeklilikte yaşa takılanlar ciddi bir mücadele vermiş, bu mücadele sonrasında bir hak kazanım içerisine girmiş ve buradaki çalışanlarımız da şu anda 2008 öncesi, 1 Ocak 2008 öncesi oyuna başladığında, işe başladığında 50 yaşında emekli olmasını bilerek 15 yıl, 12 yıl, 14 yıl, 16 yıl, 17 yıl çalışan insanların bir sabah kalkıp UBP tarafından emekli yaşlarının 60’a çıkarılması Kıbrıs’ta da EYT mağdurlarını doğurmuştur. Bu çerçevede Kıbrıs’taki emeklilikte yaşa takılanların en azından KKTC’nin Sigortalının aktüeryal dengesini gözeten bir yerden, evet 50 erken bir emeklilik olabilir dedik ama 55 olması noktasında bir düzenleme yapılması gerektiğini ve Kıbrıs’taki emeklilikte yaşa takılan EYT’lilerin de ciddi mağduriyet yaşadığını ifade ettiğimde Sayın Sadık Gardiyanoğlu yerinden bu konuda bizim de bir çalışmamız, 55’e göre bir çalışmamız olduğunu söylemişti. Bunları kamuoyu merak ediyor, bu Kürsüden bunları da cevaplandırırsanız çok mutlu olurum.

Diğer taraftan sizden ricamdır, lütfen Çalışma Bakanlığının sayfasındaki, internet sayfasındaki asgari ücretle ilgili, bilgileri güncellemeniz Sayın Sadık Gardiyanoğlu. KKTC’de yıllara göre asgari ücretler en son 2018 Eylül ayında Sayın Ceyhun Birinci, yani Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükümetten gittikten sonra yeni bir veri girişi olmamış. Başka veriler de var, o verilerde de hatalar var. Onlar şimdinin yeri değil ama neden önemsiyorum? Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri olarak bilimsel çalışma yapmayı kendimize ilke edinmiş insanlarız. Dolayısıyla bu ülkenin gerek akademisyenleri, gerekse siyasette halkın sorunlarına çözüm getirme noktasında irade ortaya koyan biz CTP’liler, bilimsel veriye önem veriyoruz. Verilerle konuşmak istiyoruz, popülizm yapmak istemiyoruz, ülkenin gerçeklerine göre reel politikalar, emekçilerin yanında reel politikalar ortaya koymak istiyoruz, bu konuda da veriler önemli ama CTP ne zaman hükümetten gitmiş 2018’de, bir daha asgari ücret verisi Çalışma Bakanlığının sayfasına yüklenmemiş, bunun güncellenmesini rica ediyorum.

Diğer taraftan esas konum itibarıyla, şimdi artık bildiğiniz gibi gerek Sosyal Sigortalar Yasası yani 1 Ocak 2008 öncesi, gerekse 1 Ocak 2008 sonrası Sosyal Güvenlik Yasası tahtında sigortalı olanların emekli maaşlarının hesaplanması noktasında ilgili yılda ilgili yasa kapsamında çalışanların toplam maaşlarının ortalaması genel aylık prime esas kazanç ortalaması olarak her yıl Bakanlar Kurulundan yayımlanır. Halkın daha iyi anlayacağı dil ile ifade edecek olursak, 1 Ocak 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortaya prim yatıran ne kadar kişi varsa, onların beyan ettiği Sigortalara geliri beyan ettiği rakamlar toplanır, ilgili kişi sayısına bölünür. Şu anda Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca 2023 yılına yönelik ortalama, Sigortalara 10 Binlerce insanın yaptığı gelir beyanı üzerinden ödediği primlerin ortalaması 19 Bin 670 TL. Peki, asgari ücret en son ne kadar? 18 Bin 103 TL. Görebiliyor musunuz? Bakın 10 Binlerce insanın Sigortaya gelirini beyan ettiği rakamı ki, bunun içinde kamu da var, kamu biraz bunu yükseltiyor buna rağmen 18 Bin 103 TL asgari ücret brüt ama beyan noktasındaki gelir ortalaması 19 Bin 607. Bakın tarihin en düşük oran orantısını yaşıyoruz. Ben bu Sadık Beyin sadece Sadık Beyin sorusunun üzerinden söylemiyorum, sorunu tespit edip çözüm önerimi de birazdan ortaya koyacağım çünkü.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Bu ortalamaların yani maaş üzerinden yatırımla ilgili, Maliye Bakanlığıyla bu tahakkuk ve tahakkuk fişi çalışmasını başlattık. Artık yani esas maaş üzerinden, yani Maliye Bakanlığına ne sunulmuşsa işveren tarafından aynısı da Maliye Bakanlığından onaylanmış bir şekilde de Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığına sunumları yapılacak. Ki en azından çünkü ben daha önce de açıklıkla söyledim hatırlarsanız, yüzde 67’dir dedim bizim ülkemizde Sosyal Sigortaların yatırım oranı ki yüksek bir orandır.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Ki kamu da bunun içinde, kamuyu çıkarırsak 80’lere gelir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Özel sektörden yani bakıldığında yüzde yani her 100 çalışanın 67’si asgari ücret üzerinden yatırımı yapıldığı bir süreçte yaşarız. Tabii ki o dengeleri dediğiniz gibi ciddi anlamda sıkıntıya sokar, Maliye Bakanıyla bununla ilgili görüşmemizi yaptık, işte tek tahakkukla ilgili yakında yani tek sistem üzerinden bağlayacak ve artık bu yüzde 67’leri ne kadar aşağı çekip gerçek maaş üzerinden yatırım alabilirsek çalışmasıyla ilgili.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisinin döneminde 1.31’di asgari ücrete oranı ortalama kazancın, 2023 yılında bu oran şu anda 1.09 olmuş durumda, ciddi bir sıkıntı var, alarm çalıyor. Alarm kimin için çalıyor? Emekçiler için çalıyor. Çünkü emekçilerin emekli maaşları, yatırımları üzerinden hesaplanır artık, eskiden son yedi yılın en yüksek dört yılının ortalaması alınırdı, bu uygulama 2012 yılı itibarıyla kaldırıldı.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ortalamaya geçildi.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet. Dolayısıyla her yıla yatan prime esas kazançları yani beyan ettikleri aylık brüt gelirleridir ileride emekli maaşlarını belirleyecek. Bugün asgari ücret üzerinden herkesin yatırımlarının yapılması demek, yarın asgari ücret üzerinden yatırımları yapılan ve 25 yıl çalışan emekçilerin, 30 yıl çalışan emekçilerin asgari ücretin Yüzde 70’i gibi komik bir emekli maaşı almasına ve ileride ciddi bir sosyal tramvaya neden olacaktır. Bunun çözümünü daha önce söyledim yine söylemek istiyorum. Bakın, Sosyal Sigortaları hem Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası yani 1 Ocak 2008 öncesi hem 1 Ocak 2008 sonrası Sosyal Güvenlik Yasasında çalışanlara yönelik gelir basamakları vardır ve Sosyal Sigortalar Yasasının 82’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası der ki, işverenler kendi nam hesabına çalışanlar veya isteğe bağlı sigortalı olup 31 yaşını doldurmuş olan Sigortalılar en az dördüncü basamaktan yatırım yapar. Şu anda bu dördüncü basamağa baktığımızda asgari ücretin 18 Bin 103 TL olduğu bir yerde dördüncü basamak 35 Bin 262 TL’dir. Bunu kime kural getiriyor Sigortalar Yasası? İşveren, kendi nam ve hesabına çalışan veya isteğe bağlı sigortalı. İşte bizim hazır meslek kodlarımızla hazırlanmışken yapmamız gereken hem iş dünyasıyla, hem sendikalarımızla, hem siyasi irade oturacak ve mesleklere göre asgari yatırım basamağını belirleyecek. Yani bir özel üniversitede profesör olan bir kişinin, nasıl bu Yasaya dendiyse ki bir işverensen sen asgari ücretten yatırım yapamazsın, gelirin asgari ücret olamaz, en az 35 Bin 462 bu hayat pahalılığı eklenmemiş halidir onu da belirteyim, olacak diye yasa koyucu bir irade ortaya koyuyorsa, bizim mesleklere göre de bu iradeyi, siyasi iradeyi göstermemiz gerekir, bunun çözümü budur. Yani bir mimarın, sizin alanınızdır, bir mimarın 20 yıldır çalışıp asgari ücret üzerinden birinin yanında çalışarak yatırımın yapılmasına izin vermeyen bir düzenleme yapmamız, onların da bu işveren kendi nam ve hesabı ve isteğe bağlı sigortalı gibi asgari yatırım basamaklarını düzenleyecek bir yasa yapmamız gerekir. Bunu çalışanların kendi lehine ve Sigortaların aktüeryal dengesi adınadır. Bu sistemi böyle de kurarsak Sadık Bey, zaten IET dediğimiz olaya da kaynak yaratma noktasında sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum.

Son olarak sözlerimi bitirirken süreme sadık kalayım. Asgari ücret arttı, artış oranı hayat pahalılığının altında olmaması doğru bir uygulamadır. Tabii ki bu konuda işverenler ve özellikle taksici arkadaşlarımız, esnafımız, kendi nam ve hesabına çalışanlarımız prim desteği noktasında ciddi bir beklenti içerisindedirler, bu oranın ne olduğu hususunda net bir bilgi sahibi değiliz, bu bilgiyi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Dediğim gibi çünkü bugün nereden baksanız, ortalama söylüyorum yuvarlayarak bu asgari ücret artışıyla birlikte hayat pahalı olayıyla birlikte kendi nam ve hesabına çalışan bir kişinin işverenin veya isteğe bağlının aylık neredeyse 10 Bin Lira bir yatırım yapması gerekecek. Dolayısıyla bu konularda bizim küçük esnafımızı, taksicilerimizi koruyan bir yerden bir prim desteği yapmamız gerekir ama bu konuda da ciddi bir sıkıntımız var, bunu da son olarak belirteyim. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane Yasa Gücünde Kararnamemiz var. İkisi de Eylül 2023’ten Haziran 2024’e kadar sigorta prim desteğini öngörüyor, işverenin Yüzde 25 prim desteği. Benim derdim şu ama Sadık Bey, yani bunu artık yapmamız gerekir. Çünkü bugün iktidarda siz olabilirsiniz, yarın siz muhalefette olabilirsiniz. Önemli olan Anayasanın ortaya koyduğu kuvvetler ayrılığıdır. Bu konular Yasa Gücünde Kararnamelerle olmaz, Haziran 2024’te bitiyor bu Yasa Gücünde Kararnameler, prim destekleriyle ilgili yapılacak olan yeni bir hukuki düzenlemenin, mevzuatın kesinlikle ve kesinlikle bakın buradan söylüyorum tutanaklara geçsin, daha altı ayı var bu Kararnamenin süresinin bitmesine prim desteklenin. Bu sürede Yasa Gücünde Kararnameyle lütfen bu uygulamayı yapmayın. Çünkü o dönem pandemiydi, anladık. Yasa Gücünde Kararnamelerle destekler verildi ama şu anda Meclis açık, bakın iki haftadır bu Meclis bir tane yasa geçirmedi, iki haftadır bu Meclis bir tane yasa geçirmedi. İki haftadır güncel konuşmalarla yani Denetim günüyle Yasama gününü birlikte yapıyoruz. Ben bir İdari İşler Komite üyesi olarak çalışmak istiyorum, bu çalışma iradesi Cumhuriyetçi Türk Partisi vekillerinde vardır. Dolayısıyla lütfen artık Yasa Gücünde Kararnameyle bu prim desteğini yapmayın, Anayasaya uygun yapın, yasayla yapın ve Yasamanın, yasa yapma yetkisine müdahale etme noktasını meşrulaştırmayın. Nedenini de söyleyeyim, tartışmak istiyoruz. Biz de prim desteği noktasında farklı önerilerimiz var, yani Yerel İstihdamı Destekleme Fonundan yerel istihdam dışında birçok kişinin priminin desteğinin aynı oranda yerel istihdamla olmasını veya benim taksicimin, benim esnafımın, berberimin aldığı bir prim desteğinin ultra zenginlerin yanında çalışanlara verilen bir prim desteğiyle eşit olmasını, bunları bilimsel temelde oturup tartışmaya ihtiyacımız olduğunu ve bu eşitliğin doğru olup olmadığını burada tartışmamız lazım, aşağıda mutfak dediğimiz komitede ve daha sonra Genel Kurulda ama buradaki temel hareket noktam da Cumhuriyet Meclisinin seçilmiş milletvekillerinin Anayasadan gelen yasama yetkisine müdahale etmeyecek bir şekilde altı ay varken de bunu yapalım. Nasıl ki Sosyal Sigortalarla ilgili daha önce aflar yapılırdı ve Kararnameyle yapılırdı. Bu eleştirildi, daha sonra Meclis aracılığıyla yapıldı, her ne kadar Meclis aracılığıyla yapılan bir Sigorta Affı iki defa, üç defa yine Anayasaya aykırı Kararnameyle uzatıldı, bu Meclise sahip çıkacaksak hep birlikte Meclisin yetkilerini ayrımsız, siyaset ayrımsız 50 tane milletvekilinin Anayasal haklarını gasp etmeden Meclisimize sahip çıkmamız gerekir. Bu konuda hassasiyet göstermenizi sizlerden istirham ediyorum, Yasama yetkimize müdahale olmasın, oturalım hep beraber Anayasaya uygun ve bu ülkedeki iş insanlarının, esnafın, üreticinin, hayvancının, çiftçinin, taksicinin, çalışanların yükselen bu maliyetler altında daha korunabilmesi için ne yapacağımızı bizim yetkimizde olan, tüm 50 milletvekilinin yetkisinde olan Mecliste bunu yapalım. Ciddi bir enflasyon sarmalına girdik. Bakın uyarıyorum, ciddi bir enflasyon sarmalına girdik. Bu enflasyon sarmalı dört ayda bir değil, ayda bir hayat pahalılığı verilse bile ciddi anlamda sıkıntılar doğabilecek noktaya gidiyor. Bu sizin alanınız değil, Ekonomi Bakanlığı anlamında piyasaya müdahale noktasında yapılması gereken birçok husus varken hiçbir şey yapılmamasından kaynaklıdır. Türkiye’deki sıkı tedbirleri görüyoruz piyasa denetimine yönelik, piyasaya yönelik ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bu denetimin en ufak bir “d”sine yönelik bir adım bile görmüyoruz, Ürün arkadaş bunları anlattı. Dolayısıyla bizim işçiyi koruduğumuz gibi kendi nam ve hesabına çalışan esnafımızı, üreticimizi ve o işçiyi çalıştıran ve bu ülke ekonomisine üretim noktasında katkı koyan işverenimizi de korumamız lazım. Bunu gelin burada beraber Anayasaya uygun, Yasalara uygun planlayalım ve yapalım.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) - Sayın Barçın, bir şey ekleyeyim. Demin konuşmalarınızın arasında dediniz ki, mimar ve yani mimar olarak Sosyal Sigorta ödeneğini yatıran insanlar daha az maaş alır yatırımlardan dolayı. Örnek, Hamzaoğulları ailesinde vardır. Biri mimardır Giray Hamzaoğulları, biri de Güray Hamzaoğulları, ikisi de üniversite mezunudur ama biri birisinin yanında çalışır mimar olarak ve şoför olan kendi namına hesaba yatırdığı için Sosyal Sigortadan daha yüksek maaş alır. Bu da yaşlılıklarında gerçekten o üniversite okuyarak, mezun olarak kendi branşını başkalarının yanında yapan insanlara karşı sanki bir hakaret gibi sayarım kendi adıma ve bunu buradan dillendirerek Sayın Bakan Gardiyanoğlu da umarım bu konuyla alakalı geniş önlemler, daha ciddi, daha doğru önlemler alır diye söylüyorum.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Evet teşekkür ederim. Dediğim gibi bunun yöntemi asgari yatırım basamağa getirmek, meslek kodlarını belirlemek ve… Ben sektörel fazla asgari ücret demiyorum, o ayrı bir tartışmadır, o topa girmiyorum. Çünkü orayı çok doğru bulmuyorum. Biz asgari olarak nasıl ki, bir doktor kamuda işe başladığında minimum ne olacağı bellidir, biz zaten gerçekte de ne olduğunu biliyoruz özelde yatırımlar asgari ücret üzerindedir, bunu engellemeye yöneliktir. Örneğin Türkiye’de Sayın Hakan Dinçyürek de gelmişken, Türkiye’de özel üniversitelerdeki bir profesörün maaşının kamu maaşından düşük olmayacağı yasayla düzenlenmiştir. Ben ille de Türkiye’dekinin aynısı olsun kamuya eşitlensin noktasında bir önermede bulunmuyorum ama bir asgari yatırım basamağa gelmesi bu işi çözecektir.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Bakan buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclise. Süreniz 10 dakikadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sevgili Barçın’ı dikkat ve titizlikle dinledim. Teşekkür ederim saptamaların ve görüşlerin için Sayın Barçın. Özellikle 1 Ocak 2008 öncesi işe girenlerle ilgili daha önce konuştum, aynısını de burda söyleyeyim. Sosyal Sigortalardan bu…

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – EYT ile ilgili.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – EYT değil tam yani erken emeklilikle değil de emeklilikle ilgili, şeyle ilgili…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Emeklilikte yaşa takılanlar.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmaya başladım, o dengeleri talep ettim, büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta bu çalışma önüme gelecek ve bununla ilgili da daha detaylı bir bilgi burda rakamlarla koyarak ama 1 Ocak 2008 öncesi için konuşuyorum ben, önümüze gelecek.

Asgari ücretle ilgili evet, ben bu arada işverenlere ve işçi tarafına ben çok teşekkür ederim, oybirliğiyle Cuma günü 24 Bin net olarak asgari ücreti geçirttik. Tabii ki bunun yanında da değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere de iş hayatına da İDM Fonundan da bir prim desteği mevcut olan, yüzde 25 olan prim desteklerini 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak kaydıyla da özellikle de üretim sektörünü baz alarak, yani tarım, hayvancılık, esnaf ve sanayiyle ilgili bu ödenekleri, prim desteklerini yüzde 60’ın üzerine çıkarttık. Müteahhitlik ve turizm sektörüyle ilgili yüzde 50’nin üzerine çıkarttık. Yine aynı şekilde de diğer ekonomik kuruluşların da prim desteklerine yüzde 50 ve üzerinde olan değişen. Yani minimum yüzde 50 ve üzeri olacak şekilde var olan yüzde 25’i bir revize ettik. Çünkü dediğim gibi ciddi anlamda işte 15.750’den bir anda 24 Bin nete, yani netten net anlamda söylediğimde yüzde 52.30’luk bir hayat artışı oldu. Tabii ki hatırlanacağı üzere Aralık ayındaki 2023’ün son şeyinde yüzde 50.31’di. Yüzde 52.30’a çıktığımızda, yani yüzde 2 de bir refah payıymış gibi düşünülebilir ve üzerinde olmasından dolayı da yani hayat pahalılığın üzerinde olmasından dolayı da tekrardan ben taraflara da çok teşekkür ederim. Büyük bir olgunlukla karşılar, büyük bir yapıcılıkla hem işveren hem işçi tarafı yaklaştı, Devlet olarak da bunları dediğim gibi işverenlerin sosyal sigorta primlerine de ciddi anlamda bir katkı ve 31 Aralık 2024’e kadar da devam edecek olan bir katkı. Çünkü evet, enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz ve dediğim gibi üç ay, dört ay, beş ay, altı aylık ve öngörü görmemiz gerekir ki ne kadar artacak bu hayat pahalılığıyla ilgili. Ve dediğim gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın, esnafını yaşat ki iş hayatı yaşasın. Sonuçta da elimizden gelen maksimum desteği de göstermeye çalışacağız.

Özellikle en çok sorulan sorulardan biri de üçüncü dünya ülkesi çalışanlarıyla ilgilidir Sayın Barçın, bununla ilgili çalışmayı başlattım. Yani asgari ücret ile ilgili, şartlarıyla ilgili bazı değişikliklere gideceğim.

Diğer bir konu da, özellikle benim içimde de kanayan bir yaradır içimde. Yani maaşına karşılık yatırılmayan primlerden bahsediyorum ben ve bir Bakan olarak da burda çok açık da dile getirdim geçen toplantılarda konularda da. Mesela Fransa’da yüzde 4 dedim, İtalya’da yüzde 5 dedim, diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 3, yüzde 7 arası, Türkiye’de yüzde 44 ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de her 100 sosyal sigortalı yatırımı için 67’sinin asgari ücret üzerinden yatırılma tablosunu da gördüğümü burdan dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim. Bununla ilgili da az önce oturduğum yerden de söyledim, şimdi Kürsüden de ben bunu söyleyeyim. Maliye Bakanıyla başlattığımız ortak bir çalışma var tek tahakkuk fişi üzerinden yatırımlarla ilgili. Yani bu nedir? İşveren gerçek maaşı neyse Maliye Bakanlığına sundu ve aynı tahakkuk fişini ben de Sosyal Sigorta-İhtiyat Sandığında göreceğim ve aynı derecede yatırımları alacağız. Tabii ki çok detaya girip da bizi izleyenleri sıkmak da istemem, çünkü biliyorsunuz ki maaşın direkt vergiye direkt indirimi var. Daha cazip alanları var ama dediğim gibi bunlarla ilgili da bir düzenlememize gideceğiz. Ama dediğim gibi, özellikle üçüncü dünya ülkeleriyle ilgili bir çalışmamız olacak ama biliyorsunuz ki bazı ILO sözleşmeleri da karşımızda bir duvar gibi durmaktadır. Bunları da artık komitede oturup birlikte değerlendireceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü örneğin, bir yerli asgari ücretli işe kendi arabasıyla gelir kendi arabasıyla gider. Evinin kirasıydı, telefonuydu, elektriğiydi, suyuydu, gıda masraflarıydı kendi görür ama üçüncü dünya ülkelerinden biri geldiğinde biliyorsunuz ki bunların birçoğu da işverenler tarafından kendilerine sağlanmaktadır. Yani tam adil olduğunu düşünen biri da değilim, açık söyleyeyim. Bunlarla ilgili da ciddi bir düzenlemelerim var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde bunların çalışmaları da yani bu Şubat ayı içerisine kadar tamamlanacak ve dediğim gibi bunları yine masaya getireceğiz, birlikte bunları değerlendireceğiz ve tekrar söyleyeyim, en hayırlısı neyse de onu da birlikte arayacağız. Zaten üç aşağı beş yukarı benim kafa yapımı çözdünüz. Oybirliği arayan veya bilgiyi paylaşmayı seven bir kişiliğe sahibim, çünkü dediğim gibi devlette devamlılıklar esastır. Herkesin kabul göreceği, herkesin altında imzası olacağı veya oybirliği olabilecek olan çalışmalardır benim yapmak istediğim ki, sonuçta çünkü bir tek sosyal sigortalar tek bir kişiye değil, tüm kesimi kucaklayan bir kesimdir Sosyal Sigortalar. Hepimizin geleceğidir, emekliliğidir ve dediğim gibi ben, benden sonrası gelecek olanlar da Sosyal Sigortaları ve Kurumu korumakla mükelleftir değerli arkadaşlar, en önemlisi da yerli işgücünü desteklemektir en büyük görevimiz.

Tekrardan saygılar sunar, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

Konuşma isteminde bulunan başka milletvekili salonda yoktur. Bu durumda Sözlü Sorular kısmına geçiyoruz. Sözlü Sorularda soru soran ve sorulara cevap verecek içerde Bakan, Başbakan yoktur. Bu durumda Sözlü Sorusu olan var mı diye sorayım. Sözlü Sorusu olan da yoktur.

Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 22 Ocak 2024, Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-mail’lerinize gönderilecek, ayrıca Meclis web sayfamızda yayınlanacaktır.

Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış Saati:15.26)

DÖNEM:X YIL:3

CUMHURİYET MECLİSİ

GÜNDEMİ

27’nci Birleşim

15 Ocak 2024, Pazartesi

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
|  - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER. |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER. |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER. |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR: |
|  |
| - Bu Kısımda Milletvekillerinin Güncel Konuşma istemlerine yer verilecektir. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.  |
|  |
| VII. SORULAR: |
|  |
| A. SÖZLÜ SORULAR: |
|  |
| (1) Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın Görevden Alınıp Alınmayacağına İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No: 7/2/2023) |
|  |
| (2) 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) |
|  |
| (3) 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: 6/1/2022) |
|  |
| (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) Girne Bağımsız 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) |
|  |
| (11) Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın, Girne Belediyesinin Kullanımında Olan Parsele İlişkin Sorusu. (Y.S.No:25/2/2023) |
|  |
| (12) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, 24 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Bakanlıklara Yapılan Sınavsız ve/veya Münhalsiz İstihtamlara İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 26/2/2023) |
|  |
| (13) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, 2023-2024 Öğretim Yılı İçin İstihtam Edilen ve Pedagoji Sertifikası Bulunmayan Geçici Öğretmen Sayısına İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 27/2/2023) |
| (14) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Ülkemizde Yaşayan ve/veya Yaşamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaş Sayısına İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 29/3/2023) |
|  |
| (15) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, 18 Mayıs 2022 Tarihinden Sonra Bakanlık Onayı ile Verilen Vatandaşlıklara İlişkin Sorusu. (Y.S.No:30/3/2023) |
|  |
| (16) Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, Çağlayan Çocuk Yuvasına İlişkin Sorusu. (Y.S.No:31/3/2023) |
|  |
| (17) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun, 2022 Yılından Günümüze kadar Trafik Kazaları ve Sonuçlarına İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 32/3/2023) |
|  |
| C. Bu Bölümde Sözlü Sorusu Olanlar Sorularını Kürsüden Sorabileceklerdir. |

Kontrol:A.B