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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



32’nci Birleşim

5 Şubat 2024, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | | | 4 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI   * Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın, İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca “Son Siyasi Gelişmeler” ile İlgili Konuşması. * Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova’nın Yanıtı. * Sayın Tufan Erhürman’ın Açıklayıcı Konuşması.   -Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin usul hakkında konuşması.  -Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun usul hakkında konuşması | | | 13  37  39 |
|  | A) | ONAYA SUNULAN | |  |
|  |  | 1. | Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunmuş olduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 5 |
|  |  | 2. | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının Komite gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi | 6 |
|  |  | 3. | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının Komite gündeminde bulunan Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi . | 8 |
|  |  | 4. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 9 |
|  |  | 5. | Cumhuriyeti Türk Partisi Grup Başkanlığının Sayıştay Komitesi üye değişikliğine ilişkin Tezkeresi . | 12 |
|  |  | 6. | Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No:1692 Bedreddin Demirel Caddesi Arabacıoğulları Apartmanı, Kat 4. 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının gruplar arası varılan mutabakat sonucu gelecek haftaya ertelenmesi. | 42 |
|  | B) | GÜNCEL KONUŞMALAR | |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat’ın “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumunda Neler Oluyor?” Konulu Güncel Konuşması.  -Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’un Yanıtı.  -Sayın Fide Kürşat’ın açıklayıcı konuşması. | 43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aslında Topa Dönen Yaşlı ve Hasta İnsanlarımız” ile İlgili Güncel Konuşması.  -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun Yanıtı.  -Sağlık Bakanı Sayın Hakan Dinçyürek’in Yanıtı. | 51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “Memleket Halleri ” ile İlgili Güncel Konuşması.  -Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’un Yanıtı.  -Sayın Sami Özuslu’nun açıklayıcı konuşması. | 62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı’nın “Çözümün Fırsatları” ile İlgili Güncel Konuşması.  -Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’un Yanıtı. | 74 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” ile İlgili Güncel Konuşması.  -Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova’nın Yanıtı. | 82 |
| III. | SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER: | | |  |
|  |  | 1. | Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 112/2/2023) Üçüncü Görüşmesi. | 42 |
|  |  | 2. | Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:49/2/2023) Üçüncü Görüşmesi. | 42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GELEN EVRAK | | |
|  | | |
| YASA TASARILARI: | | |
|  | | |
| 1. | Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:179/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 1.2.2024) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) | |
|  |  | |
| DANIŞMA KURULU KARARLARI: | | |
| 2. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Gelecek Birleşimlerine İlişkin Kararı. (D.K.No:66/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:29.1.2024) | |
| TEZKERELER: | | |
|  | | |
| 3. | | Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunmuş olduğu, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:59/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:29.1.2024) |
|  | |  |
| 4. | | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının, Komite gündeminde bulunan, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:57/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 1.2.2024) |
|  | | |
| 5. | | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının, Komite gündeminde bulunan, Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısının (Y.T.No: 148/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 1.2.2024) |
|  | | |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:12.31)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Hasan KÜÇÜK

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 32’nci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip, yoklamayı yapar mısınız.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; bu kısımda Onaya Sunuş İşlemleri bulunmaktadır. Okutulup Onaya Sunulacaklar:

Birinci sırada; sayın milletvekilleri bu kısımda birinci sırada Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunmuş olduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

29 Ocak 2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Öz: Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi Hakkında İvedilik Önergesi.

Öz’de adı geçen Yasa Önerisi ile, bazı sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığında ebeveynleri veya başka nedenler ile ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki Nüfus Kütüğündeki yaşının gerçek yaşından küçük olması ve bu durumun nüfus kütüğünde düzenlenmesine karşın Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının 122’nci maddesindeki düzenleme nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanmasında yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amaçlandığından Önerinin süratle yasallaşması gerekli görülmektedir.

Bu nedenle Önerinin ivedilikle sonuçlanmasını sağlamak için İçtüzüğün 87’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oğuzhan HASİPOĞLU  UBP Gazimağusa Milletvekili |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; söz isteyen var mı?... Söz isteyen yok.

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

Sayın Milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin Milli Savunma Komitesi Başkanı ve üyeleri bir müddet Cumhuriyet Meclisinin çalışmalarını izleyeceklerdir. Aramıza geldikleri için kendilerine hoş geldiniz diyorum.

Sayın milletvekilleri; ikinci sırada İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının komite gündeminde bulunan Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

1 Şubat 2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Öz: Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi Hakkında İvedilik Önergesi.

Öz’de adı geçen Yasa Önerisi ile Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumuna kamu görevi içinden veya dışından üçlü kararname ile Başkan atanabilmesi için Dijital Dönüşüm e Elektronik Devlet Kurumu Yasasına Ekli II. Cetvelinde düzenleme yapılması amaçlandığından, bu Yasa Önerisinin ivedilikle yasallaşması gerekmektedir.

Bu nedenle Önerinin ivedilikle sonuçlanmasını sağlamak için İçtüzüğün 87’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Emrah YEŞİLIRMAK  Komite Başkanı |

BAŞKAN – Söz isteyen var mı?...

Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Öncelikle oturumu izleme inceliği gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyon Başkanı ve sayın üyelerine hoş geldiniz demek istiyorum.

Sayın Milletvekilleri; Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinin önerisi ile yasalaşmış bir yasa ve bu Kurum komite üyelerinin ortak önerisi doğrultusunda mevzuatımızın bir parçası haline geldi ve halihazırda yürürlükte bulunan bir yasa ve elbette bu Yasanın öngördüğü. Başkanın atanabilmesi için de Üst Kademe Yöneticileri Yasasında bir değişikliğin yapılması zaruri. Ancak bizim merak konumuz şu; net olarak ifade etmek gerekiyor. Böylesine önemli bir kurumun faaliyetlerine başlayabilmesi ve devam edebilmesi bakımından elbette kurumsal yapısının hızla tamamlanması ve bir Başkan yönetiminde faaliyetlerini sürdürmesi, geliştirmesi elzemdir. Ancak Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası hükümet iradesi dışında, elbette desteğiyle ama hükümet iradesi dışında komite üyelerinin getirdiği bir yasa önerisiyle bu Meclisten geçti. Peki, bu Kurumun Başkanı olacak kişinin mevzuatta yer alabilmesini sağlayacak yasa değişikliği neden hükümete mensup partilerden bir milletvekilinin önerisiyle Meclise gelir de bir hükümet tasarısı şeklinde Meclise gelmez, bu izaha muhtaç bir konudur. Bu Kurum hızla çalışmalarına başlamalı ve ilerletmelidir. Peki hükümette bu irade var mıdır? Hükumet bu Kurumun hayata geçmesi ve bu ülkede E-Devlet kapısının aralanabilmesi konusunda bir iradeye sahip midir? Eğer öyleyse Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasası geçer geçmez neden Üst Kademe Yöneticileri Yasasında gerekli değişikliğin yapılabilmesine imkan sağlayacak girişim hükümetten gelmedi ve neden bu Yasa geçtikten aylar sonra bir milletvekilinin önerisiyle bugün önümüze geldi? Bunun hükümet tarafından izah edilmesi lazım. Biz gerek kurumun oluşması sırasında, gerekse çalışması sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuda iradeye sahibiz ve her türlü desteği komite çalışmalarında olduğu gibi süreç içerisinde de sağlamaya hazırız. Ancak hükümetin bu konuda bir taahhüdünü duyma ihtiyacımız var. Eğer kurumun çalışmalarını sağlayacak olan Başkanın atanabilmesine imkan sağlayacak değişiklik bir milletvekilinin önerisiyle Meclis gündemine geliyorsa ve hükümet tasarısı olarak gelmiyorsa o zaman hükümetin bu konuda Meclise bir taahhütte bulunması gerekmektedir. Bu öneriye oyumuz olumlu olmakla birlikte hükümetin bu konudaki iradesini duymaya ihtiyacımız olduğunun altını çizmek isterim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Başka söz isteyen var mı? Sayın milletvekilleri yoktur. Özdemir Bey buyurun Sayın Bakan Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; ben de sözlerime başlamadan önce Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin Savunma Komitesinin Meclisin burda bizi izleyen Sayın Değerli Başkanı Hulusi Akar ve ekibine hoş geldiniz diyerek sözlerimize başlamak istiyoruz. Otomasyon Dijital Dönüşüm ve e-Devlet Projesi şunu öncelikle ifade etmek isterim ki bu hükümetin birincil öncelikli konusudur ve bu bağlamda e-Devletin hayata geçirilebilmesi adına çalışmalar her platformda gerek bakanlıklar düzeyinde, gerekse e-Devlet ana oluşum düzeyinde süratle tamamlanıp hayata geçmesi hükümetimizin birinci öncelikli konusu olduğundan dolayı Sayın Erkut Şahali’nin sorduğu soruya binaen verilecek cevap evet burda hükümet iradesi kesinlikle vardır ve bu bağlamda da bu e-Devlet oluşumuna hızla geçilebilmenin adımlarını atma kararlılığı içerisindeyiz. Neden milletvekili önerisi veyahut da neden hükümet tasarısı şeklinde gelmediği konusundaki soruya da cevabımız elbette ki Anayasamız bize burda bazı konuların Yasa Önerisi şeklinde de gelebilmesinin önünü açmaktadır ve milletvekillerimizin de bu konuda yaptıkları çalışmalar elbette ki bizim açımızdan, hükümet açısından hükümetin de yer aldığı gruplar içerisinde değerlendirildikten sonra sunulabilmesi bizim açımızdan teşvik edilen bir husustur. Bu nedenle Sayın Erkut Şahali’nin içi rahat olsun, hükümet desteği kesinlikle bu konuda vardır. Elbette ki bu konuya da hükümet olarak olumlu bakmaktayız ve bu ivediliğe de olumlu oyumuz olacaktır. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Başka söz isteyen var mı? Yoktur. Sayın milletvekilleri; tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; üçüncü sırada İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının komite gündeminde bulunan Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Sayın Katip Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

1 Şubat 2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Öz: Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı Hakkında İvedilik Önergesi.

BAŞKAN – Sayın Milli Savunma Komitesi Komisyonu Başkanı ve değerli üyelerine çok teşekkür ediyoruz, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Anavatan Türkiye’ye bol bol selam gönderiyoruz.

Sağ olun.

KATİP –

Ülkemizde artan yabancı bir nüfus ve buna paralel olarak artık ben kaçak yaşam, insan ticareti ve düzensiz göç ile mücadele edebilmek için Muhaceret Dairesi bünyesinde daha fazla personele araç duyulmaktadır. Öte yandan Daire personeli arasından emekliye ayrılanlar olduğundan dolayı personel yetersizliği nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. 2018 yılında hayata geçirilen İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü ile birlikte daha önce izin almaktan muaf tutulan (60 yaş üstü yabancılar, Üniversite öğrencileri, 18 yaş altı çocuklar, KKTC vatandaşı ile evli yabancı uyruklular ile Daimi İkamet İzni sahibi kişilerin eşleri vb.) yabancı uyruklu kişiler izin almak durumunda kaldığından dolayı Dairenin var olan iş yükü daha da artmıştır. Bu sorunların çözümü noktasında Dairenin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlamak amacıyla kadro sayıları ve hizmet şemaları değişikliği iş bu yasa değişikliği ile yapılması amaçlandığından Yasa Tasarısının ivedilikle yasallaşması gerekmektedir.

Bu nedenle Tasarının ivedilikle sonuçlanmasını sağlamak için İçtüzüğün 87’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, hakkında ivedilik kararı verilmesi yönünde gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Emrah YEŞİLIRMAK  Komite Başkanı |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; söz isteyen var mı?... Yoktur.

Sayın milletvekilleri? Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; dördüncü sırada Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunmuş olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Konu: İvedilik.

Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisiyle lisansüstü öğretimde ertelemeyi düzenleyen 36’ncı maddedeki “mezuniyet tarihinden itibaren” ifadesinin kaldırılması, ayrıca yükseköğrenime bağlı bedelli askerlik için öngörülen bazı süreleri kaçıranlara ise af getirilmesi hedeflendiğinden, söz konusu Yasa Önerisinin ivedilikle görüşülmesi hususunda Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 87’nci maddesi uyarınca gereğini rica ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Resmiye Eroğlu CANALTAY  Öneri Sahibi |

BAŞKAN – Söz isteyen var mı sayın milletvekilleri?...

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) – Söz istiyorum.

BAŞKAN – Söz isteyen?... Sayın Resmiye Canaltay, buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiğiniz gibi Askerlik Yasası yıllar önce yine bir revizyona uğramıştı. Biz tekrardan geçen yıllar içerisinde gençlerimizin mağduriyetlerini de göz önünde bulundurarak, yine gençlerimizin ülkeye girişlerini kolaylaştırmak ve ülkeye aidiyetlerini daha da çoğaltmak amacıyla böyle bir Yasa Tasarısını gündeme getirdim. Bu Yasayla birlikte ben inanıyorum ki aileleriyle yıllardır buluşamayan tüm gençlerimiz, yoklama kaçağına düşen tüm gençlerimiz çok kısa bir sürede bedelli askerlikten yararlanarak birçok aile dramına da son vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Güneyde aileleriyle buluşan birçok hikaye dinliyoruz. Bütün temennimiz, gençlerimizin ülkelerinde istedikleri şekilde askerliğini yapabilmeleri ve kaçağa düşmemeleriydi ve biz de bunu başardık.

Ben bu noktada Güvenlik Kuvvetleri Komutanına ve bize birçok konuda destek gösteren Güvenlik Kuvvetleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda gerçekten bize çok destek verdiler ve bu Yasanın hazırlanmasında bizimle birlikte çalıştılar. Ayrıyeten muhalefetteki arkadaşlara da, gruba da teşekkür ediyorum, çünkü onlar da bu Yasaya onay vererek oybirliğiyle geçmesi sağlanmıştır.

Herkese çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Erkut Şahali, buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri; elbette bir konuyu net olarak izah etmek gerekiyor. Bu Meclisten yasalar elbette ilgili tüm çevrelerin görüşleri alındıktan sonra tamamlanmalıdır. Askerlik Yasası da buna dahildir elbette. Askerlik gibi üzerinde fazlasıyla hassasiyet gösterilen bir konuda bir yasa değişikliği söz konusu olacaksa elbette askeri makamların bu konudaki değerlendirmesi ülkenin ihtiyaçlarına ilişkin yapılacak çalışma son derece önemlidir ama irade Meclistedir. Dolayısıyla bu Yasanın nihai şekli Mecliste biçimlendirilecek ve milletvekillerinin oylarıyla hayata geçecek bir (Değişiklik) Yasasıysa bu ki önümüzdeki yasa öyledir, milletvekillerinin iradesi doğrultusunda Askerlik Yasası değişmiş olacak. Sayın Canaltay’ın önerisi Cumhuriyetçi Türk Partisinin benimsediği pek çok unsuru bünyesinde barındırmaktadır, dolayısıyla elbette ivedilik talebine oyumuz olumlu olacaktır. Ancak en az bu konu kadar ivedi bir başka konu da ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ihtiyaçları, tırnak içinde söylüyorum ve deyim yerindeyse ifade edildiği için burada tekrarlamakta bir beis yok. Ateşkes koşulları hüküm süren adada Kıbrıs Türk halkının savunması bakımından mevsimsiz addedilerek ivedilik talebimize olumlu oy verilmemiş olan bir vicdani red konusu vardır.

Sayın milletvekilleri; şunu net olarak ifade etmek lazım. Bizim hazırladığımız yasa ve o yasa tahtında özellikle hükümete ve askeri makamlara tanıdığımız inisiyatif, askerlik bakımından insan kaynağı kaybını bir tehdit olarak önümüze çıkarmamaktadır. Ancak Askerlik Yasası bünyesi içerisinde bulunan bedelli askerlik koşulları yine askerlik maksatları bakımından bir insan kaynağı kaybına kendiliğinden yol açmaktadır. Dolayısıyla birbiriyle mukayese edilebilir, askeri personel ihtiyacının karşılanması bakımından birbiriyle mukayese edilebilir konular değildir. Ve görüşmemiz ivedilikse eğer, vicdani red konusunda bir karara varmış olmak, bedelli askerlik konusunda bir karara varmış olmak kadar en az ivedidir, çünkü sahip olduğu inanç ve dünya görüşü çerçevesinde vicdani reddini açıklayanların hapsedilme tehdidi vardır. Bedelli askerlik konusunda şöyle: Şu veya bu gerekçeyle hak mahrumiyetine uğramış olanların da sürgün tehdidi söz konusudur ama arada bir fark vardır. Hapsedilme tehdidi iradi olmayan yasaların öngördüğü bir tehdit olarak bireyleri tehdit etmektedir. Sürgün tehdidi son kertede iradi bir tehdittir. Yani sürgünde kalmak zorunda olmayı benimsemeyen, buna tahammül göstermeyenlerin hala bu ülkeye gelmek gibi şansları vardır askerlik yapma koşuluyla.

Dolayısıyla bizim açımızdan bireyin iradesi esastır ve bireyin iradesine bağlı olarak yasalarla o irade doğrultusunda sonuçlar üretecek yasal koşulların yaratılması temel vazife olmalıdır ve biz bu konuya bu çerçevede yaklaşıyoruz. Şunu net olarak ifade etmemiz gerekiyor. İlk şekliyle hazırlanan ve bugün hakkında ivedilik talebinde bulunulan Askerlik Yasa Önerisiyle bu Yasa Önerisinin gelmesi muhtemel nihai şekil arasında çok ciddi farklılıklar söz konusu olacaktır. Çünkü Sayın Öneri Sahibi Canaltay’ın da ifade ettiği üzere bu konuda hassasiyetlerde müracaat edilmesi gereken makamlarla yürütülen çalışma sonucunda önümüzde duran bu Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi çok daha yalın, çok daha dar kapsamlı hale getirilecek ve o doğrultuda bir sonuç başarılmaya çalışılacak. Bu bizim açımızdan kabul edilir değildir. Dahası, biz askeri maksatları önemsediğimizin altını çiziyoruz ama bireylerden yola çıkarak bu maksatların değerlendirilmesi ve hedeflerin tutturulması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin bedelli askerlik koşullarındaki mevcut durum, işte belli zamanlarda af yasalarının gündeme gelmesine ama genel itibarıyla da Kıbrıs Türk halkının nitelikli insan kaynağını yitirmesine yol açmaktadır. Çünkü bedelli askerlik koşullarını özellikle çalışmaya bağlı olarak sağlama niyetiyle yurt dışında bulunan bireyler bir süre sonra yerleşik durum düzenini tesis etmekte, dolayısıyla kendi yurduna dönme konusunda çekince, isteksizlik veya imkansızlıklara maruz kalmaktadırlar. Dolayısıyla biz örneğin bu Yasa üzerindeki çalışma devam ederken bedelli askerlik kapsamının lisansüstü eğitimin tamamını kapsayacak şekilde yeniden ele alınması konusunda bir gayreti ortaya koyacağız veya doktora tezlerinin eğitimini tamamlamış olmasına rağmen yasal prosedürlerinin sonuçlanmaması nedeniyle hak mahrumiyetine uğrayanların haklarının iadesi konusunda da önerilerimiz olacak ve bu değişiklik yasası içerisinde yer almasını savunacağız. Ve dahası belki bu Yasanın konusu olmayacak ama vicdani ret konusuyla birlikte ele alınması gerektiğine inandığımız bir diğer konu da bu ülkedeki nitelikli işgücünün bu ülkede kalmasını ve işgücü piyasasına hızla dahil olabilmesini sağlamak bakımından sadece mesleki teknik öğretim kurumlarından mezun olanların değil, aynı zamanda ön lisans programlarından bu ülkede ihtiyaç duyulan insan kaynağına yönelik olarak eğitim almışların da özellikle askerlik süresinde bir avantaj elde edebilecek şekilde değerlendirilmiş olması gerektiğine inanıyoruz ve o doğrultuda bir girişimimiz de söz konusu olacak ama son kerte de şunu ifade etmek istiyorum. Bedelli askerliğin askerlik bakımından yol açacağı sonuçlarla vicdani reddin yasada tanımlanmasının askerlik bakımından yol açacağı sonuçlar arasında bizce herhangi bir fark yoktur ve halihazırda ivediliğe ihtiyaç duymayacak hale gelmiş olan vicdani retle ilgili yasa önerimizin bu Askerlik (Değişiklik) Yasasıyla birleştirilerek görüşülmesi konusunda komitede Cumhuriyetçi Türk Partili milletvekillerinin ısrarı söz konusu olacak peşinen ifade etmek istiyorum ve bu çerçevede bu ivedilik talebine Cumhuriyeti Türk Partisinin oyu olumludur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; beşinci sırada Cumhuriyeti Türk Partisi Grup Başkanlığının Sayıştay Komitesi üye değişikliğine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

5 Şubat 2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Grubumuzu temsilen Sayıştay Komitesi üyesi olarak görev yapan Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’i geri çektiğimizi ve yerine Lefkoşa Milletvekilimiz Sayın Sami Özuslu’yu görevlendirdiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Erkut Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Grup Başkan Vekili

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca konuşma istemi bulunmaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili konuşma istemi var.

Buyurun Sayın Tufan Erhürman Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Milletvekilleri; bu hafta yine tabii ki makul bir gerekçeyle bu kez Pazartesi ve Salı birleştirildi. Dolayısıyla umarım yine 62’nci maddeye ilişkin bir tartışma olmayacaktır konuşma sürem konusunda.

Öncelikle basına da yansıyan bir şekilde Ercan’da yaşananlarla ilgili durumu mümkün olduğunca net bir şekilde ortaya koymak ihtiyacı içindeyim ama tabii Sayın Erhan Arıklı burada yok. Umarım beni duyuyordur da bu konuşmayı dinliyordur ve mümkünse de zamanında buraya gelip yanıt verecekse, yanıtını verir.

Şimdi arkadaşlar Ercan’da uçuş güvenliğinin ve genel olarak güvenliğin sağlanması konusundaki sıkıntılar sürekli olarak basına yansıyor ve bunların sürekli olarak basına yansıması doğal ve doğru olan ama bir yandan da tabii ki insanlar da endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Öbür taraftan da kendine Hükümet diyen yapının bu konuya bakışını anlamaktaki güçlüğü her gün biraz daha artırıyor. Geçen hafta yanılmıyorsam veya bir önceki hafta bu Kürsüden tekrar dile, bir kez daha dile getirmiştim. Şimdi bir kez daha dile getiriyorum belgeleriyle birlikte. Biliyorsunuz Ercan’da yaşanan şey sonuç itibarıyla bir havaalanı ve/veya geliştirme talebi havaalanının yapımı veya geliştirilmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor orada. Bu konuyla ilgili bizim bir tüzüğümüz vardı zaten ve bu tüzüğümüze göre bu tüzüğün 19’uncu maddesine göre şöyle bir düzenleme söz konusuydu. Havaalanı yapım talepleri ki yan başlık Havaalanı Yapımı ve/veya Geliştirme Taleplerini İnceleme Komisyonu ve diyordu ki; havaalanı yapım talepleri Bakan onayı ile oluşturulan inceleme komisyonunca incelenir. Kimdi bu komisyon? Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında Maliye Bakanlığı, turizmden sorumlu Bakanlık ama daha önemlisi tabii Sivil Havacılık Dairesi, DPÖ, Planlama İnşaat Dairesi, Kıb-Tek, ilgili yerel yönetim, Su İşleri Dairesi, Çevre Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi temsilcilerinden oluşuyordu. Komisyon Başkanı uygun göreceği başka yerli veya yabancı uzmanları da komisyona dahil edebiliyordu. Komisyon havaalanı yapım taleplerini bu tüzük ICAO tarafından yayımlanan ekler ve bu eklere ilişkin olarak yayınlanan dokümanların son şeklinde belirtilen tüm standart ve tavsiyelerde belirtilen hususlar ile ECAC tarafından yayımlanan doküman 30’da belirtilen standartlar çerçevesinde görüşüyordu. Niye okudum bunu uzun uzun? Bu iş daha bizim bir tane Ercan Havalimanımız varken ve Ercan Havalimanını da biz işletirken, uluslararası hukuka ve uzmanlığa özen gösterilerek düzenlenmişti bizim tüzüğümüzde ve bir heyet oluşturulmuştu. Yapım sırasında kimlerin bu heyette olacağı belliydi. Elbette Hükümetten de birileri vardı ama uzmanlar da vardı. Sivil Havacılık vardı, Çevre Dairesi vardı, Su İşleri Dairesi vardı, Kıb-Tek vardı. Çünkü biliniyordu ki bu uzmanlık gerektiren bir iştir ve temel olarak da ICAO kuralları esas alınmıştı. Uzmanlık bu çerçevede değerlendirilecekti. Ama ne oldu? Hani o 20 Temmuz’da bir an önce bu havaalanını açalım gailesi çerçevesinde 16 Haziran 2023’te bu tüzüğe bir geçici madde eklendi ve bu geçici madde şöyle dedi; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının doğrudan Bakanın, Bakanlığının da değil. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının bu uygun görmesi halinde havalimanı açılması sürecinde oluşacak eksikler tamamlanıncaya kadar ve her halükarda altı ayı geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve çalıştırma sertifikası verilebilir dendi. Yani bu kadar uzmanın hem kendi uzmanlıkları hem ICAO çerçevesindeki veriler ışığında kullanabileceği bir yetki alındı o uzman kuruldan ve dönüldü kime verildi? Ulaştırma Bakanına verildi, bir kişiye. Sadece altı ay için verildi. Yani Ulaştırma Bakanı nasılsa bütün bunların hepsini bilir. Çevreyi de bilir, suyu da bilir, elektriği de bilir, Sivil Havacılığı da bilir bilmem neyi de bilir hiç komiteye momiteye gerek yoktur. ICAO kurallarda da bilir Ulaştırma Bakanı, bir defalığına altı ay için bu uzatmayı yapabilme yetkisi doğrudan şahsına bu ali şahsa verildi. Yetinilmedi belli ki yine olmadı bu işler ve bu kez de 17 Ocak 2024’te bir daha tüzük değişikliği yapıldı ve şöyle denildi yine geçici maddeyle. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının uygun görmesi halinde havalimanının açılması sürecinde oluşacak eksiklikler tamamlanıncaya kadar ve her defasında altı ayı geçmemek kaydıyla havaalanı lisansı ve havaalanı çalıştırma sertifikası verebilir. Bu kez ne oldu Ocak ayında, içinde olduğumuz ayda? O ulu Ulaştırma Bakanı şu her şeyi bilir. Ona bu defa altı ayla sınırlı da değil, altı ay, altı ay, altı ay sonsuza kadar havaalanı çalıştırma lisansı ve sertifikası verme yetkisi şahsına tek bir şahsa verildi. Ve bu yetki verilirken de o heyetten rapor alsın, bilmem ne yapsın, bilgi alsın, falan filan öyle bir şey de konulmadı. Zaten heyet ona rapor verecekseydi kendi karar verirdi. O da konulmadı. Yani arkadaşlar bu memlekette şu anda havalimanında can güvenliği uçuş güvenliği bilmem ne hepsi Erhan Arıklı’nın iki dudağının arasında altı ayda bir o çok zengin bilgi birikimiyle bu alandaki çok zengin bilgi birikimiyle atacağı imzaya bağlandı. Erhan Arıklı’nın bilgi birikimi değil ha derdim. Ben olsaydım Ulaştırma Bakanı bana da bu yetki verilmemeliydi. Kim olursa olsun isterse havacılık konusunda aliyyül ala olsun fark etmez hiç kimse aynı anda ICAO kuralları, çevre, su, elektrik bilmem ne hepsini ben bilirim bunların diyemez bir Devlet yapısının içinde. Ve tekrar ediyorum geçen hafta söylediğimi. Bu mesele Erhan Arıklı meselesi de değil ha. Ne zaman oldu? Diye Sevgili Hasan Tosunoğlu yerinden sordu duydum. Birincisi 16 Haziran 2023 tarihli Bakanlar Kurulu, ikincisi de buradan yine resmi gazeteden gösteriyorum da buradan. Resmi gazeteden söylüyorum 17 Ocak 2024 tarihli resmi gazete. 17 Ocak yani 15 gün evvel. Ve bu defa verilen yetki tekrar ediyorum. Sınırsız uçsuz bucaksız altı ay, altı ay, altı ay ilanihaye gider sonsuza kadar. Arkadaşlar tekrar ediyorum geçen hafta söylediğimi. Erhan Arıklı’dan bahsederim ama hani derim ya bu mesele Erhan Arıklı’dan ibaret bir mesele değil tırnak içindeki Hükümetin meselesidir. Niçin tırnak içinde Hükümet dediğimin 1000 tane sebebini saydım. Bir tane de bu bin 1001’cidir. Çünkü bu bir Bakanlar Kurulu kararıyla değişen bir tüzüktür. Erhan Arıklı kendi kendine bu tüzüğü değiştiremez. Bakanlar Kurulunda herkes altına imza atar tüzük değişir. Bakanlar Kurulundaki bütün arkadaşlarımız sorumludur. Nereden? Erhan Arıklı’yı havacılık konusunda aliyyül ala ilan etmekten. Dünyanın hiçbir yerinde en büyük ülkeleri düşünün en uzman havacılık konusundaki en uzman kişiyi oraya oturtun bu yetkilerin hepsinin bir kişiden toplandığını hepsinin göremezsiniz, yoktur böyle bir dünya. Bu tarihsel ve çok ciddi büyük bir sorumluluktur. Hani dedim ya geçen hafta konuşurken yeni Don Kişot’lar türedi memlekette. Bir şey değil yahu ben bunu da alırım, bunu da alırım, ben atarım imzayı sorumluluk bana ait. Yahu benim can güvenliğimin sorumluluğu nere sana ait, sen kimsin? Sen kimsin de uçağa binen herkesin, o havalimanını kullanan herkesin can güvenliği meselesinde çıkacaksın diyeceksin ki bir şey değil ben atarım imzayı altı ayda bir imzalarım gitsin. Böyle bir laubalilik olabilir mi yahu? Ve bu laubalilik aslında bu sözleşme imzalanırken başlayan laubaliliğin geldiği son nokta ha şahikasına tırmandınız. Neden sözleşme imzalanırken dedim? Şimdi size ne saat dinlerim, ne maat dinlerim size okuyacağım sözleşmeden çok uzun değildir canınız sıkılmayacak ama eğlenceli değil. Memleketin haline dair kaygılarınız artacak okuduğum her maddede.

Şimdi öncelikle sözleşmeden söyleyeyim size. Çünkü tartışma nedir? Tartışma çok basittir ha, yapılması gereken işler var bir sürü uçuş güvenliği sağlamak için. Bunun parasını kim ödeyecektir? Tartışma. Parasını biz mi ödeyeceğiz, KKTC Devleti mi ödeyecek yoksa ilgili şirket mi ödeyecek? Tartışmasıdır başka bir şey yok.Bu tartışma çözülse KKTC Devleti kahramanca çıkıp da ben öderim dese şimdiye bittiydi orada bütün bu ihtiyaçlar giderildiydi. Sertifikayı da o heyet çok rahat verebilirdi hiç da Erhan Arıklı’nın kahramanlık yapıp da “Altı ayda bir ben uzatırım” demesine gerek kalmazdı. Neden Erhan Arıklı altı ayda bir uzatıyor? Çünkü yapılması gereken işler yapılmıyor, yapılmadığı için o heyet imza vermeyecek. Erhan Bey de diyor ki “Çekin heyeti aradan ben basarım imzaya altı ayda bir” o işler yapılmamış olmasına rağmen. O işler de nedir? O işler de koltuk gannetpa değil ha o işler de gerçekten uçuş güvenliğiyle ve can güvenliğiyle ilgili işlerdir. Koltuğu nereye koyacaksın reklamı nereye asacaksın gibi böyle makyaj meseleler değil buradaki meseleler. Peki, nereden nereye ansızın tartışma çıktı kim ödeyecek? Hala daha hiç çekinmeden biz 2012’di bu sözleşmenin tarihi? Öyle hatırlarım 2012’de hiç çekinmeden hala daha bilmiyor biz öyle güzel bir sözleşme imzaladık ki bu memleketin en büyük özelleştirmesini en karlı şekilde yaptık diye övünenler var ya. Hani o meşhur bir çek vardı on üçüncü maaş çeki biri bir ucundan tutar biri bir ucundan da yetişmezdin kaldırasın kendini mecburen aralara da insanlar girdiydi. İşte o fotoğraf aha bugüne kadar bizim başımıza çorap örmeye devam ediyor. Çünkü doğru dürüst bir sözleşme imzalanmadı ama bu haliyle bile doğru dürüst hali olmayan haliyle bile ben size bu sözleşmeden maddeler okuyacağım. Bakın madde sekiz yapılacak tadilatlar, okuyorum kısa kısadır canınız sıkılmayacak. Havaalanında bulunan sistem, cihaz, araç madde sekizi okuyorum. Havaalanında bulunan sistem, cihaz, araç ve ekipmanlara ait görevli şirket tarafından yapılacak iyileştirme, kapasite artışı, yeni teknoloji ürünü sistemlerin kurulması ve benzeri. Tadilat işleri, görevli şirket tarafından yapılacak olup bedeli görevli şirket tarafından karşılanacaktır. Var mı bir tartışma, kafanızı karıştıran bir şey var mı? Kim verecekmiş bedelini? Görevli şirket. Bu işleri kim yapacakmış? Görevli şirket. Hiçbir ihtilaf yok bu maddede görevli şirket ödeyecek. Bu madde sekiz devam ediyorum aynı şeyden aynı sözleşmeden madde on dört. Havaalanında mevcut olan tüm altyapı, üst yapı, araç, cihaz, sistem ve benzeri müştemilatın seyrüsefer hizmetlerine yönelik cihaz ve sistemler hariç işletme dönemi süresince bakımlı ve faal olarak bulundurulması kesintisiz olarak çalıştırılması, bakım onarım talimatlarında öngörülen bakımların onarımların bedeli taraflarına ait olmak üzere düzenli olarak yapılması. Değiştirilen cihaz parçalarının kayıtlarının tutulması ile yetkili servisler ile üretici firmayla her türlü bakım yazılım sözleşmeleri yapılması görevli şirkete aittir. Bakım onarım çalışmaları nedeniyle tesisin işletilememesi gerekçe gösterilerek idareden hiçbir hak talep edilemez. Kim yapacakmış bütün bu işleri? Bütün bu işleri de görevli şirket yapacakmış. Burada da tartışma konusu herhangi bir şey yok.

Gene sözleşmeden devam ediyorum bir kağıdımı bulamadım burada ama şeye geçiyorum şartnameye şartnamede de çünkü bu konu çok açık şekilde düzenleniyor. Bir dakikanızı rica edeceğim çünkü o kadar çok kağıtla geldim ki hah buldum sözleşmeden de 15’inci maddeyi okuyorum. Tesiste bulunan sistem, cihaz ve ekipmanların yolcu ve uçak trafiğindeki artış nedeniyle yapılacak iyileştirme kapasite artışları yeni teknoloji ürünü sistemlerinin kurulması tadilatı ve benzeri işler için görevli şirket tarafından tadilat iyileştirme projesi hazırlanacak, idarenin onayına sunulacak. Onaya müteakip masrafları görevli şirkete ait olmak üzere gerekli tadilatlar, iyileştirmeler yapılacaktır. Burada da kime aittir bütün masraflar? Gene sözleşmeye görevli şirkete aittir. Burada da en ufak bir sorun yok hukuken.

Şimdi size şartnameden bir madde okuyorum madde 11 bu da kısacıktır. Her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağı başlık bu bakın madde 11 her türlü giderin bak her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağı ne diyor? Dört satır. Bu işe ait yani bütün bu yapma işine ait ilgili mevzuat ile tanınan muafiyetler dışındaki mevzuatta tanınan muafiyetler dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar görevli şirket tarafından karşılanacak. İdare ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın isteklinin görevli şirketin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak. İdare hiçbir şekilde sorumlu değil ve madde 14 işletme döneminde hava seyrüsefer aksaklıkları, bakım onarım, ilave inşaat ile ilave güvenlik tedbirleri ve benzeri nedenlerle oluşacak gelir kaybı zarar ziyan idareden talep edilemez. Açık, zarar ziyanı doğsa da idareden talep edemez. Bunlar da yetmedi hani o sözleşme imzalandıktan sonra bu şirket vurmadan ama sözleşmenin burası açık değil şurası açık değil dedi ya bir zeyilname imzalandı çıktı. Zeyilname de gene 25 Temmuz 2012 tarihli zeyilname no beş. Bakın bunun 13’üncü maddesi şirket şikâyet etmiş gene onu ben bir vereceğim bunu ben bir vereceğim? Zeyilnamenin sonucu hava seyrüsefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm hizmet alanlarının ısıtma, soğutma, su, enerji, bakım onarım ve işletme giderleri işletme dönemi boyunca görevli şirket tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Hepsi ücretsiz. Kim sağlayacak? Görevli şirket sağlayacak.

Bir de 14’üncü madde gene şikâyet etmiş hava seyrüseferinde ben bir vereceğim parayı diye. Cevap Ercan Havaalanının işletme haklarının devredilmesine ilişkin ihale şartnamesi ve sözleşmesinde belirtildiği gibi hava seyrüsefer ve itfaiye hizmetlerine yönelik tüm sistem yatırımları, görevli şirket tarafından sağlanacaktır. Arkadaşlar bütün bunlar ben yazsaydım böyle yazmazdım ama böyle yazılmış haliyle bile bütün bu masrafların kimin tarafından yapılması gerektiğini tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Tartışma çıkmış olmasının da esas sebebi; sizin bunları daha güvence altına alacak hukuki düzenlemeleri bu sözleşmede yapmayı becerememiş olmanızdır. Beceremediğiniz haliyle bile bütün bunlar burada var. Bütün bunlar burada olmasına rağmen neyi becerdiniz son dönemde? Ansızın ek sözleşme beşi imzaladınız ve ek sözleşme beş ile neyi kabul ettiniz? O 59 Milyon Euro’da bağışladınız ya o sözleşmede bir de üstünden bütün bu konuştuğum konuların hepsinin ihtilaflı olduğunu kabul ettiniz. Yani dediniz ki biz yazdıydık yazdıydık bunları bu kadar da açıktı ama şirketin iddialarını kabul ediyoruz ihtilaflıdır bunlar. Yani kim çözecek bu işi? Bu işi Tahkim Heyeti çözecek. Yani zaten ihtilaflı olduğunu kabul ettiğiniz anda bütün bu okuduğum her şeyin tartışma konusu olduğunu kabul ettiniz ve size söyledik. Bunu böyle yapmayın çünkü bunu yaptığınızda hepsi kafamıza kalabilir bunların sözleşmede eksik de olsa yazmış olmanıza rağmen yazdıklarınızın da geçerliliğini tartışma konusu haline getirdiniz ve bunu da işte 2023’ün ortasında imzaladık. Bör bör bönürdük bu Kürsüden yapmayın bunu. Bunu da yaptınız demin okuduklarımın hepsini de açtınız tartışmaya, tartışmaya açılmaması gerekmesine rağmen. Döndünüz bunun tahkimde çözüleceğini söylediniz yargıda değil bizim yargımızı da devre dışı bıraktınız Hakem Heyeti çözecek dediniz. O imzaladığınız protokole de dediniz ki Hakem Heyeti büyük harflerle yazdınız bak elimdedir protokol büyük harflerle en geç 31.12.2023 tarihine dek kararını gerekçeli kararını yazılı olarak taraflara bildirecek dediniz. Hakem Heyeti o en büyük harflerle yazılmış en geç 31.12.2023’e kadar karar marar da vermedi. O Hakem Heyetine de buradan emekli yargıçları da sokacaktınız üye olarak buradan yemin ettiydiniz bunu yapacaksınız diye bunu da yapmadınız. Hakem Heyeti de kararını vermedi, kararını vermediği için de şirket size dedi ki dur bakalım ihtilaflıdır bu konular parayı kimin vereceği belli değil. Dolayısıyla ben para vermiyorum, bu işleri de yapmıyorum o işlerde büyük işler itfaiye mitfaiye bilmem ne onları da yapmıyorum. Siz de ben de yapmıyorum, yapamıyorum dediniz çünkü Savcılık size yapabilirsiniz demedi. O işler de yapılamadı kaldı. Çözüm ne buldunuz? Çözüm Erhan Arıklı. Erhan Arıklı, bassın imzayı altı ay daha bassın imzaya altı ay daha varsın oradan uçarken muçarken bir leylek ne kadar güvendeyse o kadar.

Be arkadaşlar, bu kadar laubalilik ben hayatımda görmedim yahu yani neresinden dutsan elinde kalır. 2012’den dut elinde kalır 2012 sonrasından dut elinde kalır. Beş numaralı ek sözleşme elinde kalır, tüzük düzenlemesi Allah’a emanet Erhan Arıklı her şeyin alimi her şeyin sorumlusu memleket Erhan Arıklı’ya emanet. Erhan Arıklı çünkü her şeyi bilir çevreyi tekrar ediyorum. Suyu, elektriği, uçuş güvenliğini, sivil havacılığı, ICAO kurallarını hepsini bilir. Yani gerçekten ve buna ve buna dönüyorsunuz…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Vasisi değilim…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İhtiyacı var vasiye? Bilin ya kimler vesayet altına alınır. Vasisi değilim derken ha bunun meselesi bunun meselesi arkadaşlar tekrar söylüyorum 2012’den bugüne aha bu zihniyetin meselesidir. Aynı zihniyetin hiç kimse de bu işi Erhan Arıklı’nın omuzlarına da bırakmasın ha. Çünkü hep beraber imzaladığınız o tüzük değişikliklerini altı ay önce de geçirdiniz bir daha geçirdiniz ve memlekette ne yetki varsa havacılıkla ilgili hepsi eşittir Erhan Arıklı. Memleketi bu hale getirdi böyle bir korkunç senaryo hayatımda görmedim ve büyük bir rahatlıkla bu konuda bekleyeceğiz. Ne yapalım, en geç demiş olmasına rağmen Tahkim Heyetinin kararını nasıl beklersiniz yahu en geç dediğiniz Tahkim Heyetinin kararını? Bugün itibarıyla bu ek beş numaralı sözleşme çöpe zibile çünkü bitti Tahkim Heyetinin görev süresi bitti nokta. Bir sorun varsa götüreceksin yargıya. Peki, yargıya da gidecek ihtilaf var mıydı bunlarda ihtilaf olarak kaydettin? Hayır, yargıya da götürülecek ihtilaflar değildi. Söke söke alacaktın parasını isterse şirket gidecekti yargıya dava açacaktı. Hayır, bu da olmadı. Çünkü siz bu süreci zaten yönetmiyorsunuz ki siz o protokole ne yazdığınızı bile bilmiyorsunuz. O tüzükte yaptığınız değişikliğin ne anlama geldiğini bile bilmiyorsunuz. Bir kişi çıksın da bana desin ki bile isteye bütün bu yetkiler Erhan Arıklı’ya verilme tüzüğü değişikliğinin altına imza attım desin bana bir kişi. Yoktur, yoktur. Sonra da biz bu memleket yönetilmez bu Hükümet tırnak için de Hükümettir bir an önce 2024’te bu Hükümetten kurtulmak gerekir dediğimizde ağrınıza gider. Yok, yani memlekette bir tane havalimanı var turizm memleketi, yükseköğretim memleketi, bilmem ne memleketi aday ülkesi uçmadan başka çaren yok ve geleceksin bütün bunları hepsini Erhan Arıklı’ya eşitleyeceksin.

Arkadaşlar, bundan daha berbat bir iş hayatımda görmedim. Bu sadece bu on defa istifa gerektirir ama ne kaçıncıyı söyleriz. Yani inanılır gibi değil yaptığınız işler.

Geçelim bir başka konuya Kıbrıs sorunuyla ilgili de bir şeyler söyleyeceğim ama onu sona bırakayım. Arkadaşlar bu ekmek meselesiyle ilgili karar. Şimdi, biz de dahil, bu Kürsüden pek çok insan denetimli mal kapsamına bazı şeylerin alınması meselesinin düşünülmesi gerektiğini artık dile getirdi. Çünkü memlekette hepimiz biliyoruz ki asgari ücret artıyor, hayat pahalılığı, artıyor hayat pahalılığı bilmem kaç ayda bir ödeniyor falan filan ama alım gücü verdiğiniz artış oranında artmadığı gibi alım gücü gerilemeye de başlıyor. Hatta bazı ürünlerde güneyden gidip de satın almanın tekrardan yıllar öncesinden sonra tekrardan daha cazip hale gelmesi meselesi gittikçe normalleşiyor. Yani geçtim bu tarafta insanlar alamıyor ve bir de ekonominin Güneye doğru kayışı bu kadar yıldan sonra döviz bu kadar yüksekken üstüne üstük. Böyle bir kayış da gerçekleşiyor ve tam da bu dönemde etmekle ilgili, o da herhalde somun ekmekle ilgili doğru hatırlıyorsam. Somun ekmekle ilgili bir karar üretiyorsunuz. Ürettiğiniz karara karşı Fırıncılar Birliğidir herhalde gözüm çok iyi görmüyor. KKTC Ekmek Üreticileri bir açıklamada bulunuyor ve KKTC Ekmek Üreticileri diyor ki; biz diyor Başbakanla görüşmek isteriz. Niçin görüşmek istiyorlarmış? Çünkü bizim diyor maliyetlerimiz, bilmem nelerimiz, falanımız filan yükseldi. Bunun hesabını Başbakanla görüşmek istiyoruz biz. Çünkü biz bunun altında ekmek satamıyoruz diyorlar. Doğru, yalan onu ben bilmem ama bunu söylüyor. Peki, sizin kullandığınız Yasa aslında böyle bir görüşmeyi gerektiriyor mu? Evet, kullandığınız Yasaya baktığımızda yani Mal Ve Hizmetler Düzenleme Denetim Yasası 21/77. Bunun için de bir madde var 4’ncü madde, (3)’üncü fıkra. Bu Yasa gereğince azami bir fiyat saptanırken aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur diyor. Uzun bir maddedir her biri için ayrı ayrı düzenler. Ben sadece üretici için olan en kısa olduğu için onu konuşuyorum ürettiği veya imal ettiği ürünün maliyet fiyatı ve buna ek olarak uygun miktarda kar yüzdeliği veya brüt kar. Şimdi maliyet fiyatının ne olduğunu tespit edebilmek için ve bunun üstüne brüt karı veya kar yüzdeliğini uygun miktarda kar yüzdeliğini koymak için bu insanlarla görüşmeniz gerekiyor mu? Evet, hiç kimse oturduğu yerden buradaki maliyetlerin, un fiyatının, bilmem ne fiyatının kaç para olduğunu bilemez. Peki, bu insanlar Ekonomi Bakanıyla görüştüğü, tatmin olamadığı da Başbakanla görüşmek ister? Yoksa Ekonomi Bakanıyla da hiç görüşmediği ve Başbakanla görüşme ister. Ben onu bilmem hiçbiriyle görüşmüş değilim ama sonuç itibarıyla bu Yasa kullanılacaksa, ne yapılması gerektiği belli bu bir. İki, varsayın ki görüştünüz fırıncılarla, uncularla, bilmem nelerle maliyetleri hesapladınız ve ortaya çıktı ki zaten bu insanların asgari karla çalıştığı görülüyor ve daha da karlarını düşürürlerse zarara girecekler. Buna rağmen ekmeğe bir destek vermek durumunda mısınız? Evet, o zaman ne gelmesi gerekir gündeme? O zaman gündeme sübvansiyonun gelmesi gerekir. Yani sizin o alanı doğru yöntemlerle sübvanseye etmeniz gündeme gelmesi gerekir geçen hafta sütte söylediğim gibi. Yani sen zarara uğra bir şey değil şu fiyattan sat demek Devlet açısından anlamlı bir şey değil ki. O zaman hepsine söyle, hepsini indir. Yapılması gereken şey şudur arkadaşlar bir kere netleşeceğiz. Biz zorunlu ihtiyaç olan şeyleri tespit edeceğiz. Bunlar genelde temizlik alanında, gıda alanında ve bebek bakımı alanındadır bir de kadınlar alanındadır. Bunları tespit edeceğiz denetimli mal kapsamına alma noktasına geleceğiz ama buralardaki sahada çalışanları çağıracağız, konuşacak, bakacağız bakalım gerçekten maliyetleri asgari bir karla karşılanıyor mu? Karşılanıyorsa narh koyacağız. Karşılanmıyorsa sübvanseye edeceğiz. Yapmamız gereken budur. Piyasada denetim yapacağız. Piyasada denetim yap. Neye göre denetim yapacaksın? Hangi kriterlere göre, hangi malları denetleyeceksin? Hangi malların fiyatlarını denetleyeceksin? Bütün bu çalışmaları yapmadan sadece ekmekte üstüne üstlük onların dediğine göre. Ben onların yalancısıyım Kıbrıs ağzıyla söylersek onların dediklerine göre hiç kendileriyle görüşmeden bu işi yaptığınızda o zaman onlar da çıkar der ki bakın, ayrıca halkımıza da uygulanan zamların keyfı olmadığını bildirir, görüşmemizin yani Başbakanla görüşmenin yapılacağı güne kadar satış rakamlarımızı değiştirmeyeceğimizi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde halkımızdan anlayış beklediğimizi açıklarız. Şimdi aralarından bir ya da iki tanesi uyada bilir. Bu konudan fiyata ama memleketin genelinde uyulmaması size ekstra bir şey getirecektir. Bu alanda yapacaklarınızın inandırıcılığın yitirilmesi sonucunu da getirecektir. Ne yapacaksınız? Onlarca fırına, fırıncıya bilmem neye ceza keseceksiniz bu Yasadan hareketle? Bu şekilde yürüyecek bu iş? Bu şekilde yürümeyeceğini siz de bilirsiniz, ben de bilirim ama bu memlekette ekonomik açıdan alım gücünün yerlerde süründüğü ve artık insanların ekmek, süt bilmem ne en basit zorunlu ihtiyaçlarını temin ederken bile sıkıntıya düştüğü açık. Hani derler ya muhalefet öneri de yapsın aha çok somut öneri koyuyoruz ortaya. Oturun, çalışın, zorunlu temizlik, zorunlu gıda, bebeklerin ihtiyaçları ve kadınların ihtiyaçları başta olmak üzere ve tabii ki bebekler derken yaşlıların da ihtiyaçları. Özellikle bakıma muhtaç durumdaki yaşlıların da ihtiyaçları başta olmak üzere denetimli mal kapsamına alınması gerekenler nedir belirleyin ondan sonra ilgili taraflarla görüşün ya narh koyun ya da sübvansiyonu gündeme getirin. Başka türlü bu memlekette insanlar artık zorunlu ihtiyaçlarını dahi temin edemeyecek duruma geldiği gibi hep o korkulan ekonominin bir kısmı da Güneye kayacak bilmem ne meselesi de gerçekleşecek ve gerçekleşiyor da zaten halihazırda. Dolayısıyla burada yapılması gereken işlerin doğru dürüst yapılmasıdır mesele. Ha bu işler doğru dürüst yapılacak da bir şeyi de aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Ne oldu da bu iş oluyor meselesi de temel sorulardan biridir. Yani döviz yükselecek, Türkiye’de Türk Lirasının anavatanında hayat pahalılığı yükselecek, e doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yükselecek ve siz bununla mücadele yöntemi olarak sadece ve sadece neyi seçeceksiniz? Hayat pahalılığı arttık sonra hayat pahalılığını öderim, asgari ücreti yükseltirim bunları yaptık sonra piyasa gavlar daha da bağlı hale gelir ve bu kısır döngünün içerisinde çırpınıp duracaksınız. Hiçbir şekilde yolunuzu açamayacaksınız. Bunları düşünürken mesela öğrenciler burs alacak ama öğrencilerin burslarında dört ayda bir, üç ayda bir o telafi, tadilat yapılmayacak. Hiç olmazsa öğrenciler için stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçelim. Zaten önemli bir kısmı yurt dışında okuyor Euro harcıyor bilmem ne harcıyor. Hiç olmazsa onlar öngörülebilir bir duruma gelsin. Hem hiç olmazsa bir uygulama görelim mikro düzeyde bakalım ne sonuç doğuracak. Bütün bunları da öneriyoruz bu da yok. Zaten bu burslar gecikmeli de ödeniyor. Dolayısıyla aldıkları zaman da zaten değer kaybetmiş oluyor. Bütün bunları masaya yatırmak gerekir. Hayır, hiçbiri yok ama bütün bunların karşısında çıkacaksınız ve diyeceksiniz ki ekmeğe narh koydum, ekmek şu kadardan satılacak. fırıncılarda size diyecek ki yok o kadardan satılmayacak. Bu da işte ülkeyi nasıl yönetmediğinizin bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkacak. Yani burada güneyde birtakım uygulamalar var şu anda yapılan yüzde 20 üzerinden bilmem ne. Onları konuşacak değilim bizim aklımız yeter burada öneri geliştirmek için ama illa bir yerlere bakmak istenirse bakılacak olan yerler olduğu da zaten belli ama burada insanların artık gerçekten dayanma gücünün kalmadığını, herkesin size o yüzden denetle denetle diye çağrı yaptığını ama denetim için sizin gerekli enstrümanları üretmediğinizi 32’nci defa, bir kez daha maalesef vurgulamak zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar bir küçük konu da bu meşhur eczacılar, bilmem insanların ilaç ihtiyacı ki hala çözümlenebilmiş bir konu değil. İki şey söyleyeceğim sadece Çalışma Bakanı da burada yok ama Sadık Bey belki buralardadır gelir. Arkadaşlar, benim gerçekten kafamın basmadığı, CTP olarak anlamakta güçlük çektiğimiz bir şey var. Bu memlekette sağlık alanında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği diye bir kurum var. Nasıl Mühendislik, Mimarlık alanında Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği varsa ve bu kurumların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu, Yasayla kurulduğunu, kamusal yetkiler kullandığını, yasal yetkileri olduğunu defalarca anlattık. Şimdi okuyoruz gazetelerden deniliyor ki Kıbrıs Tür Tabipler Birliğiyle yeterli istişare yapılmadan birtakım metinler ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu mümkün değil. Serbest Çalışan Hekimler Birliğine bütün saygımla söylüyorum. Sonuç itibarıyla her hekimin üye olmak zorunda olduğu ve mesleğini icra etmesinin başka da yolunun bulunmadığı bir birlikten bahsediyoruz. Bu birlik tüm hekimlerin üyesi olduğu bir Birlik, nasıl olur da bu birlikle kendilerinin deyimiyle söylüyorum yeterli istişare yapılmadan bu alanda birtakım düzenlemelere gidilir? Bunların kabul edilebilir olmadığını defalarca Mühendis Mimarlar Odaları Birliği üzerinden de, bu Birlik üzerinden de Eczacılar Birliği üzerinden de defalarca söyledik. Hala aynı zihniyet devam ediyor ve bir sözleşme imzalanıyor. İmzalanmış olan sözleşmede 86’ncı madde diye görüyorum önümde. Şöyle diyor, doktorların reçete yazımı, sigortalıların eczaneden ilaç temini ve sigortalı ve/veya geçindirmekle yükümlüsüne ait, ne demekse? İlaçları temin eden eczanelere yapılacak ilaç geri ödemeleri konusunda yaşanabilecek olası hukuki ve teknik sorunların tartışılması ve karara bağlanması amacıyla denetleme ve etik kurulu oluşturulur. Arkadaşlar, Sevgili Sadık hoş geldin. Arkadaşlar, bu memlekette artık karar almaya yetkili kurulları, sözleşmeyle kurarız? Bir sözleşmeyle bakın teknik sorunların tartışılması eyvallah, tartışmak için istediğin kurulu buraya yazmasan da kurarsın ama tartışılması ve karara bağlanması amacıyla denetleme ve etik kurulunu sözleşmeyle kuramazsınız. Yoktur böyle yani nereden çıkıyor bunlar? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu memlekette hukuk Devletinin en temel ilkelerinden biri olan idare yasayla kurulur ilkesi dahi bu sözleşmelerin hazırlanmasında size yardımcı olan arkadaşlar tarafından bilinmiyor. Bilinmiyorsa bütün o arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Siz bu ülkeyi yönetmiyorsunuz demektir. Böyle bir kurul kuramazsınız sözleşmeyle. Amaç iyi olabilir, amaç uzlaşma sağlamak olabilir, bunları geçtim. Başka bir şey söylüyorum. Nasıl demin Erhan Arıklı’ya tüzükle ve böyle bir ilah yetkisi verilemeyeceğini anlatmak zorunda kaldım. Burada da sözleşmeyle bir kurula karar alma yetkisi veremezsiniz. Kimise karar alma yetkisine sahip olan odur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Kısa bir bilgi vereyim. Bu denetleme ve etik kuruluyla ilgili. Geçen hafta Çarşamba günü Bakanlığımızın ve Sosyal Sigortanın avukatları yaklaşık bir dört saatlik toplantı yaptılar ve şunu söyleyeyim bu yasa değişikliği mi? Tüzükte mi? Bunun bir zemine oturmasıyla ilgili. Yaklaşık üç buçuk saat toplantıdan sonra baktılar ki Sosyal Sigortaların biliyorsunuz idare meclisi tarafından yönetilen bir yapısı vardır Sosyal Sigortaların ve Sosyal Sigortalar Yasasında idari meclisinin onayı ve yetkisi altında oldu. Yazılı olarak bir rapor geldi bana. Çarşambada idare Meclisin bir toplantısı var. Bu yönde zaten bir karar alınması yönünde kendim bir Bakan olarak da görüş koydum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ne yapacak yani idare meclisi kurul kuracak?

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hayır, böyle bir kurulun oluşturulmasıyla ilgili Sosyal Sigortalar çatısı altındaki yetkinin avukatlarımın bana verdiği yazılı görüştür bu. Sosyal Sigortaları yöneten idari meclisinin yetkisi ve kararı altında olduğu söylendi. İşte Çarşamba’ya da çağrı yaptım idari meclisine bu yönde bir karar almalarıyla ilgili, bana gelen yazılı bilgi budur, bunu da yarın size gönderirim ben size. Yani hangi gerekçeyle ilgili böyle bir şeyle ilgili çünkü ben hukukçu değilim bana bakanlığımın ve…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani sizin hukukçu…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sosyal Sigortaların verdiği görüştür bu, avukatların verdiği görüştür Sayın Başkan bunlar.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam o avukatlar beni de bir arasınlar…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Tabii ki.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Da merak ettim nasıl oluyor da karar alma yetkisi olan bir kurul sözleşmede oluşturulur diye yazıyor. Yani kurulu oluşturacağını size söyleyen kim? Sözleşme. Bunu sözleşmeyle…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yarın sabah yazılı olarak görüşleri göndereceğim ben size Sayın Başkan.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha tamam yani bu böyle yapılmaz, bu avukatların da hiçbirinin meslektaşlarımın günahına girmek istemem, böyle demiş olabileceğini düşünmek dahi istemiyorum. Bu kadar açık. Saatnan değil tabii mesele…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yok, uzun soluklu…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani uzun soluklu dediğim gibi bu iyi niyetinizi ya da çabanızı sorgulamak için sorduğum bir şey değil. Bu olmayacak bir şey böyle bir şey olmaz nokta. Yani nasıl Erhan Bey’e o yetkiler verilemezse bu yetki de buraya verilemez, nasıl Erhan Bey bilmem ne kurumunu lağvedemezse Kıbrıs Türk Tabipler Birliği de görmezden gelinemez. Yani bu söylediklerimde sadece siyasi değil siyaseten de düşüncem budur da hukuki bir şeydir aslında söylediğim, hukuken önce aynı noktada olmamız lazım ki siyasetten ayrışabilelim biz onu yapamıyoruz son dönemde yani hukuken zaten aynı şeyi konuşmuyoruz ki siyaseten farklı yerlerden görüş geliştirebilelim, olmayacak olan şeyleri söylüyorum. İki konum daha var kısa kısa. Son zamanlarda çok bu kadar kağıdın içinden neyi bulabileceğim da söyleyeceğim bilmem, arkadaşlar son zamanlarda çok gündeme geldiği için size affınıza sığınarak 2005 Taşınmaz Mal Komisyonu ve 2008’de Taşınmaz Mal Komisyonunun yetkilerini biraz daha genişleten yasayla ilgili bir bilgiyi gene bilgidir ha şey değil siyasi görüş değil gelemiyoruz çünkü oralara bir bilgiyi bir kez daha aktarmak istiyorum. 67/2005 tarihli Taşınmaz Mal Komisyonu 2005’de kurulurken amaç kısmında ne yazardı bilirsiniz? Amaç kısmında şu yazardı, bu Yasanın amacı bu Yasa kapsamına giren taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde meşru hak iddiasında bulunanların haklarının ispatı için, gerekli usul ve koşulları ve bu kişilerin mallarının iadesine, takasa ve alacakları tazminata ilişkin esasları buraya dikkat edin iki kesimlilik esası gözetilerek ve Kıbrıs sorununa bulunacak kapsamlı bir çözümün Kıbrıs Türk halkına sağlayacağı hakları halel getirmeyecek bir biçimde düzenlemektir. Yani 2005 tarihli Taşınmaz Mal Komisyonu iki kesimlilik diğer adıyla iki bölgelilik esası üzerine kurulmuş bir komisyondur, bu komisyon iki bölgeliliği nerede buldu? İki bölgeliliği iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonda buldu ve Annan Planı referandumları 2004’de yapıldı 2005’de de bu komisyon kuruldu ve zemini var, zemini de iki bölgelilik esasıdır 2008’de bu komisyonun taşınmaz mal komisyonunun yetkileri genişletildi, 2008 tarihli Yasanın genel gerekçesini de size çok kısa olduğu için okuyacağım, 74’den sonra Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm için Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan 77-79 Doruk Anlaşmalarının ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan tüm kapsamlı çözüm planlarının ortak noktası iki bölgeliliktir, Kıbrıs sorununa bulunacak iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümde gerçek bir iki bölgeliliğin hayata geçirilebilmesinin başlıca koşullarından biri de 20 Temmuz 74’den önceki mal sahiplerinin haklarına da saygı gösterilerek, her toplumun kendi idaresi altındaki bölgede mal varlığının çoğuna sahip olmasıdır. Bunu da söyleyen kimdir? Bunu da Annan Planı söyler dolayısıyla Taşınmaz Mal Komisyonuyla ilgili hani şimdi herkes der ya yetkilerini genişletmemiz lazım, bu komisyonu daha da işlevsel hale getirmemiz lazım bilmem ne, bilin ki bu bir zemine basar siz o zemini çekip aldığınızda altından kaygan bir zemine düşer ve kaymaya başlar, patinaj yapar, onun için bu konuda her kim ki meraklıdır da konuşmak ister, yasaların amaç kısmına da genel gerekçe kısmına da baksın ve çok uzatmadan çok tartışmaya girmeden bunlar riskli alanlardır. 2005 tarihli yasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu kuran bir yasa olarak kabul edildiyse, hangi sebeplerle kabul edildiğini unutmadan buraya bakmak lazım. Yoksa daha da fazla taşınmaza tazminat ödesin daha da fazla bilmem ne yapsın ama biz de bu yanda yürüyün de korkmayın demeye devam edeli, arkadaşlar iki bölgelilik ve iki bölgeliliğin tanımlanmış unsuru olarak her tarafın kendi bölgesinde taşınmaz mal varlığının çoğuna sahip olmasıdır bu yasaların temel meselesi ve bizim de sizi iki buçuk senedir uyarmaya çalıştığımız şey bizim taraftaki mal varlığının çoğuna Kıbrıslı Türkler sahip olacak iddiasının yabancılara ölçüsüz, sınırsız, düzenlemesiz mal satışı aracılığıyla zaten o iddianın kendisinin çürütülmeye başlandığıdır, kimin tarafından? Tarafınızdan. Onun için burada böyle ezberlenmiş iki tane laftan Taşınmaz Mal Komisyonunu güçlendirelim de bilmem ne yapalım bu kadar basit değil bu işler, nereden çıktı bunlar? Bunları net olarak anlamak gerekir.

Şimdi son olarak da son bir konu olarak da, Sayın Cuellar adaya geldi ve adaya geldikten sonra da birtakım açıklamalar artarda gelmeye başladı, Avrupa Birliğinden de açıklamalar bugün itibarıyla basına yansıdı, belli ki Avrupa Birliği konusunda daha doğrusu Avrupa Birliği kendisi Türkiye’yle ilgili doğru adımlar atmak noktasında birtakım çabalar içerisindedir ama tabii bizim bulunduğumuz pozisyon itibarıyla bu pozisyonda şu devam ediyor, biz diyoruz ki biz derken bizim adımıza Sayın Tatar tabii ki bunu söylüyor diyor ki egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olmadan hiçbir şekilde biz bu işlerin içerisine girmeyiz demeye devam ediyor Sayın Tatar ve bunu yaparken de egemen eşitlik tam olarak nedir, biz egemen eşitlik derken tam olarak neyi talep ederik, bunlara ilişkin çok da fazla bir açıklama getirmiyor. Oysa soru olarak kendisine sorulması gerekiyor mesela egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeksizin biz bu masaya oturmayız dediğinde madem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masaya oturmayız demiyor ne olunca masaya oturulacağını da söylemek yükümlülüğü Kıbrıs Türk tarafı adına Sayın Tatar’a düşüyor aslında ve burada önümde de var hatırlamak gerekiyor nereden başladı bu işler ve nereden başladığı hatırlandığında 1974’de Türkiye Cumhuriyeti’nde var olan hükümetin ve 74 o Ecevit hükümetinden bahsediyorum, 74’den sonra da rahmetli Demirel’in hükümetinin aslında çok net olarak eşit egemenlik ve coğrafi temele dayalı federasyondan bahsettiği, bunların da Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmediği ama 77/79’a gelindiğinde Denktaş-Makarios ondan sonra da Denktaş-Kyprianou Anlaşmalarına gelindiğinde eşit egemenlik temelinde bak egemen eşitlik demiyorum eşit egemenlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün de Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafınca dile getirildiği çok açık bir şekilde bilinen şeyler ama bunlar bilinmesine rağmen önümde de var arzu edilirse de okurum birazdan eğer cevap verilecekse kim cevap verecek, ne cevap verecek bilmiyorum ama eğer arzu edilirse rahmetli Ecevit’in de, rahmetli Demirel’inde, rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil’in da özellikle o dönemin Dışişleri Bakanı olarak bu konularda eşit egemenlikten ne kastettiklerini en açık şekilde söyledikleri cümleleri size buradan arşivden de okuyabilirim. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkilerinin bir ılımanlaşmaya başladığı, Sayın Cuellar’ın burada ortak zemin var mı diye araştırdığı bir dönemde, Sayın Ersin Tatar’ın egemen eşitlikten ve eşit uluslararası statüden ne anladığını müzakere masasına oturmak için neyi somut olarak talep ettiğini netleştirmesi gerekiyor. Bunu netleştirirken de bir araç arıyorsa kendine aha söylüyorum aracı da, eşit egemenlik üzerinden coğrafi temeldeki federasyon iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon, hep söylüyoruz orijinalinde bir Türk tezidir Kıbrıs Türk ve Türkiye Türkü anlamında söylüyorum orada da aranan çıkışlar vardır. Bu kadarı söylemekle yetineyim eğer başka bir şey olursa yerimden de okurum ne denildiğini ama arkadaşlar toplamda bu uzun konuşmanın ardından şunu söyleyerek bitireceğim. Gerek Ercan’da yaşananlar gerek ülkenin ekonomik durumuyla ilgili ortaya konulan ve konulmayan yaklaşımlar bir kez daha bize gerekse işte Tabipler Birliği çerçevesinde, burslar çerçevesinde ve yansıması olan konular çerçevesinde yaşananlar bize bir kez daha bir şeyi çok açık bir biçimde gösteriyor, ülke çok zor bir dönemden geçiyor hem dışarıda hem içeride ama bu zor dönemi yönetecek bir yapı karşımızda yok ve bu yapı bu zihniyet sorunlara çözüm üretmek yerine sorunlara sorun ekliyor, 2012’de sözleşmeyle yarattığı soruna geliyor 2024’de 23’de bir de ek protokolle sorun ekliyor, o da yetmiyor 2024’de bir de tüzük değişikliği yaparak sorun ekliyor ve içinden çıkılmaz hale getiriyor memleketteki sorunları. O yüzden yönetmeyen bir yapıya ihtiyacı yok bu halkın bu dönemde, çok ciddi krizlerin içerisindeyiz, yöneten bir yapıya ihtiyaç var ve bu zihniyet yönetemeyeceğini 50 Bin defa ispat etti. 2024’de Kıbrıs Türk halkının tarihsel sorumluluğu bu zihniyetten kurtulmaktır derken ifade edilen tam da budur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Özdemir Berova buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün yine 62’inci madde tahtında Sayın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanının konuşmasını dinledik. Buradan da hem vekillerimizin hem kamuoyunun iyice anlayabilmesi adına, 62’inci Maddenin ne olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Zaruri hallerde konuşma istemi Madde 62, Meclis Başkanı Genel Kurula duyurulmasında zorunluluk ve ivedilik görülen hallerde bu içtüzüğün 59’uncu Maddesinin (4)’üncü fıkrasında belirtilen süreler çerçevesindeki bu süreler de belirtilmiştir, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarından hemen sonra hükümete, siyasi parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine veya grubu bulunmayan her siyasal partiden bir temsilciye söz verir demektedir. Şimdi Sayın Tufan Erhürman’ın konuşmalarından, içeriğinden ari olarak şunu söylemek isterim ki her hafta bu madde bir Genel Görüşme kapsamı çerçevesinde maalesef ana muhalefet tarafından uygulanıyor ve bu uygulamanın sonucunda da kamuoyuna sürekli olarak bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Yani maddenin içeriği bir nevi bir başka yönlere çekilmek sureti ile buradan ifade edilmeye çalışılıyor. Sayın Tufan Erhüman da bugünkü konuşması içerisinde dört-beş farklı konuya değinerek ve günün sonunda da Hükümeti bu süreci yönetememekle suçlayıcı ifadeler kullandı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Onu öncelikle ifade edeyim.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Istırap çekerdin.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ben kesmedim hiç kimseyi…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Istırap çekerdik oracıkta…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hiç kimseyi kesmedim ben Sayın Erkut Şahali lütfen saygıyla dinledim, saygıyla dinleyin lütfen. Evet Ercan Devlet Havaalanıyla ilgili olan süreç doğrudur 2012 yılından başlamıştır. Ve bu sürecin bugüne kadar gelen tüm süreleri içerisinde elbette ki bu Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerde ve şu anda Mecliste olmayan bazı siyasi partilerde Hükümet etme görevi yapmışlardır ve bu Hükümet etme görevi içerisinde bu problem ve bu husus tüm bu süreç boyunca devam etmiştir. Sayın Erhürman’ın bugün konuştuğu konularla ilgili olarak elbette ki Sayın Ulaştırma Bakanı da geldiği zaman gerekli bilgileri verecektir.

Ben şunları söylemek için çıktım. Bugün itibari ile Hükümetimiz bu ülkede insanlarımızın alım güçlerinin daha iyi oluşabilmesi adına her türlü gayret içerisindedir. Buna asgari ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere kamu ücretlilerimizin ücretlerinin yeniden belirlenmesi konusu da dahil olmak üzere özellikle ana üretim alanımız olan tarımın da olabildiğince en iyi şekilde desteklenebilmesi adına büyük bir gayret sarf etmektedir. Ama bugün baktığımız zaman Hükümetin burada bu dönem içerisinde verilen bunca gayrete rağmen işte bir tanesi Çalışma Bakanlığımızın çalışanlarla ilgili olarak işverenlere vereceği teşvikler de dahil olmak üzere büyük bir gayret içerisinde konularda hassasiyetle çalışıyor ve bu çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı kararları da kararlılıkla yerine getiriyor. Pahalılık açısından bakacak olursak elbette ki enflasyonun doğal süreci çerçevesinde birtakım fiyatlarda artış olması doğaldır. Ama bu piyasada bir fırsatçılığa ortaya koyması burada Sayın Tufan Erhürman’ın da ifade ettiği günün sonunda bir sarmal yaratabilir. Bu yüzden bu konularla ilgili olarak sürekli mesai harcıyoruz, sürekli uzmanlarımız çalışmalar içerisindedir. Elbette ki bu ülkenin hem üretim alanında hem ticaret alanında bu konuya hassas ve duyarlı pek çok kesimimiz vardır. Bununla da bağlı olarak biz de hem ticaret odamıza hem sanayi odamıza hem tarımcılarımıza, üreticimize, hayvancımıza ve tüm bu alanla ilgilenen kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri üreticilerle sürekli interaktif bir temas içerisindeyiz ve bu temaslar sonucunda da bazı kötü niyetli kişilerin fırsatçılık yapmaması konusunda da gerekli şekilde durma yönünde kararlılığımız vardır ve bu kararlılığımız da devam edecektir. Özellikle yapılan son çalışmalardan ve bu bahsettiğim hususlardan sonra elbette ki insanımızın tüm kesimlerde alım gücü artmıştır ama bu artan alım gücünün oluşturabilecek fırsatçılık karşısındaki gelişebilecek sonuçlardan eriyebilmesinin de önüne geçmek elbette ki Hükümetimizin asli görevlerinden bir tanesidir ve bu vesileyle bıkmadan yorulmadan bu konuda çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Sayın Erhürman’ın burada bahsettiği işte ilaç konusuyla bahsetti Tabipler Birliği’nden bahsetti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Tabipler Birliğinde başkanlık yapmış olan bir kişi olarak da Tabipler Birliği elbette ki bu ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Filiz Hanım burada yok şu anda da Tabipler Birliği görevinde bulunmuştu. Fakat bu kurum içerisinde maalesef süreç içerisinde serbest hekimler ile kamu hekimleri arasında birtakım sıkıntılar oluşmuştur bizim zamanımızda da bu vardı. Bundan sonraki geçen süreçte de bu konu vardır. Elbette ki Tabipler Birliğinin verdiği yaptığı çalışmalar oldukça önemlidir. Bu konuyla ilgili açıklamalarını bugün de ben de duydum ve okudum kendisiyle eski bir Tabipler Birliği Başkanı olarak elbette ki temasa geçeceğim bu ülkenin Maliye Bakanı ve bir milletvekili de olarak ve bu davranışlarda davranış metodolojisinin altında haklı bir gerekçeler var mı? Tabii bunları da soracağız, sorgulayacağız. Çünkü günün sonunda Hükümetimiz Çalışma Bakanımız biraz sonra muhtemelen cevap verecektir. Bu son yaşanan hususlardan sonra ilaca ulaşabilme adına büyük bir gayret sarf etmektedir ve bazı konular bizim buradaki hekimlik sürecimizin başladığı günden itibaren gündemde olan konulardı ki bunun önünün açılması konusunda da çok önemli adımlar atıldı. Bunları dinliyoruz hem Sağlık Bakanımızdan hem Çalışma Bakanımızdan özellikle kronik hastalarımızın ilaca ulaşabilme konusunda her ay ilacın RPT yapılmasının artık önü kapatılmıştır. Böyle bir ihtiyaç olmamıştır artık bundan sonra ve bu hekimleri de zora sokan orada hastanın kendine getirdiği kronik ilaçları aynen yazmaya zorlayan bir sistemdi çok uzun zamandan beri bu sistemin kaldırılabilmesi için çalışmalar yapılıyordu. Otomasyonun hayata geçmesi elbette ki bu işi de kolaylaştırdı ve bu tür daha pek çok açılım konusunda Hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımızla çalışıyor. Ben de eski bir Tabipler Birliği Başkanı olarak bu çalışmaları takdirle izlediğimi buradan ifade etmek isterim. Kıbrıs Türk Tabipler Birliğini kimse elbette ki görmezden gelemez ama Tabipler Birliğimizin de bu vesileyle neden böyle bir duygu düşünce veya algı içerisinde olduğunu da ben de bizzat Tabipler Birliği Başkanını arayarak bu konuyu da kendisiyle de görüşeceğim. Ama eğer bu durum zamanında yaşanan serbest hekimlerle kamu hekimleri arasındaki o tartışmanın bir sonucuysa bu doğru bir yaklaşım değildir. Tabii biz uzak kaldığımız için şimdi bu konuyla ilgili tam bir bilgimize de sahip değiliz ama Tabipler Birliğiyle bu konuda görüşeceğiz. Çünkü sigorta reçetelerini yazmak bundan önce sadece ve sadece serbest hekimlere verilen bir haktı ama bugün yapılan yeni uygulamalarla birlikte ki bu da çok önemli bir adımdır. Artık kamu hastanelerimizde de sigorta reçeteleri yazılabilecek duruma getirilmiştir. Bu da işte yazılabilecek duruma getirilmiştir ve yazılıyordur daha detaylı bilgiyi arkadaşlar verir. Fakat bu da esasında bir devrimsel adımdır bir hekim olarak bunları ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar, elbette ki ülkemizin sorunları vardır tüm dünyada olan sorunlar gibi sorunlarımız vardır. Bu sorunları aşabilmek için Hükümetimiz de azami gayreti çalışmayı ve bu bağlamda bu ülke için yapılabilecek iyi işlerin önünü açabilmek için gerekli çalışmaları yapıyor. O yüzden yönetemeyen zihniyet denilen bu söylemi kesinlikle ve kesinlikle reddediyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Bir sorum var.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Benim de var.

BAŞKAN – Buyurun sorun.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Kim?... Sıla Hanım sorsun.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani Ercan’da ne oluyor ne bitiyoru size sormayacağım elbette ama madem Hükümet adına konuşuyorsunuz. Bir tüzük değişikliğinden bahsetti biri 20 Temmuz’dan hemen önce diğeri de 15 gün önce. Siz de o tüzük değişikliğinin altında imzası olan Bakanlardan birisiniz. Dolayısıyla Erhan Arıklı’ya ihtiyaç yok. Ne diyorsunuz bu tüzük değişikliği ile ilgili tamamdır?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Evet şimdi bu konuyla ilgili olarak tabii ki doğal olan ilgili Bakanın gelip bize Bakanlar Kurulunun da bunu açıkladığı şekilde burada açıklamasıdır. Demin gelirken de 62’nci maddeyi okuma sebebim de budur. Çünkü bilinmeyen bir şeyler üzerinde kötü yönetim propagandası yapılma arzusu içerisinde görüyoruz maalesef muhalefeti. O yüzden Sayın Bakan elbette ki bugün bir cenazesi sebebiyle burada bulunamamıştır.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Soruma cevap verin…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Geldiği zaman ben sorunuza cevap verdim…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Siz imza attınız buna…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Net cevap verdim Sayın Başkan...

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Hani nerede?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Net cevap verdim.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Nerede?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – İlgili Bakan geldiği zaman bu konuyu size net olarak açıklayacak…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Biz ilgili Bakanla değil. Sen madem Hükümet adına orada söz alacak kadar kendini yetkili hissediyorsun, Hükümetin çıkardığı iki defa üst üste çıkardığı bir tüzük değişikliğinden de haberdar olman gerek.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Evet.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Orada böyle lafı yuvarlayarak…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ben de size diyorum ben yuvarlamıyorum hiç çok rahatım…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Nedir yuvarladığın?...

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yuvarlamıyorum net olarak söylüyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Aç tüzük değişikliğini imzan var mı altında onun, imzan var mı altında?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Net olarak bir kez daha ifade ediyorum. İlgili Bakanımız gelecek…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu net değil.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ve bunu burada açıklayacak.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Neyi açıklayacak?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Daha önce de açıkladığı gibi.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sen kendin imza attığın şeyi açıklamaktan acizsin?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yani şimdi böyle saldırgan bir tavırla…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Saldırgan değil sen kendin söz aldın…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Böyle gelmenin biz üstüne gelmeyecek kadar tecrübeli bir vekiliz.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Hükümet adına sen kendin söz aldın. Hükümetin…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Biz Hükümet adına sözü alırken 62’nci maddeyi okuyarak başladım. Çünkü sürekli olarak…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – 62’nci maddeyi geç…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Burada bir kötü kötü algı…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) –Burada zaten dinleseydin konuşmamı 62’nci maddeyle ilgili…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sayın Başkan verdim ben cevabımı, verdiğim cevabı.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Cevap almadım.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sen almadın diye söylüyorsun, ben verdim diye söylüyorum…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Senin altına imza attığın bir tüzükle ilgili…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sen almadın diyorsun, ben de diyorsun…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Açıklama yapmaktan aciz olup olmadığını soruyorum. Acizsen çıkma Kürsüye. Eğer çıkacaksan o Kürsüye altında hiç olmazsa imzanın olduğu şeylerle ilgili konuş kaldı ki Hükümet adına söz aldığına göre aslında bütün söylenenlere cevap vermen lazım. Çünkü sen de biliyorsun ki 62, 62 dediğin madde Başbakanın cevapladığı maddedir. Öyle önüne gelenin Kürsüye çıktığı madde değil.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ama böyle bu usulle değil tabii ki…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu usulle olmasa bile senin Başbakanın buradadır da oturacak … şimdi 62’nci hikayesi okuyacaksın?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bu usulle değil. Oturacaksın, oturacaksın ondan sonra hiç söylemeden çıkacaksın burada şey yapacaksın…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bugüne kadar 62’nci maddeye hangi Başbakan cevap vermedi?...

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hadi be…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Madem buralara çekiyorsunuz konuyu çekelim…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Neyse…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Her biriniz asker gibi çıkacaksınız Kürsüye onu o Bakan cevaplasın bunu bu Bakan cevaplasın, 62’nci maddeyi kim cevaplar?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Özünü bozdunuz Sayın Başkan…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Kim cevaplar 62’nci maddeyi?...

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Özünü bozdun…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Özünü bozan sizsiniz. Bir tane Başbakan cevabı var mı 62’nci maddeye bugüne kadar?...

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Özünüzü bozdunuz, özünü bozdunuz, özünü bozdunuz…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Gelsin Başbakan ona göre konuşalım.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Hiçbirine cevap vermiyorsunuz…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Özünü bozdunuz, özünü bozdunuz…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Çıkın oradan yuvarla gitsin…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yuvarla gitsin olmadı…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – O o Bakanın görevidir…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Gayet net olarak söyleyeceğiz.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – O Bakanın da bilmem nesi vardır ne çıkan madem, ne çıkan madem?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Zaten şimdi çıkıp ilgili Bakanlar orada gerekli cevapları da verecek.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Hangi gerekli cevapları? Yoktur böyle bir 62’nci madde düzeni. Madem 62’nci madde…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Tamam yahu 62’nci madde düzenini sen uygulamıyorsun Sayın Başkan uygulamıyorsun sen…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Madem 62’nciye bu kadar meraklısın…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Uyguladığın zaman gerekli cevaplar verir…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Buna cevap vermesi gerekenin kim olduğunu da bileceksin, kim olduğunu da bileceksin…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Gerekli cevapları verebilecek verebilmek için usule göre uygulaman lazım.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Attığın imzayı açıklamaktan da aciz olmayacaksın.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hiç, hiç aciz değiliz…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Boşu boşuna da Kürsüye çıkmayacaksın da bana diyeceksin bilmem kimdir görevli…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hiç aciz değiliz. Boşu boşuna da çıkmayız biz bu Kürsülere.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Tüzük dediğin şeyin altında imzan olduğunu bilecek kadar da tecrübeli olman lazım.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Biz tecrübeliyiz hiç merak etme.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – E madem ne cevap vermen?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sana cevap verdim…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Ne cevap vermen madem, hani?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – İlgili Bakan konuşacak…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – İlgili Bakanla ilgili değil bu.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – İlgili Bakan bunu ifade edecek.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu konulara Başbakan cevap verir. Sen madem çıktın Başbakan edasıyla…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yahu sen her şeyi kendin söyle kendin karar ver, kendin söyle kendin karar ver…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Madem Başbakan edasıyla o Kürsüye çıktın bunlara cevap vermek zorundasın.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Böyle gitsin, böyle gitsin. Ha bir de çıkart acayip acayip söylemler bulun.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Nedir acayip olan?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Nereden çıkarttın Başbakan edasıyla yahu?

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – 62’nci maddeye kim cevap verir yahu?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – İlgili Bakanlar da cevap verir…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Nerede oldu, nerede görüldü bu yahu?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Verir, verir. Nerede görüldü…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bak bakalım eski 62’nci maddeye…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Senin çıkarttığın şey de gördüydüm…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Benim çıkarttığım şey de görülmedi.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Senin çıkarttığın şeyde gördüm.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sensin yeni şeyler çıkartan burada…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yeni şeyler çıkara çıkara bu hale geldik.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – İşte aynen öyle oldu.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Her telden çalma, her telden çalma, her telden çalma…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Tüzüğün altına imza atanların imzaladığı tüzükten haberdar olmadığı konuşmalarla karşı karşıyayız…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hiç öyle bir şey yoktur.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Tamamdır ben çıkacağım Kürsüye…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Çık…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Burada şeye çevirdiniz bunun içini…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Kim çevirdi onu bilemiyorum Sayın Başkan.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Tüzüğü imzalandın mı imzalamadın mı?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yahu kardeşim ben sana söyleyeceğimi söyledim.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Tamam ben söz istiyorum bitirdikten sonra 50 kişi konuştuktan sonra söz istiyorum.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hocam önüne gelenlerden biri de ben olarak çıkacağım Kürsüye. Çok yanlıştır o cümle. Önüne gelenler olarak çıkar demeniz gerçekten rencide edici bir cümle…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sevgili Olgun, Sevgili Olgun…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yahu çünkü çıkacak buradan kötü algı oluşturacak sürekli olmayan kötü algıyı oluşturacak.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sen çok iyi hatırlan 62’nci maddeyle ilgili…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hadi yahu sende…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu Mecliste…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Susa susa bu hale geldik.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu Mecliste kim cevap verir, yani bir o kelimedir sorun?

SUNAT ATUN (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan bu tartışmanın bir şeye hizmeti yoktur Sayın Başkan.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bu arkadaşın iki saattir 62’nci madde ile ilgili bana söyledikleri sorun değil. Bu cümledir sorun? Bu Mecliste Başbakan koltuğunda oturan hangi insan 62’nci maddeye cevap vermedi yahu? Bir günden bir güne buna bir şey demedik gözü rahatsızdır Ünal Bey’in diye. Da her defasında dinleyeceğiz bu hikâyeleri…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Vatandaşın bilgi alma hakkı vardır…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hikâye, hikaye anlatırsan hikaye dinlersin…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Her defasında aynı şeyi dinleyeceğiz? Yani soru soracağız cevap almayacağız…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Cevap aldık biz gerekli cevapları verdik, gerekli cevapları verdik gerekli dersi verdik biz merak etme.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Ağzından çıkanı kulağın duyar?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hayır, sen söyledin Sayın Başkan…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Ağzından çıkanı kulağın duyar?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ben ağzımdan çıkanı duyarım…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sen bana ders verdin?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hayır kardeşim sen bize burada bu şekilde ders verecek diyorsun, ders verecek diyorsun. Bizim böyle bir şeyimiz yok böyle bir şeyimiz de yok. Gerekli cevapları verdik.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Neyse ben söz istedim zaten gerekli cevapları gördük herkes duydu…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Duydu evet…

Buyur Sıla Hanım…

BAŞKAN – Sayın Özdemir Berova devam edin. Yok, soru alıyoruz. Evet, teşekkür ederim.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Soru soracağız…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sor hadde.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Tamam, bekliyoruz Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun sorun.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sıla Hanım buyur.

BAŞKAN – 62’nci madde yeniden düzenlenmesi gerekir çünkü ciddi şekilde istismar ediliyor. Beş dakikalık konuşmayı, beş dakikalık konuşmada 55 dakika konuşuluyor ve birçok konu konuşuluyor. Yani güncel konuşma olabilecek hususlar, sanki 62’nci maddeye girermiş gibi konuşma yapılıyor ve ciddi bir şekilde istismarı yapılıyor 62’nci maddenin. Bu doğru değildir, bu doğru değildir 62’nci maddenin ciddi istismarı yapılıyor, bu doğru değildir. Devam ediniz buyurun sorun.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan tabii Hükümet yetkililerinin Meclis çalışmalarına gösterdiği ilginin de yetersiz olduğu sizin tarafınızdan da tespit ediliyor sanıyorum. Dolayısıyla güncel konuşmalarda da salonda bazen bir bakan oluyor bazen de hiç kimse olmuyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti orada da göstermenizi rica ederim.

Sayın Bakana sormak istediğim soru şu. Kendisi de eski bir Tabipler Birliği Başkanıdır ve Tabipler Birliği bu ülkedeki çatı örgütüdür bütün hekimlerin üye olduğu bir örgüttür. Bir protokol imzaladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. O protokolün imzalanması sırasında biz Tabipler Birliğini görmedik hatta ben çok şaşırdım ve davet mi edilmediler acaba diye de merak ettim. Siz de eski bir Tabipler Birliği Başkanı olarak bunun bir eksiklik olduğunun farkındasınız diye düşünüyorum. Bunun nedenlerinin tabii ortadan kaldırılması gerekiyor ve tabii hiçbir zaman kamu hekimleriyle serbest çalışan hekimlerin işte sizin söylediğiniz şekilde tırnak içinde söylüyorum…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yapma Sıla Hanım, yapma Allah aşkına!

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Çalışmasıyla alakalı değildir bu…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yapma Allah aşkına!

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Siz o zaman şunu açıklayın Sayın Bakan. Biz şu anda sigortalı insanların reçeteye, ilaca erişim konusunu konuşuyoruz. Sigortalı insanların ilaca erişimi ile alakalı kamu ya da serbest çalışan hekimler arasındaki meselelerin ne alakası var? O zaman onu açıklayın. Çünkü benim değerlendirmeme göre var ise böyle bir şey kamu hekimleriyle serbest çalışan hekimlerin arasındaki meseleler, bu konuyla ilgili değildir. Sigortalı insanların ilaca erişim meselesi bu meseleyle ilgili değildir. Dolayısıyla o protokolde ve onun öncesindeki çalışmalarda elbette ki Tabipler Birliğinin de olması gerekirdi. Siz de sanıyorum ki eski bir Tabipler Birliği Başkanı olarak benimle aynı fikirde olacaksınız.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Evet eski bir Sendika Başkanı olarak size soruyorum. Bundan önceki süreç içerisinde sigorta reçetesi yazma hakkı kime aitti?

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Bu mesele…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ya mesele değil net soru net cevap.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Sendikayla ilgili bir mesele değil.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hayır yahu yani…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Serbest çalışan hekimlerin kullandığı bir çalışma yöntemiydi bu, buna da kimsenin itirazı yoktu zaten.

ÖZDEMİR BEROVA – Tamam, işte bu Hükümet burada büyük bir açılım yaparak, artık kamu hastanelerinden de…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – O zaman neden Tabipler Birliği o masada yoktu? Yani bunun cevabının olması lazım.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Neyin?

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) –Neden Tabipler Birliği bu sürecin dışında kaldı bunun bir cevabının olması lazım.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sürecin dışında kaldığını kim söyledi yahu! ama günün sonunda iki tane unsur vardı orada. Serbest çalışan hekimler olarak şu andan önce sigorta reçetesi yazmaya yetkili olanlar ve bu bağlamda da ilacı yazan Eczacılar Birliği. Günün sonunda Tabipler Birliğinin bu bağlamdaki sıkıntılarının ne olduğu konusunu soracağımı da eski bir Talepler Birliği Başkanı olarak buradan ifade ettim açıkça. Ama bana dersen ki farklı farklı şeyler o farklıdır biliyorsun hep beraber bu süreçleri yaşadık.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Tamam da bu meseleyle ilgisi yok onu söylemek için…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Tamam anladım. Evet Erkut Bey.

BAŞKAN – Buyurun sorun Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Özdemir Bey bir soru sormak isterim size madem Olgun Bey 62’nci maddenin ruhuna uygun olarak Kürsüye çıkmayacak. Geçtiğimiz hafta hayat pahalılığıyla ilgili bir Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağınızı ve fiyat anarşisine son vereceğinizi açıkladınız kamuoyuna ve bu doğrultuda bir toplantı da yaptınız.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bir değil birden fazla.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ben en azından kamuoyuna Bakanlar Kurulunun bu amaçla bir defa toplandığı bilgisini paylaştığınızı biliyorum. Toplantı sonunda da herhangi bir açıklama yapmadınız. Ondan bir hafta sonra veya dört gün sonra ekmeğe narh koyma konusunda denetimli ürün kapsamına alınması konusunda bir Bakanlar Kurulu kararı açıkladınız. Şimdi fiyat denetimine esas teşkil etmesi gereken şey Mal ve Hizmetler Düzenleme, Denetim Yasası tahtında alınması gereken kararlardır. Tam da ekmekte yaptığınız gibi. Şimdi az önce İstatistik Kurumu Ocak ayı hayat pahalılığı yüzde 3.84 diye açıkladı. Bu tabii beklenenin çok çok altında bir rakam bu bağlamda halihazırda Hükümet makamından da herhangi bir karar söz konusu olmadığına göre Hükümetin hayatı yeterince pahalanmamış olarak değerlendirdiği sonucuna varmak mümkün müdür? Diye size sormak isterim.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yani sorduğun sorunun vermek istediği mesaj nedir? Tam bir daha net olarak söyle bakalım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Hayat zannedildiği kadar pahalı olmadığı için Bakanlar Kurulu pahalılıkla mücadele edilmesine ilişkin bir karar alma gereği duymadı mı? Diye anlamamız gerekir. Henüz bir karar…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Öyle bir şekilde anlamamanız gerekiyor tabii ki. Elbette ki bu süreç hepimiz için çok önemlidir, ülkemiz için çok önemlidir ve Hükümetimiz de demin burada ifade ettiğim üzere gerek asgari ücret konusunda diğer gerekse diğer ücret nitelikli ödemeler konusunda ki Sayın Başkan bursların zamanında ödenmediğini de ifade etti. Öyle bir şey yoktur. Bize gelen tüm burslarla ilgili harcama belgelerini anında ödüyoruz. Ha bu ay için bugün açıldı bütçe o yüzden harcama belgelerinin birkaç gün gecikmesinden dolayı bir gecikme olabilir ama ödeme akışında da herhangi bir sıkıntımız yoktur. Bizim burada temel çalışmaya çalıştığımız nokta elbette ki enflasyona bağlı bir hayat bağlılığı olacaktır ama bunların bazı kötü niyetli fırsatçılar tarafından farklı yönlere çekilmesini önlemektir. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özdemir Berova. Buyurun…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Başka bir yanıt söz konusu olmayacaksa 62’nci madde hakkında yapılan konuşmalara ben usul hakkında söz talep ederim.

BAŞKAN – Buyurun Kürsüye…

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – 62’de başka bir madde yoksa ben çok kısa bir şey söylemek isterim.

Değerli milletvekilleri; bu 62’nci maddeden ben sıkıldım. Yani madem öyledir bundan sonra ben her güncel konuşma günü o 15 dakika artı bilmem ne kısmını yapacağım. 62’yi de 5 artı 10 kısmında yapacağım. İkisinin toplamı aynı yere gelecek ama madem böyle konuşuldu bütün insani hassasiyetlerime rağmen bütün 62’nci madde konuşmalarımda Sayın Ünal Üstel’in burada olması gerektiğini ve cevabı da Sayın Ünal Üstel’den alacağımızı bütün insani hassasiyetlerime rağmen ve söylemek zorunda bırakıldığımı altını çiziyorum. Bu bir. Böyle yapacağım ve talebim de bunun olması gerektiği gibi cevaplanmasıdır bundan sonra hangi konuda konuşursam konuşayım. Bu dönün bakın Meclisin tutanaklarına 62’inci maddeyle ilgili Sayın Ersin Tatar burada saatlerce her konuda potpuri yaptı. Başbakan olduğum dönemde tek başıma bu Kürsüde bir buçuk saat 62’inci maddeyi cevaplamak için durduğumu çok iyi hatırlıyorum madem uygulama budur, tekrar tekrar altını çiziyorum bütün insani ve sağlığa ilişkin hassasiyetlerime rağmen bu böyle olacaksa cevabın da o hep bildiğimiz usulle verilmesini talep edeceğim üzülerek. Çünkü istismar kelimesini kullanan şahıs arkamdadır. İstismar etmedim ben hiçbir şeyi bu konuşularak yapılan bir şeydir her konuşmamı da özel konuşmamı da burada söylemek zorunda değilim ama madem buraya getirdiniz konuyu bundan sonrası da böyle olacak kimse hiçbir şey istismar etmesin. 62’inci maddeyle ilgili üç tane konuya değinmek zorunda bırakıldıysam bir hafta içerisinde gerçekleştirdiğiniz marifetler dolayısıyla üç ayrı bakandan değil bir tek kişiden cevap alacağım bu Kürsüde. Madem bu kadar her şey kitabına göre gidecek madem insana hassasiyet gösterenler, istismarcılıkla suçlanacak o zaman usul neyse ona da uyulacak bu birinci konu.

İkinci konu Bakanlar Kurulu kararları tekrar tekrar hatırlatıyorum Sayın Özdemir Berova'nın da burada oturan bütün bakanların da altında imzası olan kararlardır, tüzük değişiklikleri de bu anlamda Bakanlar Kurulu kararıdır. Dolayısıyla bu Kürsüye çıkılacaksa Ünal Bey’in yokluğunda ve konuşma yapılacaksa zaten Hükümetle ilgili söylenen her konuda bir şey söylenmesi lazım. O, o bakanındır bu bakanındır denilmez 62’nci maddede istismar edilmeyecekse ama en azından kendisinin de altında imzası olan bir konuda bir şey söylemesi gerektiğini bilecek insanlar çıkacak bu Kürsüye. Yoksa çıkmayacak öyle her sorduğumuz soruda ona da bilmem kim, bunu da bilmem kim. Hani nerede, hani nerede, yani Ercan ile ilgili konu acil değil? 17 Ocak tarihinde siz 15 gün önce bir Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaksınız ve yok Anayasaya Devlet denilen şeyin tamamına aykırı bir şekilde bütün yetkileri bir kişiye vereceksiniz. Hem de öyle bir konuda bir kişiye bütün yetkileri vereceksiniz ki bu teknik bir konu olacak, can güvenliğiyle ilgili olacak, uçuş güvenliğiyle ilgili olacak ve bu Kürsüye çıkacaksınız altında imzanız olan bu konuyla ilgili tek bir kelime etmeyeceksiniz ve ben cevap verdim ilgili bakan da bilmem ne diyeceksiniz. Tüzüğün ilgili bakanı yoktur, tüzük Bakanlar Kurulundan geçer ille ilgili birini arayacaksanız Ünal Bey’dir tekrar tekrar söylüyorum benim hassasiyetlerim dolayısıyla ben bu konuyu hiç gündeme getirmedim. Biz getirmedik bizim hassasiyetlerimiz var, siz ağzınıza geleni burada söyleyeceksiniz da bir de bana ders vereceksiniz ve ben bir kelime kullandım da o kelime üzerinden de andres oynayacaksınız? Yoktur böyle bir dünya…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Kullanma be Hoca sen de o zaman andres oynadık da sen de kullandın…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Benim kullandığım kelimeler konusundaki hassasiyetinin onda birini Sevgili Olgun burada Hükümet adına yani senin de adına konuşan arkadaşlarına da göstermeni beklerim.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hep ben gösteririm.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yok, ben görmedim dışarıda gösterirsen dışarıda ben de gösteririm. Dışarıda ben de gösteririm reklam değil bu yani bu Kürsüden kimin ağzından ne çıkacağı meselesi hepimizin meselesidir. Önüne gelenden de kastım bu konuda gerçek yetki sahibinin Ünal Bey olmasıdır. Ünal Bey’in yokluğunda hangi sebeple olursa olsun ben hep saygı gösterdim buna bir tek defa da ağzıma almadım. Ünal Bey’in yokluğunda kim çıkıyorsa bu Kürsüye bana burada 62’inci madde dersi bilmem ne dersi verecekse o bizim de burada reklamını yapmadığımız şeyleri bilerek konuşacak. Hayatta reklamını yapmadım ama beni getirdiğiniz nokta özellikle arka taraftan gelen “istismar” sözcüğüyle birlikte artık bu noktadır. Yetti yani artık her konuda biz hassasiyet göstereceğiz siz ağzınıza geleni söyleyeceksiniz ve mesele bu değil. Mesele içeriktir, içeriye dair ne söyleniyor? Ben bunu güncel konuşmalarda konuşsaydım Ercan meselesini ne söylemiş olacaktı bana buradan biri? Yani sen tüzük çıkaracaksın altı ay önce vereceksin bütün yetkileri Erhan Arıklı’ya bir defa olmak kaydıyla ve altı ay sonra bir daha tüzük değişikliği yapacaksın altı ay, altı ay, altı ay sonsuza kadar Erhan Arıklı bu yetkiyi kullanabilir diyeceksin da böyle bir şey söylemeyecek. Kimse bir şey söylemiyor. Erhan Bey olsaydı ne olacaktı Erhan Bey kendi kendine vermedi bu yetkiyi tekrar tekrar söylüyorum, siz verdiniz Erhan Beye bu yetkiyi. Kim cevap verecek bu soruya? Bu soruya kimse cevap vermeyecek, ilgili Bakan sanki da Tüzüğün ilgili Bakanı var, ilgili Bakan bize cevap verecekmiş.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başbakan yalnız içeridedir Sayın Başkan kabul yapar yani, buraya gelip cevap verebilir.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sevgili Doğuş Derya, tekrar tekrar söylüyorum ben aynen sevgili Olgun’un söylediği gibi bir şeylerin reklamını yapmayı hiç doğru bulmam, reklam edilecek şeyler de değil bunlar, son derece insani şeylerdir. Aha Hüseyin Çavuş Kelle burada, ben istesem şimdi burada narenciyeyle ilgili yeri göğü inletmem? Ne yaşandığını iki üç gün önce biz konuşuyoruz, biz bu konularda insani hassasiyet gösteriyoruz ama bize buradan durmadan 62’nci madde dersi veriyor birtakım arkadaşlar. İstismar kelimesini kullanacak kadar ileri giderek. Ben istismar ediyorum ve demin sevgili Erkut Şahali yerinden sordu, 3 nokta kaç çıktı?

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa)(Yerinden) – 3.82.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Devrim Bey, Türkiye’de kaç çıktı?

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – 6.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Türkiye’de 6.78. Bizde de 3.84 aylık hayat pahalılığı. 6.78, 3.84. Ben size söyleyeyim Türk Lirasının ana vatanında 6.78 çıktıysa, bizde de 3.84 çıktıysa, 3.70 çıktıysa ne çıktıysa bütün söylediklerimi geri alıyorum, ekmeğe narh, marh da koymaya gerek yoktur, gerek yok. Biz de Türk Lirası kullanıyoruz, Türkiye’ye de Türk Lirası kullanıyor, Türkiye bizim iki katımız hayat pahalılığı açıklıyor. Ne gerek var? Demek ki gayet iyiyiz. Biraz daha Avrupa Birliği standartlarına geliyoruz. Ne mesaj veriyormuş Erkut Bey, mesaj falan vermiyor rakam söylüyor, rakam söylüyor.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Açıkladıkları detaylarda lokanta sektörü yüzde 10 ucuzlamış.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Mesela. Yani bizim gittiğimiz lokantalarla dikkate alınan lokantalar arasında bir fark var. Yani arkadaşlar, artık gerçekten neyi konuşmamız gerektiğini dahi anlayamayacak duruma geldik. Yani 3.84, 6 bilmem kaç iki katı, e iyi çok iyi idare ederiz biz de Türk Lirası kullanırız. Üstüne üstlük biz ithalata göbekten bağlı bir ülkeyiz her şey ithal memlekette, buna rağmen biz bu başarıyı gösteriyoruz, tamamdır hiç ekmeğe narh bilmem neye narh onlar da belki de bakarsak ayrıntılarına alt kırılımlarına belki de onlar da ucuzladı çıkacak yani. Durum bu. Ha durum bu, buna rağmen biz durumun bu olmadığı bilinciyle öneriler yapıyoruz Kürsüden, bu önerilerle ilgili de biz onunla da konuştuk, bununla da konuştuk, e, tamam sen onunla da konuştun, bununla da konuştun ama o da konuşmadın diyor. Tabipler Birliği de konuşmadın diyor. Şimdi ben eski Tabipler Birliği Başkanı olarak çıkınca arayacağım, e, çıkmadan arayaydım, girmeden arayaydın. Yani zaten araman gerekirdi senin değil illa ki yani kim ise araması gereken onun araması gerekirdi. Yani meseleler bu kadar net bir şekilde ortada, aldığımız bir cevap bu meselelerle ilgili yok ama bir de ağzımızın tırnak içinde söylüyorum “ağzımızın payı verilir her hafta 62’nci maddeyle ilgili”. Tekrar ediyorum, vazgeçtim bundan sonrasında söylediğim şekilde olacak, her güncel konuşmalar günü de mademki Anamuhalefet Partisi Başkanı olarak konuşacağım Salı günleri de, aynen Pazartesi günü olduğu gibi Salı günü de muhatabım olan yerden cevap bekliyorum konuşacağım konularla ilgili. Bunu da net olarak buradan beyan ediyorum. Sakın ha hiç kimse bunu istismar etmeye kalkmasın. İçtüzük de belli, bu Meclisin teamülleri de belli madem bu noktaya getirdiğiniz bu işi, bundan sonrası da böyle olacak.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Usul hakkında söz talebim vardır.

BAŞKAN – Buyurun.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Sayın Şahali çıkarsa ben de çıkacağım Kürsüye.

BAŞKAN – Usul hakkının dışına çıkarsa o zaman…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Saygı duyarım usul hakkındaki talebine bir şey dediğim yok.

BAŞKAN – Tabii ki.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar; İçtüzük elbette bu oturumların sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilmesi için bizim en büyük yardımcımızdır ve evet 62’nci maddeye de ayrılan süre beş dakikadır ve o 62’nci maddede dile gelmesi gereken konular son derece hayati konulardır. Şimdi o konuların her birine 10’ar dakikalık 15’er dakikalık yanıtlar farklı farklı ağızlardan gelecekse o 62’nci maddeye uygun davranmak mümkün olur mu Allah aşkına!

Bir başka sorum var. Bugün Denetim günüdür da, Sayın Bakanlardan kaç tanesinin muhatap kalacakları konuşmalara doğrudan yanıt vereceklerini hep beraber göreceğiz. Bakınız, bu önümde bugün hepimize gönderilen gündemdir baktınız mı, bir kez baksanız keşke.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Son Siyasi Gelişmeler yazar orada.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yok son siyasi gelişmelere değil başka yere bakasınız diyeceğim, gündeme baksanız göreceksiniz bunları. Bakınız, Meclis Başkanlığı bu Yasama Yılı açılırken bir rapor yayınladı ve bilmem ben kaç tane yazılı soru, bilmem ben kaç tane sözlü soru beklemededir diye cevap verdi. Rakamlar şişmektedir bakın size bir şey söyleyeyim, üç tane sözlü soru vardır yanıt bekleyen tarihleri 2023’tür ve Meclis gündeminde 21 tane de zamanında yanıtlanmadığı için Sözlü Soruya dönüştürülen Yazılı Sorular vardır. Dikkat buyurun İçtüzüğün 104’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası, Yazılı Sorular Başbakanlığa gönderildiği tarihten başlayarak en geç 30 gün içinde cevaplanır diye yazar. Bu cevaplanmamış 21 Yazılı Soru geçtiğimiz yıldan kalmadır çoğu 2022’den, ben uzun zamandır soru falan sormuyorum, çünkü nasıl olsa cevaplanmıyor. Yazılı Soru Sözlüye dönüyor gene cevaplanmıyor. Denetim gününde yapılan konuşmalara nöbetçi Bakan kendi kapasitesi kadarıyla cevap veriyor, Anamuhalefet Başkanının 62’nci madde tahtında yaptığı konuşmalara cevap verecek diye Kürsüye gelen Sayın Bakan ilgili Bakan size cevap verecek diyor. E, biz sizden nereden bilgi alacağız ve muhalefetin temel görevi olan denetim fonksiyonunu biz nasıl yerine getireceğiz? 62 raydan çıkacak, denetim faaliyeti amaçlı güncel konuşmalar yanıtsız kalacak, yazılı sorulan ve sizin makamlarınızda otururken cevaplamanız gereken sorular yanıtsız kalacak, sözlü soruya dönüştüğü için burada soru sahibi olsa bile yanıtlayacak kişi olmadığı için listede yer işgal etmeye devam edecek ve her şey mükemmel diyeceksiniz, her şey olması gerektiği gibidir ve İçtüzükte sadece aksayan şey 62’nci maddede konuşma süresidir diye bakacaksınız? Yapılan konuşmalar laf ola yapılan konuşmalar değildir. Canlı yayın vardır diye yapılan konuşmalardır diye nitelemek o konuşmaları hataların en büyüğüdür. Canlı yayın, o yapılan konuşmalara ne yanıt verileceği ortaya çıksın diye yapılmaktadır, o konuşmalar yapılsın diye değil. O sorular sorulsun diye yapılmaz canlı yayın, o sorulara verilecek yanıtlar kamuoyu tarafından öğrenilsin diye yapılır. Dolayısıyla canlı yayın muhalefet için değil iktidar içindir aslında. Dolayısıyla şeffaf, demokratik ve öz güvenli bir hükümetseniz eğer hem sözlü, hem yazılı yönelen sorulara yanıt verecek cüreti göstereceksiniz. Yanıt verirmiş gibi Kürsüye çıkıp da hiçbir şey söylemeden inmek değildir marifet. Hele hele Anamuhalefet Liderinin sorduğu soruya cevap verecek durumdaysanız Kürsüye geleceksiniz, yoksa kıvırmaya sorunun etrafından dolaşmaya, ilgili Bakan geldiği gün ilgili gün cevap verecek diyerek inmeye niyetliyseniz, çıkmayın daha iyi, çıkmayın daha iyi.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Dolayısıyla tam da usul hakkında konuşmak üzere söz aldım, usule uygun davranacaksak eğer bu oturumlarda hem karşılıklı anlayış, hem zamanı tasarruflu kullanma, verimli kullanma kaygısı ön plana çıkacak.

Değerli arkadaşlar; siyasetin, siyaset kurumunun, siyasetçinin ve bu parlamentonun itibarı yerlerde sürünür. Hep beraber ayağa kaldıracaksak çalışmaya devam edelim. Yok bizim çabalarımıza karşılık siz hükmetme göreviyle donandığınızı zannederek hareket edeceksiniz sadece, bileceksiniz bu çaba sonuçsuz kalacak. O yüzden başta İçtüzük olmak üzere ne olur mahiyetinizdeki konularla ilgili mevzuatı bir daha okuyun ve ona göre hareket ediniz. Çünkü ben yaparım olur dediğiniz her şey yapılmışı bile bozuyor maalesef hepiniz farkındasınız, hepimiz farkındayız ama maalesef kendimizi bundan da almıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız eleştirileri yapıcı ve size yardımcı eleştiriler, sorduğumuz soruları da Anayasal hak olan Bilgi Edinme Hakkının kullanılması olarak değerlendiriniz ve yanıt verme zahmetini gösteriniz en azından, bu zahmet değildir görevinizin bir gereğidir, yanıt veriniz ki size soracağımız sorular belki de ortadan kalkar yeni sorular. Size yapacağımız eleştiriler belki de yersizleşir zamanında yanıtlarsanız sorduğumuz soruları.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Olgun Amcaoğlu, buyurun Kürsüye.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Usul hakkında söz talep etti Olgun Bey?

BAŞKAN – Usul hakkında söz istedi. Buyurun Kürsüye. Buyurun size de 10 dakika süre veriyorum.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Sayın Erkut Şahali gibi hassasiyetimi göstermek istedim usul hakkında birkaç kelime, birkaç cümle kurarak. Bir defa burada halkın bilgi alma hakkı vardır, bu ekranlardan bizi izleyen, sorulan sorular karşısında. Bakanlar Kurulunun her üyesi kendi alanlarında yetkilidir tabii ki bilgi verebilme noktasında, yaşananları ve alınan kararları açıklamakla alakalı. Sayın Tufan Erhürman hocamın talebi bir yere kadar haklı ama en önemlisi vatandaşın bilgiye ulaşma hakkı, bunu Sayın Başbakan teveccüh eder verir veya sayın kabinenin üyelerinden sorumlu bakan verir, o ilgili hükümetin kendi tercihi, her ne kadar da 62’nci madde de bu böyle cevaplanır dense bile, usul gereği Sayın Erkut Şahali sıkıntıları anlattı, özellikle…

SAĞLIK BAKANI HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) – 62’nci maddede cevap verilir diye bir kadide de yoktur.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Her ne ise ben hiç şikayetim yok kaçıncı konuşmayı isterlerse yapsınlar önemli olan halkın buradan gerekli bilgiye ulaşabilmesidir diye düşünmekteyim halen ama denetim noktasında güncel konuşmalara baktığımda alışılagelmiş bir sıkıntı sirayeti var özellikle muhalefette. 19 tane konuşmacıdan iki tanesi zaten vazgeçti konuşmasından ama diğerinin dört tanesi “Son Siyasi Gelişmeler”, bir tanesi de “Memleketin Halleri” son siyasi gelişmelerle alakalı bütün kabinenin burada oturup sizi dinlemesi gerçekten çok zor ama konu başlıklarının diğer arkadaşlarda olduğu gibi çözümün fırsatları mesela saydı Ürün Solyalı’dan belirtilse çok daha rahatlıkla bu konularla alakalı ilgili Bakanlar hazırlığını yapar ki ben takip ediyorum Meclisin elektronik ortamında konuşma sıralarını ve ona göre benim Bakanlığımla ilgili konularda hızlanıp buralara geliyorum, elimden geldiğince katılmaya da çaba gösteriyorum ama madem usulden bahsettik, muhalefetin de bu konuda hassasiyet gösterip çok daha net, çok daha spesifik konuları hangi sorunları konuşacaklarsa buradaki gündem dışı konuşmalarda denetleme noktasında belirtmelerini rica eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler. Tabii ki “Son Siyasi Gelişmeler”, başlığı altında 62’nci maddede söz alınamaz ama genellikle bu yazılıyor, halbuki orada ifade edilmesi gerekir. “Havaalanı”, “Sağlık” meselesi’’, “İlaç Eczacılık” yani belirtilmesi gerekir ki ilgili Bakan da burada olsun. Aksi halde ilgili Bakan son siyasi gelişmeler ama nereden başlayıp nereye gidecek belli değil.

Bir de İçtüzüğü 62’nci maddesi uyarınca Genel Kurula duyurulmasında zorunluluk ve ivedilik görülen hallerde hükümete, siyasal parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine ve grubu bulunmayan her siyasal partiden bir temsilciye başkanlıkça sunuşlardan hemen sonra beş dakikayı aşmamak üzere söz verilir. Yani burada ille de Başbakan çıkacak demek değildir bu ama Başbakana yöneltilirse soru, eğer 62’nci maddede, o zaman Başbakanın çıkması gerekir ama her konuda sorular yöneltilirse Sağlık Bakanlığını ilgilendiren, Maliye Bakanlığını, Çalışma Bakanlığını, Eğitim Bakanlığı ilgilendiren konuşma biçimi varsa o şekilde konuşuluyorsa ilgili Bakanlar cevap verme hakkına sahiptir ama 62’nci maddede kimlere söz verilir burada yazılıdır, beş dakika grup başkanına, grup başkan vekillerine, hükümete söz verilir diyor. Bu beş dakikayı her zaman 10 dakika yapıyoruz zaten ama 55 dakika da olmaz. Bu her hafta 55 dakikayı buluyor arkadaşlar. Bu olmaz. Dolayısıyla Sayın Tufan Erhürman’ın ifadesini ben gerçekleşmesini istiyorum. Dolayısıyla bundan sonraki 62’nci madde ve güncel konuşmalarda bunlara bu şekilde riayet edilmesi gerekir. İçtüzük kurallarına riayet edilmesi gerekir diye ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.

Buyurun Sayın Tufan Erhürman.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Değerli milletvekilleri; isterse Sayın Zorlu Töre, hatta rica edeyim bir kez daha 62’nci maddeyi okusun. Madem okuyor, bir kez daha okusun.

BAŞKAN – Siz buyurun okuyun.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Önümde yoktur, sizin önünüzde açık.

BAŞKAN – Hayır, buyurun ben size vereyim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Önünüzde açık, 62’nci maddenin herhangi bir yerinde…

BAŞKAN – Buyurun ben size vereyim de siz okuyun, Genel Kurul da duysun, halk da duysun.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Halk da duysun evet, alayım onu.

BAŞKAN – Buyurun.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Ben okudum zaten yahu 62’yi madde madde. Kelime kelime her kelimesini okudum.

BAŞKAN – Buyurun.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – “İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca Genel Kurula duyurulmasında zorunluluk ve ivedilik görülen hallerde.” Burda benim hangi konuda Genel Kurula duyurmada zorunluluk ve ivedilik gördüğümü önceden bildirme yükümlülüğüm var mı 62’nci maddede? Yok. Neden yoktur bilirsiniz? Çünkü bu 62’nci maddeye Grup Başkanları ve Grup Başkan Vekilleri bu 62’nci maddeden konuştuğu için cevabı da Grup Başkanının veya en azından Vekilinin. Ama grup derken hükümet grubundan bahsediyorum, parti grubundan değil. En azından onun vermesi gerekir. Bakın bakayım öndeki üç koltuk boş, arkada bir tane dolu. 62’nci maddede Grup Başkanı derken tekrar ediyorum, Hükümette Grup Başkan Vekili diye ben birini bilmiyorum. Hükümette bir Başbakan var, bir de Başbakan Yardımcısı var. Hangisi cevap verdi bir günden bir güne benim yaptığım konuşmalara? Bir günden bir güne, hangisi? Hiçbir yerinde de 62’nci maddenin benim buradan çıkıp da ne konuşacağımı önceden yazılı olarak vermem gerektiği yazmıyor. Güncel konuşmalarda yazıyor. Ama 62’nci maddede ivedilik olan, duyurulmasında zorunluluk ve ivedilik görülen diyor. Soruyorum size, Ercan’la ilgili olarak 15 gün önce çıkan bir tüzükle bütün yetkilerin Erhan Arıklı’ya verilmesinde Meclise ve halka duyurulmasında zorunluluk ve ivedilik yoktur? Soru bir.

Soru iki. Ekmeğin fiyatıyla ilgili olarak son 2-3 günde yaşanan gelişmeler konusunda Meclise duyurulmasında zorunluluk ve ivedilik yoktur? Ekmek fiyatı bu memlekette…

Üç. Sağlıkla ilgili imzalanan bir sözleşme çerçevesinde bu ülkede kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin “Ben bu süreçte yoktum” demesinde zorunluluk ve ivedilik yoktur?

Ve dört. Sayın Cuellar daha yeni geldi. Sayın Cuellar’la ilgili, durumla ilgili zorunluluk ve ivedilik yok mu? Peki, Taşınmaz Mal Komisyonu memleketin dört bir tarafında şu anda o konuşulur, bu konuyla ilgili zorunluluk ve ivedilik yok mu? Ben bunları böyle bir ay önce olan bir şeyi çıktım da konuştum bu kürsüden? Ama tekrar ediyorum, herkes rahat olsun, bundan böyle Pazartesi günleri ben burada bu maddeden konuşacağım, bu maddeden de size hiçbir zaman da şu konuda konuşacağım da demeyeceğim. Burada bulunmak zorundasınız, 62’nci madde onu gerektirir. Salı günleri de konuşacağım, kim ise muhatabım cevabı da ondan beklerim. Müsaadenizle Anamuhalefet Partisi Başkanının muhatabının kim olduğu bizim protokolümüzde bellidir. Dolayısıyla cevabı da oradan bekleyeceğim. Pazartesi da, Salı da burada olacaksınız olması gereken herkes ve bu cevabı verecek. Madem İçtüzük konusunda bu hassasiyet var, aynı şekilde demin Erkut Beyin usul üzerine söz alıp söylediği gibi, sorulara vereceğiniz cevaplar da süresi içerisinde olacak. Madem bu konularda hassasiyet var, biz de bu konudaki hassasiyetimizi olması gereken en üst noktaya taşıyoruz. Buradan ilan ediyorum zaten, kimse huzursuz olmasın, bundan sonra 50 dakika 62’inci madde konuşması olmayacak. 62’nci madde süresi içinde usulüne uygun olarak ve usulüne uygun olarak cevaplanacak. Usulüne uygun olarak cevaplanmazsa, o sırada Meclisi yöneten kişinin İçtüzüğü istismar ettiği ortaya çıkacak. Bu istismara da biz müsaade etmeyeceğiz. Salı günü konuşmama da cevap vermesi gereken cevap verecek, o olmazsa gene istismara girecek. Bu istismara da müsaade edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu kuralları ben koymuyorum ha. Bu kurallar İçtüzükte yazan kurallardır. Bugüne kadar insani gerekçelerle uygulanmamasına göz yumduğumuz kurallardır. Mademki buraya geldi iş, bundan sonrasında da İçtüzüğün birebir uygulanmasını ve istismar edilmemesini Meclisi kim yönetiyorsa ondan bekleyeceğiz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; şimdi üçüncü kısım Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler ile Görüşülecek Diğer İşler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda yer alan Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No:1692 Bedreddin Demirel Caddesi Arabacıoğulları Apartmanı, Kat 4. 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının gruplar arası varılan mutabakat sonucu gelecek haftaya ertelenmiştir. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; şimdi dördüncü kısım Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda birinci sırada 22 Ocak 2024 tarihli 28’inci Birleşimde görüşülmeye başlanan Genel Kurulda bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunmaktadır.

Sayın milletvekilleri; Tasarının üçüncü görüşmesi Kısa İsim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır.

Kısa İsmi okuyunuz lütfen.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yasa olarak anılan Ticaret Markaları Yasası ile birlikte okunur. |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; ikinci sırada 22 Ocak 2024 tarihli 28’inci Birleşimde görüşülmeye başlanan Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesine İlişkin (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi bulunmaktadır.

Sayın milletvekilleri; Önerinin üçüncü görüşmesi Kısa İsim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır.

Kısa İsmi okuyun lütfen.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yasa olarak anılan Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş, Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile birlikte okunur. |

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Önerinin bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; şimdi beşinci kısım, Güncel Konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 18 güncel konuşma istemi bulunmaktadır.

Birinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, “Çözümün Fırsatları” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen. Evet, sıra değişimi var.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Fide Kürşat’ın, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumunda Neler Oluyor?” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

5.02.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5.02.2024 tarihli 32’nci Birleşiminde “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumunda Neler Oluyor?” 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.

Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün konuşma başlığım “Süt Kurumunda Neler Oluyor?” Hayırlı olsun demek isterim önce. Bu atanmış hükümet yapısı, batırdığı diğer kurumların arasına da Süt Kurumunu eklemek üzeredir. Özellikle son günlerde birtakım ataklar yaşanmaya başlamıştır Süt Kurumunda ki bunları da kamuoyunun bilgisine getirmek istiyorum. Tabii bu yapı tüm icraatlarında kurultay hesapları ve erken seçim hesaplarıyla hareket etmektedir. Burda öncelikle sizlere Süt Kurumunun yapısından bahsetmek istiyorum, çünkü çoğu zaman Süt Kurumu kooperatif süt ürünleriyle karıştırılıyor. Dolayısıyla önce SÜTEK’in yapısından ve görevlerinden bahsetmek isterim.

SÜTEK 1977’de yasayla kurulmuş ve ülkedeki tüm çiğ sütün çiftliklerden toplanması, kalite kontrolünün yapılması, standartlarının belirlenmesi ve sanayiye ulaştırılması noktasında görev almaktadır. Süt fiyatlarını belirleyip devletten alınan desteği de üreticilerin bordosuna ekleyip, sattığı sütün tahsilatını yapıp üreticileri ödeyen bir kurumdur. Kısacası Kurumun temel görevi, ülkemizdeki süt üreticileri ile süt imalatçıları arasındaki ilişkileri ve sektörün devletle olan ilişkisini düzenlemektir. Tabii tüm bu görevleri içerisinde çok önemli bir görevi de halk sağlığını korumaktır. Temel tüketim maddesi olan süt ve süt ürünleri halk sağlığı açısından da çok önemlidir ve çiğ sütün denetlenmesinde yetkili organ Süt Kurumudur. Sürekli belirttiğim gibi Süt Kurumu aslında hem üreticinin, hem sanayicinin, hem de tüketicinin sigortası durumundadır. SÜTEK’de son yıllarda kurulan, tekrar bozulan UBP’li hükümetler silsilesinin devlet ciddiyetinden yoksun, kötü yönetiminin ve ciddi yönetim zafiyetlerinin bugünlerde yaşandığı bir kurum haline gelmiştir. Kurumun mali yapısına baktığımızda döner sermayeli bir kuruluştur ve mali yapısı denk bütçe esaslıdır. Kurum üreticilerden toplayıp pazarladığı her bir litre süt için verdiği hizmete karşılık prim almaktadır ve bütçesi buna göre oluşmaktadır. Buradan Sayın Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a sormak istiyorum. Bu yıl 2024 bütçesi belirlenirken 100 Milyon öngörüsünde bulunmuştu. Yıllık kaç ton süt toplanacağı öngörülmüştü ve bu günlük kaç tona denk geliyordu? Bütçe hacmine baktığımızda yaklaşık günlük yıl ortalaması 500 ton sütün toplanması öngörülmüş olmalı. Fakat şimdi Şubat ayına geldiğimiz ve sütün en yoğun üretildiği sezona giriş yaptığımız dönemde bile halen süt 430 ton civarındadır. Mayıs ayına kadar bu yoğun sezon devam edecektir ve benim öngörülerime göre 500 tonu da geçmeyecektir. 500 tonu bu dört aylık dönemde geçmezse, zaten yıl ortalaması haliyle 450 tonları bile bulmayacaktır. Bu prim öngörülerinin ciddi şekilde şaşması demek olur ve burda Süt Kurumunun ciddi bir bütçe açığı vereceği de söz konusudur. Bunları neden belirttim diyeceksiniz. Ülkede üretilen tüm çiğ sütün toplanması ve pazarlanmasından Süt Endüstrisi Kurumu sorumludur. Fakat aldığımız bilgiler ve gözlemlerimiz doğrultusunda aslında tüm çiğ sütün kurum tarafından toplanmadığı, bir kısmının serbest bir şekilde piyasada dolaştığı, üreticilerden imalatçılara kayıtsız bir şekilde gittiği söz konusudur. Bu konu çok ciddi bir konudur. Hem Süt Kurumunun gelirlerinde ciddi bir gelir azalışına sebep olur, hem de gıda güvenliği açısından denetimsiz sütlerin olması anlamına gelir. Ki, bu sütler hangi şartlarda taşınıyor, gıda güvenliğine uygun mu belli değil, kaldı ki yasada tek yetkili kurum Süt Kurumudur. Halk sağlığı açısından bu konu çok hassas bir konudur. Dönem dönem sütte aflatoksin iddiaları olur ya da tespitleri olur, bu sütler imha edilir ve sıfır tolerans olması gerekir. Bu gibi kaçak bir şekilde imalathanelere ulaşan sütler halk sağlığı için en büyük tehdittir. Burdan Sayın Bakanı uyarmak istiyorum. Öncelikle kendisine bağlı kurumlardan biri olan Veteriner Dairesinde hayvan kayıtlarının üretici bazında incelenmesi gerekiyor ve bu kayıtlar Süt Kurumuna verilen süt miktarları ile karşılaştırılması gerekiyor. Her üreticinin ortalama ne kadar süt verebileceği oradaki verilerden çıkar, Süt Kurumuna teslim ettiği sütler de zaten kayıt altındadır. Eğer bir kayıp, kaçak varsa da gereğinin ivedi bir şekilde yapılması gerekir. Çünkü az önce dediğim gibi temel tüketim maddesi olan sütte herhangi bir gıda güvenliği sorunu tüm tüketicileri de etkiler. Kurum asli görevlerini gerçekleştirmekte bir zafiyet içerisindedir son yıllarda. Ciddi anlamda yaptığı iş ve misyonuna yönelik yapması gerekenleri zafiyet içerisinde yaptığını gözlemliyorum. Bir an önce burada gerekli denetimlerin yapılması ve gerekirse imalathanelere de, üreticilere de gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması gerekiyor. Geçmişte iki dönem Süt Kurumu Genel Müdürlüğü yapmış biri olarak hem üreticiyi, hem tüketiciyi, hem de kurumu korumak adına Tarım Bakanının özellikle az önce söylediğim konunun üzerine gitmesi noktasında uyarmak istiyorum. Diğer bir konu yine 2019’da Genel Müdürlük görevimi teslim ederken kuruma önemli bir yatırımı da altyapısıyla teslim etmiştim. Online Süt Takip Otomasyon programıydı. Bu program hazırdı ve teknik anlamda kullanılacak olan tabletler de o gün görevi teslim ettiğim gün devraldığım tabletlerdi. Program hazırlanmış, teknik donanım alınmış, sözleşmeli taşeron tankerler dahil hepsi sisteme girilecekti online olarak ve tüm çiftliklerden toplanan her litre süt anında kayıtlara geçecekti. Üreticiden alınan süt anında kayıt da olup nakliyecinin tankerinde ne kadar süt olduğu seferi esnasında takip edilebilecekti ve hangi imalatçıya ne kadar süt verildiği de an ve an kayıt altında olacaktı, SÜTEK de bunları günlük izleyebilecek ve denetleyebilecekti. Tüm sistem hazır olmasına rağmen anlık kayıtlara bugün oldu hala daha geçilemedi. 2019 ve bugün 2024. Yaklaşık beş yıl oluyor her şeyi hazır bir program, ne yazık ki işletilemiyor ve ne oldu 2023’ün son iki ayında. Taşeron tankerlere ait bir tanker şoförü çiftliklerden sütleri topladı ve elden bilinmeyen imalatçılara sattı ve 1 Buçuk Milyon kadar bir zarar oluştu. Tabii bu zarar kurum tarafından ödenmez, sözleşmeli olan tanker sahibi bu zararı öder ama bugün bu zafiyetin doğmasında az önce bahsettiğim otomasyon programının devreye girmemesinin çok önemi var, kayıtlar çok geç geliyor kuruma ve takip zorlaşıyor. Bu konuda da Süt Kurumunun artık bu çağ dışı yöntemlerden vazgeçip sistemi tamamen uygulamaya koyması gerekiyor. Kurumda ciddi bir denetimsizlik ve yönetim zafiyeti söz konusu, teknoloji çağında yaşıyoruz. Biz dörtlü hükümet döneminde gereğini yapıyoruz, tüm altyapıyı kuruyoruz ama mevcut bu atanmış hükümet yapısı ne yazık ki bunu bile yönetemiyor, bunu bile hayata geçiremiyor. Diğer taraftan kurumun kurumsal altyapısını oluşturduk, web sitesi hazırladık, orda günlük verilerin, hem imalatçıların, hem üreticilerin önünde olabileceği bir altyapı oluşturduk. Giriyoruz bakıyoruz ki neredeyse kayıtlar 2019’da kaldı, sanki zaman 2019’da durdu. Üreticiler süte zam yapıldığı zaman hala daha bizleri arıyor ve süt fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda kurumu uyarmamıza rağmen hala daha Süt Kurumunun web sitesinde gerekli bilgilendirmeler yapılmıyor, istatistikler paylaşılmıyor. Diğer taraftan teminatlar konusu. 2016’da alınan bir kararla Süt Kurumunun pazarladığı tüm sütlerin teminat altına alınmasına karar verilmişti ve yüzde 100 teminat altına alınmıştı üreticinin ürettiği tüm sütler ve o dönemde süt pazarlamasında teminatların belirleyici olmasına da karar verilmişti.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Hasan Taçoy’a devreder)

Bugün eğer sütlerin yüzde 50’si teminat altındaysa iyidir. Sayın Bakandan da bu konuda bilgi talep ediyorum. Satılan sütlerin ne kadarı teminat altındadır, bu konuda bizi bilgilendirmesini istiyorum. Süt Kurumunun bir de süt pazarlama stratejisi vardır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü konuyla ilgili bilgisi olmayan bilemez anlayamaz. Ülkede üretilen sütün uhte içme sütü ayrıldıktan sonra yüzde 50’si borsada satılmaktadır, bu borsada satılan sütün tamamı teminat altındadır. Geriye yüzde 10 kurum payı diye bir pay ayrılıyor. Bu da hem iç piyasayı desteklemek, hem de teminatı tamam olan ödemesinde gecikme olmayan imalatçılara talepleri doğrultusunda yardım etmek için kullanılmaktadır. Bugün yüzde 10 kurum payına baktığımızda artık yüzde 10 siyaset payı ayrıldığını görüyoruz. Bu siyaset payının teminatı var mıdır, yoksa teminatı siz misiniz? Eski Tarım Bakanlarından biri batmış bir imalatçı için biz teminatı yoktur dediğimizde teminat benim demişti ve yaklaşık bir ay sonra görevden gitmişti. Henüz daha o borç tahsili şüpheli alacaklarda bile değil, artık ölmüş alacaklar listesine eklendi. Dönelim kurumun o yüzde 10’luk kurum payına. Bu pay nasıl dağıtılıyor, hangi esaslara göre dağıtılıyor, siyaset bunun acaba neresindedir? Bu konuyla ilgili de birçok konu geliyor bize, birçok talep geliyor dillendirmemiz için. Gerçi UBP’li hükümetler döneminde bu yüzde 10’luk kurum payı değil, neredeyse sütün tamamına tüzüklerle belirlenmiş hak ediş listesine kadar müdahaleler yapılmıştır, geçmiş dönemlerde süt dağıtımı anlamında Bakanların ve siyasilerin talepleri doğrultusunda. Yine süreç böyle bir döneme evriliyor. Süt Kurumu az önce de dediğim gibi artık kendi misyonunu yerine getiremeyecek, kendi kendini idare edemeyecek bir duruma gelmiştir. Tabii yine dörtlü hükümet dönemini anacağız. Dörtlü hükümet döneminde en geç her ayın 5’inde ve 20’sinde ödemelerini alan üreticiler ve yaklaşık bir buçuk yıl boyunca aksamadan ödemelerini bir tamam alan üreticiler artık süt bedellerini ayın ne gününde alacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamaktadır. Zaten dörtlü hükümet sona erdikten bir süre sonra yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra bir gün, iki gün, bir gün, iki gün aksamalarla bu 8-10 günlük aksaklıklara geldi. Burda da sorunlar yaşanıyor. Bir an önce üreticilerin yeniden süt bedellerini hangi günde alacakları konusunun netleştirilmesi ve bugünlere sadık kalınması gerekiyor. Tabii karşımızda ne sektörün, ne üreticinin, ne tüketicinin gailesini çeken bir hükümet yapısı olmadığından bunları hayata geçirecek mi emin değilim. Ama...

BAŞKAN – Sayın konuşmacı sürenizi doldurdunuz. Size üç dakika daha veriyorum.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) – Beş dakikalık bir ek süre talebim olacak, çünkü ciddi bir personel konusu da var aslında konuşmamda en önemli kısım olarak da bunu görüyorum.

BAŞKAN – Talebinizi yerine getirdim. Lütfen uyunuz.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, 2024 Bütçesi kısaltarak gideceğim, uzadı ama çok önemli bir konudur bu. 2024 Bütçesi geçeli henüz daha bir, bir buçuk ay olmadı. Biliyorsunuz ki bu dönem SÜTEK’in bütçesi de genel bütçe görüşmeleri içerisinde görüşüldü, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Özel Bütçeli idareler altında ve onaylandı. Onaylanan bütçede bir personel şeması vardı ama oraya gelmeden önce. Süt Kurumunda şu anda 27 mevcut personel bulunuyor. Kadrolu, odacısı, şoförü, müdürü, müdür muavini, amirleri, şube amirleri dahil ve iş hacmine baktığımızda soğuk zincire geçişle birlikte üretici sayısı azaldı, numune sayısı azaldı ve dolayısıyla Süt Kurumunun iş hacmi de düştü. Son üç, beş aydır sürekli bir 10, 11 kişilik istihdam yapma hevesine düştü yine bu hükümet yapısı. Çünkü kurultay yaklaşıyor, kurultay ekonomisi devreye girdi ama sadece bununla da kalmıyor. Bütçede zaten 39 kişilik bir kadrosu var Süt Kurumunun şu anda çalışan sayısı 27 ve kurumlar aslında nasıl batıyor sayın milletvekilleri, bu yapı partizanca istihdamlarla kadroları şişiriyor, buraları babalarının çiftliği gibi görüyorlar ve sonunda ne oluyor, batma noktasına geliyor kurumlar. Daha önceki birçok konuşmamda da kurumların nasıl bu hale geldiğini bu kürsüden söylemiştim. Şimdi sıra SÜTEK’e geldi ve SÜTEK’te yapılmak isteneni size özetleyeceğim. Onaylanan bir bütçemiz var, kadro şemamız da bütçemizde yer alıyor, SÜTEK’in kendi yasasında teşkilat şeması yoktur. Onaylanan bütçenin (C) cetvelinde bulunan kadrolar 2024 Bütçesi geçerken yasallaşan kadrolar haline geldi. Daha sonra SÜTEK Yönetim Kurulu yedi kişilik yönetim kurulu oturuyor yeni bir şema çıkarıyor, yeni bir kadro şeması, yeni şeflikler açıyor, yönetici pozisyonlar açıyor ve bir karar alıyor. Bunu da Bakanın onayına sunuyor, imzasına sunuyor. Yasanın üzerinde karar alma yetkileri olmamasına rağmen bunu yapıyorlar ve Bakan da yasanın üzerinde onaylama yetkisi olmamasına rağmen onaylıyor. Ve geçen bütçe yasasının bu Mecliste onaylanan bütçe yasasının beşinci bölümünde personel rejimi başlığında durum çok nettir. Buradan size okuyacağım. Bütçede kadrosu ve ödeneği olmadan herhangi bir tayin, terfi, barem ayarlaması yapılamaz diyor. Yönetim kurulunun yeni hazırladığı, kadrolarda ek olarak bir sürü şeflik pozisyonları açılıyor ve 27 personelin 15’i sorumlu duruma getiriliyor. Bu sorumluluk pozisyonları müdür, müdür muavinliği, şube amirlikleri, sorumluluklar yetmedi tabii üleştirmeye hesaba kitaba uymadı. Bir sürü de şeflik açıyorlar ve 27 personelin 15 tanesi sorumlu pozisyonda kalıyor. Geriye kalan 12’si için de kıdemli memur gibi yeni ibareler, yeni barem alanları açıyorlar ve böyle bir düzenlemeye gidiyorlar. Örneğin veznede iki memur var, yan yana oturuyorlar vezneye muhasebe mali şube amiri var. Muhasebe bölüm sorumluluğu var, muhasebe şefi var ve bir de veznede bu iki kişinin birine vezne şefliği açıyorlar. Neredeyse Kurumda bir sorumluya bir personel bile düşmeyecek bir düzenlemeye gidiyorlar bu arkadaşlar.

BAŞKAN – Sayın Konuşmacı lütfen toparlayın.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) – Evet, yani yağma Hasan’ın böreği dağıtıyorlar gidiyorlar. En eski, en kıdemli memur olan odacımız şu anda emekliliğine az kaldı. Bir onun yeri aynı kalıyor gerisi domino taşı gibi yerinden oynuyor. O onun yöneticisi, bu bunun kıdemlisi dağıtıyorlar. Bir taraftan da 11, 12 kişilik bir istihdam hazırlığına giriyorlar. Tabii bunlar memur maaşlarına yansıyacak, bunlar kıdem tazminatlarına yansıyacak. Zaten kurumun bir bütçe açığı oluşması kurumda öngörülüyor benim yaptığım incelemeler çerçevesinde. Tabii arkadaşlar kıyak tayin, terfiler ve partizanca istihdamlarla Kurumu da diğer batmaya yüz tutmuş ya da batmış Kurumlar arasına göndermeye hazırlanıyor. Kadrolar şişiyor, kurultay ekonomisi dönüyor. Gerisi boynu altında kalanın kopsun misali hareket ediyorlar buradan tekrar uyarmak istiyorum. Kurumun böyle bir kapasitesi yoktur. Bu yapılacak işlerin yerine gerçekten bu halkın sağlığını koruyacak üreticinin ve sanayicinin durumunu koruyacak icraatlarda bulunmanızı öneriyorum ve bir kez daha buradan hatırlatıyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Konuşmacı. Sayın Bakan. Bakan buyurun Kürsüye. Süreniz 10 dakikadır Sayın Bakan.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ – Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Tabii ki sektörün içinden gelen Fide arkadaşım herhalde siyasete kendini bayağı kaptırdı ki konuştuğu kişinin karşısında Hüseyin Çavuş Kelle olduğunu unuttu. Kurum dersi bana hatırlatmak, zannederim ki şu an için o noktada değiliz. Ben bu kurumlara bedel ödedim. Sadece SÜTEK’e değil, sadece Koop-Süt’e değil, sadece Binboğa’ya değil, sadece levazma değil, sadece bankaya değil. Ben bu kurumlara bedel ödedim ama bu Kürsülerden çıkıp siyaseti ve siyasetçinin itibarını yok etmekse buna müsaadem yoktur. Kurultayı öne süreceksek elbette ki bu ülkede kurultay olacak. Ulusal Birlik Partisinde de olacak Yeni Doğuş’ta da olacak, Cumhuriyetçi Türk Partisinde de olacak ama bunları konuşacak yer burası değil. Ben Kooperatif Bankasında istihdam yaparken, siz orada müdürdünüz ama biz bu istihdamları yaparken tarih yazdık ve Doğu Akdeniz’de ilk kez benim dönemimde sınavla aldık. Tüm eleştirileri alabilirim, tüm her türlü eleştiriyi alabilirim ama yapmadığımız bir şeyleri, aklımızda olmayan bir şeyleri buralardan ifade etmek beni üzer özellikle de Fide arkadaşımdan bunları duymak beni üzer. Çünkü bilakis her yaptığımız icraat ilgili vekil, o bölgenin vekili, o işle ilgili vekili hassasiyetle bilgilendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sadece vekilleri değil az önce sabahki konuşmasında Tufan hocama da çok teşekkür ediyorum. Kendisi de kendisini bilgilendirdiğimi zaten buradan ifade etti ama çıkıp her alanda Ulusal Birlik Partisinin kurultayını, Ulusal Birlik Partisinin atanmış Hükumetin ya biz buradayız, seçilmiş 24 vekiliz. Bu 24 vekil bir Hükümet kurdu. Biz geçmişte Cumhuriyetçi Türk Partisinin nasıl Hükümetler kurduğunu buradan ifade ediyor muyuz? Hayır. Bu konuları buraya çıkarken ifade edeceksek evet biz uyarılarınızı dikkate alıyoruz, geçmiş tecrübelerinizi dikkate alıyoruz ve bu konularla ilgili zaten şahsınızı da bilgilendiriyorum. Bilgilendirmediğim tek bir şey yok. Peki, SÜTEK’i iyi biliyorsunuz doğrudur. SÜTEK’le ilgili çalışmalarımızı da takdirle burada iyi anlatmanız gerekir. Herhangi bir şekilde büyükbaş sütte bir kayıtsızlık mı var? Yüzde 99.8 kayıtlılık ve süt toplaması da. Kayıtsızlık mı var? Yok, nerede var? Küçükbaşta var bunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Peki, geldiğimiz günden beri ne yapıyoruz? Küçükbaştaki südü kayıt altına almak için hem teşvikler veriyoruz, hem de sistemi yeniden kurguluyoruz. Ben geçmişle ilgili bu niye yapılmadı dedim mi? Hayır, o günkü olanaklar bu yönde. Tabletten bahsetti doğrudur çok büyük çalışmaları var, yatırımları var. Biz bu tabletleri kullanıyoruz. İstatistik dedi, doğrudur 2022 yılına kadar istatistik mevcuttur ve sisteme girilmiştir ama şu kelimeler şahsımı üzer. Yağma Hasan’ın böreği ne şahsımın ihtiyacı var, ne de partimin ihtiyacı var, ne de Hükumetimin ihtiyacı var yağma Hasanın böreği. Hangi kurumda yapmışız bunu? Öncelikle ben benim olduğum bir Bakanlık ve benim şahsımdaysa Kooperatif Bankasına bir bakalım. Bir tek bu ülkede kendi kendini Merkez Bankasına şikayet eden benim. Gel beni denetle diye. Mali polise şikayet eden benim, gel beni denetle diye. Bunu yapma burada bizim de ailemiz var, bizim de çevremiz var ve bu kurumları bilinçli bir şekilde batıracağız, bu kurumlar batmasın diye Hükumetimiz son iki ayda defalarca toplantı yaptı Sayın Başbakan başkanlığında ve şunu da ifade etmek isterim ki benim birlik başı olduğum dönemde yine bu Hükumetler batık kurumları hayata geçirmiş, canlandırmış ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır ama bunların tamamı, sadece bizim başarımız değil. Burada bizden sonra gelen o dönemin Hükumetleri de katkı koymuştur, konjonktüre göre de katkısını artırarak devam ettirmiştir. Peki, biz SÜTEK’te ne yaptık? Dinleyelim, bakalım teminatlardan bahset yüzde 100 teminat altındadır. Nedir? Son yaptığımız zam. Yönetime son ilk yönetim kurulu toplantısına kadar süre verdik teminatlarınızı güncelleyin. Bunda bir hata mı var? Yok süt dağıtımıyla ilgili partizanca davranıyormuşuz. Hayır, doğrudur yüzde 10 yetki benim yetkimdedir. Ben bu yetkimi borsanın kullanılabilmesi için de kullanabilirim SÜTEK'in yetkisindeyse yani ben hak edişini vermedim mi? Hak edişine az mı verdim? Hayır, UHT süte, sütü az mı verdik? Hayır, yalnız şunu ifade etmek isterim ki son dönemde yapmış olduğu çalışmalar dedi, oradaki personelle ilgili düzenlemeler dedi, doğrudur intibaklardan bahsediyorsunuz herhalde? Bu intibakların zaten geçmiş dönemden sizin de sizden de önceki dönemlerden sıkıntılı bir süreçte geldiğini sizin de bilginizde. Ben, bunları imzaladım dediniz. Şu an için imzalasaydım hayata geçerdi arkadaşlarım bunu hayata geçirdi mi? Hayır, evet bu yönde bir çalışmamız var intibaklarla ilgili. Eğer herhangi bir personel orada emekli olduğunda bir sıkıntı yaşıyorsa, emeği çalmak bir emekçinin emeğini çalmak benim lugatımda yok. Emekçinin içinden gelen biri olarak eğer bir hata var ise bu çalışmayı yapmak suç mudur? Bununla ilgili bir hata varsa, düzeltelim demek emekçinin hakkını yemeyelim suç mudur? Bu çalışmadır, bir taslaktır sizin bilginize gelen bir taslaktır. Elbette ki bu taslaklar olacak, bunun içerisinde talepler farklı gelebilir ama yasal çerçevede neyse o uygulanacaktır. 27 kişi çalışıyor dediniz Maliye Bakanımız burada. Bütçe buradan geçti 2024 yılı Bütçesi geçti ve dört yıl aradan sonra geçirdik. Peki, yirmi yedi kişi peki bütçedeki personel sayısı kaç? 39 kişi ben yine bu geçerken sizin bu sezenişinizden dolayı Tufan Hocam bana bir soru sordu yahu burada böyle bir şey mi düşünüyorsunuz? Sayın Tufan Hocam hayır şu an için bizim için önemli olan bütçenin geçmesi ama istihdamlarla ilgili de adaleti sağlayacağımızın kimsesine kuşkusu olmasın dedim. Peki, istihdam yaptık mı?

FİDE KÜRŞAT (Yerinden) – Konuyu geçmeden sorayım…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Bitireyim, bitireyim ben seni dinledim. Ben seni dinledim.

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayın lütfen.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Ben seni dinledim yaptın mı böyle bir şey? Hayır. Peki, günün koşullarına bu personeli 27 kişiyle hizmet verebiliyorsa elbette ki devam edecek ama eğer günün koşullarına göre de altı doldurulmalıysa bundan da elbette ki kaçınmayız ama bunu yaparken de biz yangından mal kaçırıyormuşuz gibi değil. Bu altı aylık sürecin nasıl sizlerle birlikte istişare içerisine geçirdiysek ve saklandığımız bir şey olmadığını sizlere göstermişsek aynı şekilde yapacağız ama her şeyi yapalım, eksik de yapabilir bir insan. Aklına gelmeyebilir ama şu özellikle de benim yaşadığım bu süreçler içerisinde siyaset yapıyor, partizanca götürüyor, yağma Hasan’ın böreği ifadeleri beni tanıyan bir Fide Kürşat’ın en son bana buradan söyleyecek bir kişi olarak bu beni üzmüştür. Bunu ifade edeyim süt ve ödemeleri düzenli ödeniyor hiçbir sıkıntısı yok.

FİDE KÜRŞAT (Yerinden) (Devamla) – Hangi günlerdir?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Nasıl? Dört gün sonra buldum dört gün sonra gidiyor. Benim dönemimde herhangi bir iki gün üç gün bir erteleme var mı? Herhangi bir süreçte taksitli bir ödeme var mı? Herhangi bir süreçte geriye dönük bir alacağı var mı? Herhangi bir sürece sadece hayvancının değil Süt Kurumu’nun gerek maliyeden, gerekse de farklı bir alacağı var mı? Yok. 8 Milyonluk bir alacağı vardı çok eski bir doğrudan gelir desteği alacağı onu da aldık SÜTEK’e teslim ettik. Tarım sigortasının 400 Milyon alacağı vardı göreve geldiğimiz gün Maliye Bakanı burada. Maliye Bakanı tüm alacağını tarihte ilk kez aldık ve kendine iade ettik. Şu an onu değerlendiriyor gelin burada hep beraber şu öz eleştiriyi yapalım. Yaptığımız şeyler üzerinden bizi eleştirin ama kurumlarımızı ve siyaseti ve siyasetçiyi itibarsızlaştırmak için lütfen konuşma yapmayalım. Evet, Fide Hanım orada çok çalıştı, doğrudur tecrübelidir. Ben de kendisiyle ara ara bu konuları konuşuyorum kendisi burada inkar edemez. Paylaşıyorum çünkü gizli saklı yapmış olduğunuz bir şey yok ama hedefimiz onunla aynı. Biz gıda güvenliğini önemsiyoruz ve ilk kez, ilk kez bizim dönemimizde biz imalatçıları kapattık.

BAŞKAN – Sürenizi tamamladınız, ihtiyacınız varsa beş dakika daha vereceğim.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Lütfen Sayın Başkan. İmalatçıları kapattık bu dönemde Veteriner Dairemizin ortalama her ay yapmış olduğu 150-200 denetim var, hijyen denetimi var. Hayvancılık Dairemizin yapmış olduğu en az 100 aylık ortalama denetim var ve Veteriner Dairemizin o siyaset yapıyoruz dediniz ya o kendi bizim üyemiz oldu ve örgüt başkanımız olduğu noktada imalathanesini kapattık. Yatırım yapacaksın, hijyenden sıfır tolerans verdik ama yaptıklarımızı ifade etmek lazım. Yapmadıklarımızla ilgili sırf birbirimizi yıpratmak adına konuşacaksak doğru değil. Olabilir bir Bakan olarak gözümden kaçmış olabilir, bir Bakan olarak yanlış da belki bilgilendirmiş olabilirim ama asla hiçbir bakanın buradan art niyetle yağma Hasan’ın böreği bu ülkenin kaynaklarını kullanacağını ben düşünmüyorum. En azından benim için şahsımla ilgili bu tip konuşmaları beni üzer çünkü 10 yıl içerisinde kurumlarla birlikte yapmış olduğum mücadele ortadadır ve şunu da ifade edeyim siyaset üretimde olmaz, siyaset emekçide olmaz. İşte bugün narenciye de aynı şekilde göreve geldiğimiz günden itibaren siyasi şapkamızı çıkartıp bir köşeye koyduk. Hem sivil toplum kuruluşları istişare içerisinde o da yetmedi renge ve siyasete bakmaksızın tüm üreticileri hep birlikte ve aynı zamanda sizlere çok teşekkür ediyorum muhalefet milletvekillerinin de desteğini alarak bu süreci Güzelyurt özelinde en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte bu benim başarım değil. O yüzden sütten bahsetti 500 ton doğrudur şu an için 430 ton dedi, 400 ton dedi hayır 460 tondadır. Süt aflatoksin dedi Fide Hanım evet aflatoksin bulgularımız varsa kendisinin döneminde olduğu gibi zaten tespit ediyoruz ve bunu da imha ediyoruz bunun buradan sıfır tolerans kesinlikle farklı bir toleransımız yok, süt serbest dolaşıyor buna biz müsaade etmeyiz, edilen dönemleri biliriz ama buna müsaade etmediğimiz bir kesin. Çabamız kendilerinin de desteğiyle, kendilerinin de bilgi birikimini bizlerle paylaşarak küçükbaştaki sütü daha iyi ve verimli bir şekilde toplayıp kullanabilme çabamız var. Kurumlar sadece şahsımın, hükümetimin değil, sadece bu 50 milletvekilinin değil, kurumlar tüm halkımızın göz bebeğidir. Ben birlik başkanı olduğum dönemde gerek Dörtlü Koalisyonda gerekse Cumhuriyetçi Türk Partisinin iktidarda olduğu dönemde de çalışma fırsatı buldum. Aynen ben nasıl hassassam en az benim kadar da Cumhuriyetçi Türk Partili vekiller, üyeleri ve seçmenleri hassastır. Bu bilinçle gidiyorum, bunların haricinde yapmış olduğumuz bir eksiklik varsa bizlere ifade edilsin ama özverimiz de buralardan söylensin, bu kurumların geçmiş yönetim kurulu başkanları müdürleriyle konuşulsun bilgi alınsın. Şu anki müdürleri ve yönetim kurulları ve banka da dahil olmak üzere sadece kooperatif bankası değil, kooperatif öğretmenler bankası da, o da bir kooperatif, diğer kooperatifler de. Bu ülkedeki kooperatifçiliği önemsiyorum, ailemizden böyle bir kültürümüz var, partimizin böyle bir kültürü var, bu noktada yanlış yapmamız mümkün değil bu. Sayın Başkan soru…

FİDE KÜRŞAT (İskele) (Yerinden) – Söz almak istiyorum, soru değil.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Söz?

BAŞKAN – Tabi buyurun. Söz mü soru mu?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Söz mu soru mu?

FİDE KÜRŞAT (Yerinden) (Devamla) – Söz.

BAŞKAN – Cevap hakkınızı elinizden almayalım bu durumda. Buyurun Sayın Konuşmacı.

FİDE KÜRŞAT (İskele) – Hüseyin Bey burada birtakım açıklamalarda bulundu ama tatminkar değil geçmişini biliyoruz bir sivil toplum örgütü olarak, Çiftçiler Birliği Başkanlığı yaptı Kooperatif Başkanlığı yaptı, şu anda Bakanlık koltuğunda oturuyor. Evet, küçükbaş hayvan sütü dedi kayıtsız olarak, ben buradan büyükbaş hayvan sütünün de ki takibi çok kolay olan büyükbaş hayvan sütünün de süt kurumu haricinde çiftliklerden imalathanelere gittiğini çok iyi biliyorum ve bu konuda gerekli denetimleri nasıl yapacağı yönünde de kendisine bilgi verdim, Veteriner Dairesinden hayvan kayıtları alınır. Her ineğin verdiği sütün ortalaması bellidir ve ilgili üreticinin süt kurumuna teslim ettiği süt de ortadadır, buradan gerekli kayıtlar üzerinden, kağıt üzerinden tespit edilebilir, çiftliklerin yeri de bellidir, gidilip orada hayvan varlığı da ki süt kurumu geçmiş yıllarda bunları çok yaptı. Dönem dönem halk sağlığını korumak açısından biz üreticilerle karşı karşıya da geldiğimiz oldu, polislendiğimiz de oldu ve bu sütlerin imha edildiği noktada. Benim üzerine basa basa durduğum, bu konuda net verileri ortaya koysun ve varsa zaten aflatoksinli süt riski küçükbaşta değil, büyükbaşta olan bir risktir ve büyükbaş sütünün tamamının kurum üzerinden pazarlanıp pazarlanmadığı noktasında bu konuda yazılı olarak sorumu da sunacağım ve gerekli bilgilerin Meclise de gelmesini talep edeceğim. Diğer taraftan süt kurumundaki kadrolar konusunda ben hazırlanan kadro şemasını da gördüm, neler eklendiğini de ve bütçede yer almayan kadroların herhangi birinin açma yetkisi de yoktur, buralara tayin terfi yapma yetkisi de yoktur. Bu noktada imza atmadım demesine rağmen, bana her görüşüm sorulduğunda gerek kurum yetkililerini uyardım gerekse Sayın Bakanı da uyardım. Bu yöndeki ısrar devam ediyor süt kurumunda çalışma huzuru kalmadı, hakkı olan hakkını almak istiyor, siyasi arkası olan da arkasını bulup bu kadrolardan faydalanmak istiyor. Bu gelişmelerden sanırım haberi yokmuş gibi davranıyor ama açıkça haberi vardır, bu girişimler de yapılıyor. Tabii son noktada Maliye Bakanının onayına da ihtiyaç olur ama Süt Kurumu Yasası geçmişte olduğu gibi bütçe görüşmelerinde görüşülmediği için ayrı kurum yasası olarak geliyordu.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – Merkezi Devlet Yönetimi Yasası…

FİDE KÜRŞAT (Devamla) – Şu anda Merkezi Devlet Yasası olarak geldi ve yasallaştı, yasal olmayan kadroları açma, buralara tayin, terfi verme hakkı var mıdır Sayın Berova? Karşılığı yok bütçede.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Gelecek karşılığı yoksa Maliye gereğini yapar rahat olun.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) – Tabii yani yedi kişilik bir yönetim kurulunun bunu yapma yetkisi yoktur ve bu konunun da takipçisi olacağız umarım dediği gibidir…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Tüm kurumlar için geçerlidir.

FİDE KÜRŞAT (Devamla) – Evet bu noktada zaten uyarılarımı gerektiği üzere yaptım. Kurumun bu yöndeki ısrarını da çok iyi biliyorum ve takip ediyorum oradaki çalışanlar bizlere de ulaşıyor, büyük bir kargaşa içerisindedirler ve çalışma huzurları kalmamıştır. Diğer tarafta Hüseyin Bey’in dediği kendinin kesinlikle bu hesaplar üzerinden hareket etmediği noktasında yaptıkları ya da yapmadıkları, önemli olan bu kurumun varlığı, devamlılığı ve üreticiye imalatçıya ve son noktada tüketiciye hizmet etme noktasında misyonunu yürütmesidir. Bu konudaki zafiyetler üzerine gitmesini, gerekli denetimlerin yapılmasını ve bu Meclisin de yeniden bu konularla ilgili bilgilendirilmesini istiyorum. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın konuşmacı.

İkinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aslında Topa Dönen Yaşlı ve Hasta İnsanlarımız” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

5.02.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5.02.2024 tarihli 32.Birleşiminde, “Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aslında Topa Dönen Yaşlı ve Hasta İnsanlarımız” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Filiz Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Besim. Süreniz 15 dakikadır, başlatıyorum.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda herhalde bu ülkede en çok konuştuğumuz konulardan birisi yaşlı bakımı, yaşlı bakım hizmetlerimiz ve aslında daha doğru bir deyimle bakamadığımız yaşlılarımız, sürekli sorun yaşayan, sürekli gündemde olan ama bir türlü de bu konuya bir Devlet politikası olarak yaklaşıp bu insanların sorunlarına çözüm üretemediğimiz hizmetler.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya nüfusu yaşlanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2005 verilerine göre dünyada 2005’de her on kişiden biri yaşlıydı, 2050’de her dört kişiden biri yaşlı, 2075’de ise her üç kişiden biri yaşlı olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2012 verilerine göre yüzde 11.9 yaşlımız, 2016’da yüzde 13 yaşlımız. Net istatistiki bilgilerimiz olmasa da aslında çok net biliyoruz ki nüfusumuzun yüzde 10’undan fazlası yaşlıdır ve bu yaşlı olma durumu her geçen yıl da artıyor. Bu oran artıyor yani yaşlı nüfus artıyor. Elbette ki bu sağlık hizmetlerinin bir başarı öyküsüdür, kentleşmenin, sosyoekonomik durumların bir başarı öyküsüdür ama şunu da bilmek zorundayız ki eğer yaşlı nüfus artıyorsa yaşlı nüfus da hastalıkların, zihinsel ve bedensel fiziksel hastalıkların artması da kaçınılmaz bir sonuçtur. İçeriğin daha detayına geçmeden önce Dünya Sağlık Örgütünün şöyle bir verisini da paylaşmak isterim ki bu da aslında ilginç bir veridir. Dünya Sağlık Örgütü artık Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 65-74 yaş arası insanları genç yaşlı olarak, 75-84 yaş arası insanları ileri yaş olarak ve 85’in üzerindeki 85 yaşın üzerindeki insanları da ileri yaşlılık olarak tanımlıyor. Evet, eğer ki yaşlılık bu kadar dünyada artıyorsa, sosyal Devlet olarak ve de yaşlı dostu bir toplum olarak da kendimizi niteliyorsak, yaşlılarla ilgili güçlü sağlık politikaları üretmek zorundayız. Yaşlı bakımıyla ilgili güçlü sağlık politikalarımız ve bununla ilgili stratejilerimiz olmak zorundadır. Yaşlı ve hasta insanların bakımıyla ilgili evde bakım Sayın Başkan, değerli milletvekilleri çok önemlidir ama evde bakımla ilgili hazırlık yapmamız lazım. Devletin yaşlısına sunduğu bakımlar çok önemlidir. Bununla ilgili de gerekli yatırımları yapıp gerekli hazırlıkları yapmak zorundayız ve yine özelde yapılacak olan yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili gerekli mevzuatları, gerekli çerçeveyi oluşturmak eğitmek ve denetlemek zorundayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün evde bakım tam bir işkenceye dönmüş durumdadır. İnsanlar evde yaşlılarına baktırabilmek için, çoğu zaman eğitimsiz, çok yüksek paralar ödeyerek ve de bu ülkenin çoğu zaman da dilini bilmeyen insanlarını kullanarak, yaşlılarını baktırmaya çalışıyorlar. Hasta bakıcı eğitimiyle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ciddi bir görevi vardır. Hasta bakımı Sağlık Bakanlığının işidir bu hasta bakımı, evde de olabilir Devlette de olabilir özelde de olabilir ama eğer ki adı hasta bakımıysa evet bu Sağlık Bakanlığı’nın en önemli misyonlarından biridir, tıpkı kardiyoloji hastalarına, tıpkı kanser hastalarına ve tıpkı diğer bütün hastalıklara bakmak zorunda olduğu gibi evet yaşlılarımızı da kendi kategorisi altına alıp, bu insanlarla ilgili politikalar üretmek, insan eğitmek yatırımlar yapmak, fiziki koşulları ayarlamak ve bununla ilgili çalışma yapmak zorundayız. Çok üzülerek söylüyorum bu konuda gerçekten de sınıfta kalmış bir durumdayız yani o hani yaşlılarımız, en değerlilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, bu ülkeye yıllarca en iyi hizmetleri vermiş insanlarımız çoğu zaman perişan halde ya evde yalnız başlarına veya ulaşamadıkları sağlık merkezlerinde bakılmayı bekleyerek aslında ölüyorlar. Yani kahrolarak ölüyorlar Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu son yıllarda içine ülkemizin düştüğü çok büyük bir utanç tablosudur diye düşünüyorum. Ve hani yaşlı bakımı derken nedense bir türlü anlatamadık yaşlı bakımı nedir, huzurevi yani düşkünler evi eski tabiriyle nedir. Ben yani böyle hani bilimsel anlamda da bunu bir okumak isterim tekrardan belki birilerine bir mesaj olur ve bu tanımların gereğini Devlette görev alan şu anda hükümette görev alan insanlar üzerine bir görev bilir ve yapar. Huzurevi yaşlanmış ancak kendi işini kendi görebilecek durumdaki yaşlıların kaldığı yerlerdir, kendi işini Sayın Başkan ve kendi ihtiyaçlarını görebilecek insanlar diyor, tam zamanlı sağlık personeline ihtiyaç yoktur. Ve bakımevi, yaşlı bakım evi yani hasta bakım evi aslında yaşlanma nedeniyle günlük hayatını desteksiz geçiremeyecek, bakıma muhtaç kişilerin barındığı yerlerdir. Hastaların sağlık sorunları olduğundan tam zamanlı sağlık personeline ihtiyaç vardır. Hani o uzun bir süredir acaba bizim yaşlılarımıza Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mı bakacak yoksa Sağlık Bakanlığı mı bakacak diye tartıştığımız mevzuatın aslında detayı tam da budur. Huzurevi midir, bakımevi midir? Bir bakalım hani o nüfusumuzun yüzde 10’undan fazlası yaşlıdır ve yaşlı olan insanların çok ciddi hastalıkları da vardır ya yani en azından şu anda bizim 600 bin dersek nüfusumuzu 60 bin civarı bir yaşlımız vardır ve mutlaka bu 60 binin aslında neredeyse 5 bin, 10 bin arası da hastadır. Yani bu böyledir. Yaşlı insanların evet zihinsel anlamda fiziksel anlamda birçok anlamda hastalıkları vardır, yıpranmışlıkları vardır. Peki bu yaşlılara bizim hizmet verebileceğimiz kaç tane merkezimiz vardır, kaç tane yatağımız vardır, Devlette veya özelde? Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezimiz vardır. Gerçekten de dört dörtlük çalışan tam bir rehabilitasyon merkezi, tam bir geriatri hastanesi. Ama Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sadece ve sadece 60 tane yatağı vardır. Hani o 60 bin yaşlının eğer 5 bini 10 bini hasta ise ve bizim en azından bir kısmına bakmak zorunda isek, bu hastalara bakım verebilecek tam teşekküllü yani bir geriatri hastanesi gibi Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi sadece ve sadece 60 hastaya bakabiliyor.

Kalkanlı Yaşamevinin huzurevi mi yoksa bakımevi olduğu uzun süren neredeyse dört-beş senedir bir tartışma konusu oldu. Kaldı ki Kalkanlı Yaşamevi aslında bu anlamdaki çok büyük bir ihtiyaçtan dolayı çok ciddi kısıtlı imkanlarla hizmete sunulmuş olan bir merkezdi. Maalesef Kalkanlı Yaşamevi şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın arasında tam bir topa dönmüş durumdadır. İmzalanması gereken protokol imzalandı mı bilmiyorum son baktığımda hala daha imzalanmamıştı ve en son sorduğumda da aslında Eylül, Ekim gibiydi. Yeterli hekimi hemşiresi olmayan bir bakımevidir burası ama orada bakıma muhtaç insanlar vardır. Yani Kalkanlı Yaşamevi nasıl bir yerdir biliyor musunuz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Eğer Kalkanlı Yaşamevi davulsa, davul Çalışma Bakanlığında tokmak da Sağlık Bakanlığında gibi bir durumdadır. Maalesef yasal statüsü bir türlü bir yerlere bağlanamamış ama 50’den fazla insanımızın da orada halen hazırda bakım gördüğü bir merkezdir.

Sınırüstü Bakımevi bir ara ciddi gündeme geldi. Oradaki hastaların çok kötü bakımıyla ilgili çok korkunç manzaralarla karşılaştık. Ve dendi ki altı ay içinde bu Sınırüstü Bakımevi tamir edilecek, hastaların hizmetine verilecek ve hizmete açılacaktı. Sanırım üç yıl geçti aradan değil mi Sayın Bakan? Hala daha Sınırüstü Bakımevi olduğu gibi duruyor. Tamiratı tamamlandı mı tamamlanmadı mı bilmiyoruz ama soğuk duvarlar ve içinde elbette ki bu kadar muhtaç, bu kadar hasta, bu kadar ihtiyaç varken atıl durumda. Yani biraz sonra herhalde Sayın Bakan bize bu konuda bilgi verecektir ama en azından biliyoruz ki evet Sınırüstü Bakımevinde şu anda herhangi bir hasta barındırılmamaktadır. Ha bu hasta bakımevi olursa da Çalışma Bakanlığı bu Sınırüstü Bakımevinde ne kadar o hastalara bakabilecek? Aslında da çok tartışma konusudur. Çünkü biraz önce ve ısrarla aslında yıllardır üzerinde durduğumuz altını çizdiğimiz gibi eğer bakımeviyse orada doktor olmalı, hemşire olmalı, hasta bakıcı olmalı. Ve bir yasa çalışması dönüyor şu anda yapılmaya çalışılıyor Çalışma Bakanlığında. Elbette ki sivil toplum örgütlerinin ve elbette ki aslında hastaların çok ihtiyacına binaen birazcık da zorlanarak yapılmaya çalışılan bir yasa çalışması. Ve bu yasa çalışmasında yaşlı bakımevleri ve huzurevleri aslında yasal bir çerçeveye oturtuluyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim ülkemiz şartlarında yaşlı bakımevleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iradesinde, yönetiminde, denetiminde olamaz. Bu Yasada deniyor ki yaşlı bakımevlerini özel yaşlı bakımevlerini Devlet denetleyecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha doğrusu açılışını sağlayacak, Sağlık Bakanlığı da denetleyecek. Böyle bir şey olamaz Sayın Başkan, değerli milletvekilleri eğer ki biraz önce de altını çizdiğim gibi bir bakım hizmeti hastaya bir bakım hizmeti var ise mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığı işin içinde olmalıdır. Bir zamanlar huzurevi Çalışma aslında Sosyal Hizmetler Dairesine verilmişti çünkü o dönemlerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıydı Sağlık Bakanlığının adı ve evet oralarda hemşire göndermek de aynı Bakanlığın altında sadece bir daire farkıyla yönetiliyordu, doktor göndermek de diğer bakım hasta bakıcı hizmetlerini göndermek de çok daha kolaydı.

Sağlık Bakanlığı ve ille ki bir an evvel kuma gömdüğü başını yukarı kaldırmalı hasta ve muhtaç olan yaşlıların ihtiyaçlarına cevap vermeli. Bu anlamda en azından her ilçeye ait bir geriatri merkezi veya olan hastanelerinin bir bölümünü hasta bakımına ayırmak zorundadır. Biliyor musunuz ki şu anda bu hasta insanları gönderecek bir yerimiz olmadığı için hastanelerimizin ve yoğun bakımlarımızın çoğu bu insanlarla doludur ve bu insanlar oralarda olduğu için çok fazla dışarıya sevk vermekteyiz. Bu çok ciddi bir sorundur Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Çalışma Bakanı da burada teşekkür ederim Sağlık Bakanı da burada dinliyorlar ve çok samimi bir şekilde uyarıyorum lütfen bir araya gelin biz destek olmaya hazırız. Bu Yasayı bir an önce doğru şekilde yapalım, bitirelim bu şekilde yaşlıları iki bakanlık arasında futbol topuna döndürmeyin. Hayaldir Çalışma Bakanlığı’nın yaşlı hastalara bakabilecek olmasını talep etmeniz yaşlı ve hasta insanlara sadece ve sadece hasta bakımından sorumlu olan Sağlık Bakanlığı bakabilir ve Sağlık Bakanlığı artık bu görevini üstlenmek, bu görevin kendisine ait olduğunun farkına varmak zorundadır. Son İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Türkiye’ye olan Türkiye Büyük Millet Meclisine olan ziyaretimizde de bu konuyu biz çok detaylı orada da gündeme getirdik ve biz bakımevleri nereye aittir sizde dediğimiz zaman elbette ki Sağlık Bakanlığına aittir dediler. Aile Bakanlığı hangi hastanın düşkünlük derecesini ne olduğunu belirler ve Sağlık Bakanlığına hasta yaşlı hastayı verir ona emanet eder. Bu iş böyledir yani onun için kulağımızı tersten tutmaya çalışmanın bir anlamı yoktur doğru olan yaşlı bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığına ait olmasıdır. Sağlık Bakanlığının da bu görevi üstüne düşecek layıkıyla gerekli doktoru ayıracak geriatri merkezlerini oluşturacak ve bu insanlara bakacaktır…

BAŞKAN – Sayın Konuşmacı sürenizi doldurdunuz.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Yani hassas bir konudur onun için biraz daha vakit istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Size beş dakika daha ek süre veriyorum.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Teşekkür ederim ve hani o Burhan Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinin aslında çok iyi bir geriatri merkezi olduğundan bahsettik ama biliyor musunuz Buralarda daha nasıl sıkıntılar var Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Elbette ki altmış tane hastalık bir yataklık bir hasta bakımı için yeriniz varsa çok fazla insan sizi arar. Çünkü çok fazla insanın bakıma ihtiyacı vardır ve normalde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine yatırılması gereken hastalar aslında Çalışma Bakanlığı Sosyal Yardım Hizmetlerinden de gelen kişilerce bir Komisyon tarafından hangisinin öncelikle yatırılacağına karar verilir ama şu anda öyle değil Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Başbakan ve Sayın Bakanın iki dudağı arasında oraya hangi hastanın yatırılacağına karar veriliyor. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Bu çok ciddi bir güvensizliktir. Hasta insanlarımıza böyle bir muameleyi layık görmek gerçekten de utanç vericidir. Bununla ilgili ciddi olan komisyonu çalıştırmak zorundasınız. Yani fakir fukara bir sürü dar gelirli insan evlerinde bakım hizmeti almak için beklerken, siz iki dudağınız arasında bunu tanıyordum ahbap çavuş ilişkisiyle oraya oranın yönetimini de ihlal edecek şekilde, ekarte edecek şekilde hasta gönderemezsiniz. Ve yine bu konulardaki çok başka bir sıkıntı da aslında işin maddi boyutudur. Bu anlamda da çok eskiyen ve güncel güncelliğini yitiren yasalarımızı yani bu işin maddi boyutunu da düzenlemek ele almak zorundasınız. Şu anda Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine yatacak olan bir sosyal sigortalı hasta, merkeze sadece ayda 600 TL ödüyor. Gerisi nereye gidiyor? Peki orada bütün hizmetleri alan bu hastanın geri kalan maaşı ailede kalıyor. Bu doğru bir şey değildir, yanlış bir uygulamadır. Bunun ivedi bir şekilde düzeltilmesi lazım ve şöyle de bir sıkıntı var. Orada yaşayan aslında hasta olan ve orada yaşamak zorunda olan o insanlara da tek bir kuruş harçlık verilmiyor. Yani yaşlı bir insan 80 küsur yaşında yaşlı bakımevinde kalmak zorunda cebinde tek bir kuruş yoktur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Kalkanlı da?

FİLİZ BESİM (Devamla) – Hayır Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde. Kalkanlı’nın çok daha karmaşık bir sistemi vardır. Onun da düzenlenmesi gerekir ama mutlaka düzenlenmesi gerekir. O da doğru işleyen bir sistem olmadığını biliyorum. Ha eğer sosyal yardım alan bir hastaysanız ve yaşlı bakımevinde kalacaksanız da bütün sosyal yardım maaşınız sağlık fonuna gider. Yine size ne size tek bir kuruş verilir ne de gittiğiniz merkeze tek bir kuruş verilir. Bunların mutlaka ve mutlaka yeniden gündeme alınması gerekir. Yani sosyal güvenlik ihtiyaçları yaşlandıkça toplumun artıyor, sağlık ihtiyaçları artıyor, bizim de bu çağa uygun şekilde bu politikaları bu kararları almamız bu yasaları ivedilikle yapmamız gerekir. Bununla ilgili başımızı kuma gömemeyiz. Çünkü bu gerçekten de hani o çok değerli insanlarımız çok değerli yaşlılarımız için çok ama çok önemlidir. Ve aslında mutlaka ve mutlaka güçlendirmek zorunda olduğumuz evde bakım hizmetleri. Biz hekimler çok iyi biliyoruz ki aslında bir hasta en çok evinde bakılmayı ister. Ortamından kendi doğal ortamından çoluğundan çocuğundan kopmadan, komşusundan, bahçesinden kopmadan bakılmak ister. Ama biliyor musunuz ki Sağlık Bakanlığı’nın evde bakım hizmetlerine ayrılmış sadece üç hemşiresi vardır. Yani bu üç hemşire nasıl bakacak? Bu kadar çok evde bakacağız bu üç hemşireyle bunlar olmaz Sayın Bakan. Bu hizmetleri güçlendirmek zorundasınız. Hasta bakıcılık kurumlarını güçlendirmek zorundasınız. Ki hasta bakıcılık kurumları ile kurumuyla ilgili hastanelerimizde de zaten sürekli bu Kürsüde gündeme getirdiğimiz çok büyük sorunlar olduğunu biliyoruz. Yani bugün hastanelerimizde bir bakım hastası için dışarıdan gelen bakıcılar 1500 Türk Lirası günlüğünü alıyorlar. Bu rakamları bu insanlar ödeyemez. Bunlar çok büyük rakamlardır ve Sağlık Bakanlığının çok değerli eğitici hemşireleri vardır. Bunları devreye koymak zorundasınız. Kendi ülkemizden insanları eğitmek zorundasınız. Bunu kurumsallaştırmak zorundasınız. Kadroları açıp, bu hasta bakıcıları alıp, hastaneleri bu bakıcı mafyasından bir an önce kurtarmak zorundasınız. Her ilçeye çözümü bunun her ilçeye bir geriatri hastanesi yapmaktır. Mutlaka ve mutlaka hasta bakıcılık sistemini geliştirmek zorundayız. Bakım hizmetlerini güçlendirmek zorundayız. Bakım hizmetlerini güçlendirirsek hastanelere olan yükü de aslında azaltacağız. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Çünkü biz eğer o hastaneleri özel merkezlerde o hastaları özel merkezlerde tutarsak evet sen servislerimiz, yoğun bakımlarımız dolmayacak. Evet, o hastalar da o hastalara evde hizmet verirsek, evet hastanenin yükü azalacaktır. Bunları gündeme almak zorundasınız ve son buna ek bununla direkt bağlantısı olması da ilintili bir konu. Sosyal yardım alan sosyal yardım alan insanların artık sosyal yardım alma kurallarını Bakanlar Kurulu kararından çıkarmak zorundasınız. Biz bu konuda bir yasa önerisi verdik, ivedilik de istedik bu konuda çalışıyoruz dediniz ama gerçekten de şu anda sosyal yardım alan insanlar çok zor durumdadır. Bunu kurallara bağlamak, yasaya bağlamak, çerçevesini çizmek zorundasınız. Bu da önemli bir konudur evet bu konuyla ilgili ciddi yasal mevzuatta eksikliklerimiz vardır umarım ki bunu birlikte Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı neden birlikte diyorum? Çünkü gelen yasada birlikte değildi ve gelen yasada ciddi eksiklikler vardı, hatalar vardı, yanlışlar vardı. Şu anda Çalışma Bakanlığı büyük bir gayretle oradaki hukukçular bunu toparlamaya çalışıyorlar biliyorum bilgimdedir ama Sağlık Bakanlığı bu konuya ciddi bir boyutta eğilmek zorundadır, önem vermek zorundadır. Bina eksikliklerimiz vardır bununla ilgili elimizdeki kaynakları kullanarak daha verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. İnsan kaynağı eksiğimiz vardır bununla ilgili de eğitimleri tamamlamak zorundadır ve Sayın Çalışma Bakanlığına benim de bir sözüm olacak. Sayın Çalışma Bakanı, Sayın Sadıkoğlu Gardiyanoğlu Kıbrıs Türk Tabipler Birliği işin içinde olmazsa herhangi bir sözleşme yapamazsınız. Bu ülkenin hekimlerinin çatı örgütü Kıbrıs Türk Tabipler Birliğidir. Olabilir arada anlaşmazlıklar olabilir, başka türlü sıkıntılar olabilir ama hiçbirimizin böyle bir lüksü yoktur Tabipler Birliği gibi bir kurumu dışarıda bırakacak. İlle ki aynı masaya oturmak, ortak noktaları bulmak ve toplum adına en doğru çözümleri üretmek zorundayız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Konuşmacı.

Sayın Gardiyanoğlu buyurun lütfen. Buyurun Sayın Bakan Kürsü sizin.

Sayın Bakan, süreniz on dakikadır.

ÇALIŞMA BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Başlatıyorum sürenizi.

SADIK GARDİYANOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii şimdi iki muhatap bakanız Filiz Hanım’ın konuşmalarına ben hızlı hızlı değineceğim. Kalkanlığı Yaşam Evine çok ciddi bir hassasiyetinizden dolayı ben çok teşekkür ederim çok sık da konuştuğumuz bir konudur. Siz de iyi bileceksiniz ki Kalkanlı Yaşam Evi kurulduğunda 24 yaşlımıza bakacak şekilde bir tasarlanarak hayat bulan ve bölgenin de ciddi bir ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapan ve sizlerin de çok büyük emekleriyle hayata geçen bir yer. Orası bilindiği üzere eski bir otel olarak tasarlanan daha sonra işletme sıkıntılarından dolayı Devlete devredilen daha sonra da orası da huzurevine çevrilen bir tesisimiz orası.

Kalkanlığı Yaşam Evinde şu anda 52 yaşlımız var bunun 30’u erkek 22’si kadın yaşlımızdan oluşmaktadır ve şu anda tasarlanan sayının neredeyse iki katından fazla da bir sayı barındırmaktadır. Şu anda mevcut yedi temizlik bunun beşi temizlik ikisi çamaşırhanede görev alan toplam yedi temizlik çalışanımız var. Dört güvenlik, dört hemşire, üç yemekhane görevlisi 13 hasta bakıcı, bir ilaç depo sorumlusu ve bir idari personelden oluşan bir de yapısı var şu anda. Protokole değindiniz gerek Cuma günü gerekse de bugün de sabah da Sağlık Bakanımız Sayın Dinçyürek ile de bu konuları değerlendirdik hatta bir örneği de elimizdeydi onu da tartışırdık yani protokolde sağ olsun çok ciddi revizelerimiz var. Örneğin şeyden bahsettiniz işte hangisi bakıma muhtaçtır yani sağlık yatılı anlamında veya hangisi yaşlımız kendi idamesiyle yapabilirle ilgili. Bununla ilgili nasıl belirleneceğiyle ilgili hangi tıbbi kontrollerden geçerek Bülent Ecevit mi Kalkanlı mı ilgili onunla ilgili de protokolümüzde yer alan maddelerimiz var. Oradaki hastalarımızın gerek kamu emeklisi gerek sigorta emeklisi veya diğer herhangi bir sosyal güvencesi olmadan biliyorsunuz çok farklı kademeler var, sosyal yardım alan yaşlımız var, Çalışma Dairesinden özürlük maaşı alan yaşlımız var, Sosyal Sigorta emeklimiz var bir de kamu emeklileri var. Bunlarla ilgili o bütçeyle ilgili maalesef bazı yasal eksikliklerden kesemediğimiz yani maaşından katkı alamadığımız yaşlımız da var, aldığımız da var ama Kalkanlı Yaşam Evinde de yaşlılarımızın maaşının belli bir oranında harçlık olarak da kendilerine verilir oradaki kantinden alışveriş yapabilsin veya dışarıdan kendisine de bir şey söyleyebilmeleriyle ilgili.

Yasal süreçlere çok değinmeyeceğim zaten daha önce konuştuğumuz bir konuydu bunlar da son aşamasına geldi. Kalkanlı Yaşamevi’nde göreve geldiğimiz Ağustos 2023’ten bu yana Sayın Besim oradaki bölgedeki birçok sivil toplum örgütleriyle de birlikte istişareli çok ciddi anlamda var olan çalışmaları hızlandırdık. Örneğin artık orada geçenlerde görevli bir çevre temizliği ilaçlamasının çok sık olarak yapıldığıyla ilgili bir dış aydınlatmaların hepsinin gerek arka gerek ön tarafların hepsinin çalıştığıyla ilgili, 16 klima yeniden tamir edildi. 24’de yeni klima takıldı. Orada hem yaz sorunu hem de soğuklarda yaşlarımızın etkilenmemesiyle ilgili. Bu tüm çalışmaları 120’ye yakın yeni sıfır battaniye oraya alındı. Yarından itibaren de özel bir şirketimiz tüm odalarda daha verimli sıcak suyun akması için sıfır yeni merkezi ısıtma sistemi yarın faaliyete imalatı başlıyor. Önümüzdeki Salı günü de teslim alıyoruz. Bu da güzel bir müjdeyi ilk kez size burada vermiş olayım. Biliyorsunuz ki orda otelden olduğu için orada çok eski kırık dökük otel döneminde kullanılan sandalyeler vardı. Onlar yine bölgemizde çok değerli bir ismini vermeyeyim kendisi rica etti ama sonra söylerim bölgeniz olduğu için bileceksiniz. Bir mobilyacı arkadaşımız bunları aldı. Dün itibarıyla hepsini tutanak karşılığında götürdü ve ücretsiz olarak tüm tamirlerini yapıp geri getirecek biz de orada. Ama önemlisi sağ olsun Anavatan Türkiye KEİ destekli bu dokuzuncu ayda keşiflerini bitirdiydik ama 2024 bütçesine kaldı. O zamanki keşif miktarı 6.8 Milyon TL’ydi. Şu andaki yeni keşif bedeli 10.5 Milyon TL KEİ bir kaynak ayırdı. Mart ayı gibi bu blokeleri tamamlanırsa, Nisan gibi ihalesi çıkacak. Tüm Kalkanla Yaşamevi ve iç dış tüm tamiratları, çatı tamiratları, balkon korkulukları, camları, kapıları ve peyzaj projelerine kadar çok ciddi bir proje çalışması yapıldı. Hatta biraz daha arka bahçeye göre biliyorsunuz orada iç bahçesi vardır. Arkada güvenlik için kapatılan bir havuz, yüzme havuzu kısmı vardır. O bölgelerde hobi bahçeleri oluşturuluyor. Onun yanında ayrı kuş kafesleri ve tavuk kümesleri de projemizin içine dahildir. Yani işte orada sadece bütün gün otursun, yemek saatini beklesin, televizyon izlesin değil bahçede tüm binanın etrafında dolaşabilecek şekilde hobi bahçesinde isteyen orada zamanını geçirecek isteyen kümesler kısmında da zamanı geçirecek farklı bir tasarım da orada oluşacak. Bunların toplam değeri 10.5 Milyon TL’liktir ve sağ olsun KEİ bu onayı bize verdi. Geri kalan şu anda yazışmalar yapıyoruz, şartnameleri de tamamlanmıştır bunlarla ilgili. Büyük bir ihtimalle bu haftadan sonuna kadar Sağlık Bakanımızla protokolümüzü imzalayacağız, Sayın Dinçyürek’le son şekliyle ilgili, tamamıyla hemfikiriz sadece bürokratlarımızın bunları temize geçmesi kaldı. Dediğim gibi sonuçta iki Bakanlık arasındaki bürokratların da zamansal anlamda bir sıkıntısı olabilir buluşmayla ilgili.

Diğer güzel bir şey daha söyleyeyim. Sağ olsun ben buradan teşekkür ederim Sayın Maliye Bakanıma, Sayın Özdemir Berova'ya. Bu mevcut personellerin 24’e göre ayarlanan bu mevcut personellerin sayısını da yazısını biz Maliye Bakanlığına gönderdik, artırıma gidiyoruz yani hasta bakıcı, temizlikçi, güvenlikle ilgili idari personel ve şeylerle ilgili. Çünkü bazı konulardaki sayılar gördüğünüz gibi vardiya olduğu için bazen izne çıkan veya hasta olan bir personel olduğu zaman maalesef görevli olan diğer arkadaşlarına ek bir yük biniyor. Orada ben tüm çalışanları ben Cuma günü oradaydım bizzat kendim denetledim Kalkanlı’yı yapılan son temizlik ve diğer tüm çalışmalarla ilgili bizzat kendim gördüm. Önümüzdeki hafta oraya dülger de gidiyor. Bazı yerinden çıkan kapılar var, kasaları zarar gören kapılar şeyler var, kapaklar var, onlarla ilgili tamiratlar başlıyor. Bu saydığım 10.5 Milyon dışındaki yukarıda saydığım tüm tamirat, elektrik tamiratları, bu arada klimalar takıldığı zaman bazı odada şalterler artmaya başladıydı. Sağ olsun bölgedeki yine başka bir esnafımıza rica ettik, elektrik ekipleri geldi, tüm tamiratlar yapıldı orada yani elektrik sisteminin daha güvenli bir hale gelmesiyle ilgili. Ben özellikle Güzelyurt ve Lefke halkına ben çok teşekkür ederim. Gerçekten Kalkanlı Yaşamevine Filiz Hanım inanın ki sizden ve benden daha fazla bir önem gösteriyor bölge insanları. Bugüne kadar da ne rica etmişsek hiç hayır demediler. Hatta tam tersine Sayın Bakan daha ne yapabilirizi bize sordular. Ben huzurlarınızda Lefke ve Güzelyurt halkına ben çok çok teşekkür ederim. Tabii şimdi sağlık bacak kısmını hemşire ve doktorları kısmını Sayın Sağlık Bakanım olan yeni gelişmeyi de ve bu triyaj dediğiniz kim yatacak, kim Bülent Ecevite gidecekle ilgili kısmını zaten Sağlık Bakanım daha detaylı bilgi verecektir sizlere.

Sınırüstü ile ilgili çok özür dilerim bildiğiniz üzere iki yıla yakın da bir tamirat, tadilat süreçleri yaşadık. O canlı yayınla da o yaşlılarımızın feryatlarını orada gördük özellikle Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliğine, Ticaret Odasına, China Pazara ve bazı ve bazı sivil toplum örgütlerine ki Sayın Taçoy’un da ön ayak olduğu bir süreçti o sürecin tadilatlarıyla ilgili çok az bir süreç kaldı. Dün, Cuma günü Müteahhitler Birliği ve temsilcileri bizim ekiplerimizle birlikte oradaydık çok az bir tamirat, tadilat işi kaldığı raporu az önce siz konuşurken ben notlarıma bir bakarak onu gördüm. Orada bir yönetim oluşturuluyor sınır üstünde Sınırüstünün işletmesi İskele Belediyesine verilecek, oradaki personel ciddi bir anlamda İskele Belediyesi bir personel katkısı verecek. Biz Sağlık Bakanlığına veya diğer sivil toplum örgütleri de üzerimize düşen bir personelimiz varsa biz diğer birimlerden oraya da aktaracağız ama temel çatı belediye üzerinden orada olacak gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de bize bakanlık olarak Sosyal Hizmetlerin denetimi ve bu yönetim kurulunun kararlarıyla kimler var? Belediye, Bakanlığımız, Vakıflar İdaresi ve iki tane sivil toplum örgütü var bu Sınırüstünün içerisinde olacak olan komiteyle ilgili dedim onun da bilgilerini vereyim. Yani Kalkanlı Yaşam Eviyle ilgili dediğim gibi iyi ki bir adım attınız, iyi iki bölgeye bir böyle bir tesis kazandırdınız. Bunun idamesi artık bizdedir daha ileriye noktaya taşımak bizdedir ve dediğim gibi bu dört buçuk aylık içerisinde çok ciddi bir kazanım elde edildi altyapıyla ilgili güçlendirilmeyle ilgili hijyen kurallarıyla ilgili işletmesiyle ilgili ama dediğim gibi protokolü imzaladıktan sonra da Maliye Bakanlığıyla yaptığımız yazışma ve görüşmenin neticesinde de personel sayısında tekrar söylüyorum 54’e 52’ye göre ayarlanıp tekrar bir artırma gideceğiz ki dediğim gibi oradaki yaşlılarımıza daha sağlıklı daha sürdürülebilir bir yapıda hizmet etmektir.

Bu arada çok kısa bir bilgi vereyim. Bundan bir-iki hafta önce bir gazetemizde Kalkanlığıyla ilgili bir haber çıkmıştı soğuktan yaşlılarımız öldü, bakılmıyor la ilgili. Hemen ertesi günü ilgili Daire müdürüm, sorumlum ve müsteşarımı ben hemen oraya gönderdim. Oradaki personelde yapılan toplantıda kesinlikle böyle bir şey olmadığıyla ilgili ve tüm odalar da gezildi ve ben de açık söyleyeyim bu süreçte bu habere konu olan kişi doktor bildiğim kadarıyla da Sağlık Bakanlığı’ndan görevi sonlandırıldı diye biliyorum ben. Yani görev süresi bittiydi sözleşmesi yani o beyanatı verdiği süreçte görevde de değildi diye biliyorum ben ve dediğim gibi bununla ilgili de Cuma günü yaptığım ziyarete de müsteşarıma da soruşturma başlatılması yönünde bir talimatım oldu. Başka bir daire müdürüm soruşturma memuru olarak atanıyor ama tüm personellere de sorduğum şu gözlemlediğim da o tüm hastalarda tüm yaşlılar hasta demeyen yaşlılarımızın odasında aktif işleyen klimalar var, soğukla ilgili herhangi bir rastlaşmış lığım yok, pataniyaları kontrol ettiğimde hepsi gayet temizdi. Bu arada çamaşırhaneye indim bizzat ben kendim de denetledim orada dediğim gibi günlük olarak hastaların çamaşırları kendi kişisel çamaşırları dahi ayrı ayrı yıkanıyor. Yani karıştırılmıyor hepsi şekilde bir düzen var tekrar hassasiyetten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Bakan çok teşekkür ederim sürenize uyduğunuz için.

Sayın Bakan Sayın Hakan Dinçyürek, Kürsü sizin.

Sayın Bakan süreniz on dakikadır sürenizi başlatıyorum.

SAĞLIK BAKANI HAKAN DİNÇYÜREK – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle konuşma yapıp bu konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ederim.

Evet, uzun yıllardır var olan yaşlı bakımıyla ilgili ülkedeki var olan sıkıntıları dile getirildi. Bu ne bugünün sorunudur, ne dünün sorunudur çözmek tabii ki biz yürütmedeyiz Bakanlık görevindeyiz bizim görevimiz. Biz, elimizden geleni yapıyoruz her şeyin başı öncelikle doğru durum tespiti, planlama ve ona göre adım atma.

Malumunuzdur ki ihtiyaç çok fazladır bunu karşılayacak kapasite yetersizdir. Sıkıntının esas ana bacağından bir tanesi budur, ikincisi de verilen hizmetlerin layıkıyla daha üst düzeye çekilebilmesi için çalışma yapılmasıdır. Hepinizin malumudur Girne yeni Girne Akçiçek Hastanesi 2024’ün ortalarında hizmete girecektir. Bunun bu konuyla ne ilgisi var? Çok ilgisi var daha önce de defalarca söyledik bizim planımız Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinin daha geniş kapasiteli yeni modelini Girne’de eski Girne Akçiçek Hastanesi içerisinde faaliyete geçirmektir. Hastane altyapısı her şeyiyle hastanesinin içerisine küçük bir rehabilitasyon merkezi, ön tarafında belki küçük bir poliklinik ya da hekim ve hemşirenin konuşlanacağı ayrı bir birim olabilir, belki Girne’nin Doğu kısmına hizmet verecek bir 112’nin orada konuşlanması hem bölgeye, hem de hastanenin fonksiyonlarının artırılması, mevcut binanın etkin bir şekilde tekrar kamu sağlığı için hizmet vermesi planlanmaktadır. Yatak kapasitesi Girne Akçiçek Hastanesi düşünüldüğünde ciddi bir potansiyelde artış yaratacaktır ve bu 2024 yılı içinde olacaktır. Dolayısıyla evet şu anda hasta yatırmada sıkıntılarımız var, bu doğru bir tespittir. Çözüm, kısa dönemde, kısa eylem planında en erken zamanda yapacağımız bu yeni düzenlemeyle bu sahada olan ihtiyacı önemli bir miktarda azaltacağız. Tabii ki bakım tanımı doğru terminoloji kullanılmazsa kaotik bir noktaya gelebilir, halbuki tıbbi bakım gerektiren her bakım bizim işimizdir, Sağlık Bakanlığının işidir, tıbbi bakım gerekiyorsa bizimdir.

Mevcut Kalkanlı’daki yeni dönem için söyleyebileceğimiz uygulama, Kalkanlı’ya herhangi biri hasta yatıramayacak, Kalkanlı’ya hasta yatacaksa önce hastaneden geçecek, hem mevcut hastanın durumu tespit edilecek, kullandığı ilaçlar varsa tedavisi onaylanacak, ya da yeniden düzenlenecek ve yattığında tıbbi bakıma ihtiyaç duyacaksa o hasta oraya yatmayacak. Tıbbi bakımı olan hasta ihtiyacı varsa, onları biz ayrı kendi içimizde bir planlama yaparak, az önce Türkiye örneğini verdiniz, Türkiye örneğinde mevcut hastaneler içerisinde belirli bir kapasite ayrılarak bu hastaların bölgesel hastanelerde bakımı da sağlanabilir. Biz bu konuda da bir çalışma başlatıyoruz, hastanelerdeki doluluk oranları dikkate alınarak, acaba belirli servislerde birer, ikişer yatak ayırarak totalde ada genelinde önemli bir yatak kapasitesine erişebiliriz, bu da bu alandaki ivedi ihtiyaçları çözebilir diye düşünüyorum.

Türkiye’deki uygulamalardan bahsederken bakım işinin tamamının Sağlık Bakanlığında olduğu herhalde bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çünkü onların da kendi resmi sitelerinde de, bizim temas kurduğumuz noktalarda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ya da onun şu anki muadil Bakanlığının da o Bakanlıkla Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde olmalıdır diyor, biz de zaten aynısını yapıyoruz. Dediğim gibi protokolü bu hafta içinde imzalayıp netleştireceğiz. Biz Sağlık Bakanlığı olarak Kalkanlı’ya sağlık anında lojistik destek vermeye devam edeceğiz. Protokolle devretmiş olmamız, hastaların sağlığını umursamadığımız anlamına, ya da pinpon topu gibi git gel olmadığını buradan bilmenizi isterim, son derece rahat olun, günün sonunda ister Kalkanlı da, ister hastanede, ister sağlık merkezinde, ister evinde tüm hastaların sağlığı bizim gailemizdir, bizim ilgi alanımızdır, biz gerekeni yapıyoruz, yapacağız. Tabii ki işbirliği içinde, tabii ki birbirimizle istişare ederek, konuşarak, eksiğimiz vardır zaten bu eksik bugün ortaya çıkmamıştır, yılların eksiğidir hepimiz de bunu biliyoruz. Bu ihtiyacı karşılama adına, kapasite artırımına bir, ikincisi de, daha üst kalitede sağlık hizmeti, bakımı verebilme adına çalışıyoruz.

Ben teşekkür ederim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayı Başkan, Sayın Sağlık Bakanına bir soru sorabilir miyim?

BAŞKAN – Sayın Bakan, soru var.

FİLİZ BESİM (Yerinden)(Devamla) – Şimdi Sayın Sağlık Bakanı diyor ki, 2024 yılında şu andaki Girne Hastanesi umarız ki kısa süre sonra eski Girne Hastanesi olur, yaşlı bakımıyla ilgili bir Geriatri Hastanesi'ne dönüştürülecektir.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Öyle bir çalışmamız var.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Böyle bir çalışmanız var. Bu anlamda herhangi bir personel çalışması yaptınız mı? Çünkü bununla ilgili ciddi hasta bakıcı eğitmeniz gerekiyor Sayın Bakan. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığının sadece orasıyla ilgili değil, gerek hastaneler yani normal kullandığımız hastanelerde, gerekse Geriatri Hastanelerinde yani bu yaşlı bakımevlerinde hasta bakıcı ihtiyacımız vardır. 2024’de bunu yapacağım diyorsunuz ama bununla ilgili nasıl bir çalışma içindesiniz, nasıl bir içindesiniz bununla ilgili lütfen bilgi istiyorum.

Bir de şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir yasa çalışması vardır, onun içerisinde içeriğinde bizim İdari ve Sağlık İşleri Komitesine gelecek olan bir yasadır bu, yaşlı bakımevleriyle ilgili de bir çerçeve çiziliyor. Sağlık Bakanlığı bu anlamda nasıl bir rol üstleniyor ve bu çalışmanın bu Yasanın Çalışma Bakanlığı’nın uhdesinde olmasını doğru buluyor musunuz? Bununla ilgili bakış açınız nedir? Buna da cevap verirseniz toplum aydınlanacaktır. Çünkü bu Yasanın da geçmesini bekleyen ciddi gruplar vardır. Teşekkürler.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Polemiğe çok gerek yoktur, nettir izah ben söyledim konuşmanın içinde. Tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkes Sağlık Bakanlığı’nın şemsiyesi altındadır ama eminim bizi dinleyen herkeste evinde düzenli kullandığı ilaçları vardır, ya da geçici hasta olup aldığı ilaçlar vardır ama bunları ne Sağlık Bakanlığı gider evinde bakar, ne de hemşire yollar, doktor yollar evine. Yani tıbbi bakım ihtiyacı dediğimizde neyi kastettiğimiz ortadadır ve bunun üzerinden polemik yapmak gerekmez.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evde bakım hizmetleri vardır Sağlık Bakanlığının.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Efendim?

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sağlık Bakanlığının hemşirelerinin gittiği evde bakım hizmetleri de vardır biliyorsunuz bunu.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Bizde takip ediyorsunuzdur bizi biliyorum, yenile bir protokol imzaladık, Dipkarpaz, Yeni Erenköy evde bakım, evde tedavi açısından bir çalışma yaptık, başladık. Ona göre bir yeni hekim istihdam ediyoruz. Mevcut hemşirelerden kaydırdık. Yakında yani bu bir hafta falan içinde bir fizyoterapist de göndereceğiz, görevlendireceğiz bu konuyla ilgili proje kapsamında ve çalışıyoruz.

Aynı zamanda ikinci bir coğrafya ölçek, bazı görüşmeler var şimdi somutlaşmadan söylemek istemem şöyle söyleyeyim, Kuzey Sahil Şeridinde de başka bir belediyede gene evinde bakım için bir çalışma yapıyoruz, bir proje kapsamında yapıyoruz bunu. Bunun da yakında somutlaşacağına inanıyorum. Bu projeyi de biz Bakanlık olarak sonuna kadar destekleyeceğiz, üzerimize ne düşerse de insan kaynakları veya finansman anlamında bunu destekleyeceğiz. Zaten Anavatan Türkiye’yle de iki Sağlık Bakanlığı arasındaki yürütülen çalışmalarda da aile hekimliği veya evinde, yerinde hasta bakımıyla ilgili çalışmalarımız da var. Bu konuda da ihtiyaç duyduğumuz bazı noktaları destekleyebilecekleri konusunda onların da bize açık çeki var. Anavatan Türkiye’yle de paralel beraber bu çalışmaları götürüyoruz.

Ben teşekkür ederim tekrar.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Buyurun.

JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Bir küçük yorum yapayım naçizane. Şimdi Girne Bölgesi takdir edersiniz ki çok kalabalık, trafik çok kötü ve sağlık merkezleri açısından da aslında bir kıtlık sözkonusu. Yani bir Lapta Sağlık Merkezi var, Esentepe Sağlık Merkezi var, arada zaten Akçiçek çok yoğun bir trafiğe sahip, şimdi Karaoğlanoğlu’ndaki hastane umarım biter ve açılırsa, hala daha merkezde de bir poliklinik hizmetine ihtiyaç olacak. Dolayısıyla bence yaşlı bakımevi olarak kullanılması hastanenin önemlidir ve ama ayni zamanda bir bölümünde yani bu planlarınız arasında hala daha orada poliklinik hizmetlerinin verilmesi, yani Trenyolu’nun bir benzerinin de orada öyle bir modelinde devam etmesi Girne’nin bu hızlı büyümesi gözönünde bulundurulduğunda önemlidir diye düşünüyorum. Paylaşmak istedim, teşekkür ederim.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Katkınız için teşekkür ederim, doğru tespittir, konuşmamın içinde var ama detay vermedim. Çünkü eminim arkasından Filiz Hanım diyecek ki hastaneyi açacaksın doktor nerede, hastaneyi açacaksın hemşire nerede, hastaneyi açacaksın personel nerede, ha bunları yapıyorsun da bu tarafa onu da kuracaksın, bunu da kuracaksın onları nereden bulacaksın? Evet çalışıyoruz doğrudur, eldeki imkanlarla mevcudun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün bir hafta içinde 103 tane yeni hemşirenin sağlık servislerine kazandırılmasını başardık. Birkaç gün içinde atamaları yapılıyor, az bir şey değil 12 hemşireyle münhale çıktık, Teşkilat Yasasında zaten daha fazlasına izin vermiyordu eski haliyle Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası, yeni yasa bize imkan tanıdı, sınavı geçen Eylül’de yaptığımız sınavı geçen 115 hemşirenin tamamını kamuya alıyoruz, bu çok önemli bir adımdır. Çünkü bu kadar hemşireyi alıyoruz da sorunu mu çözüyoruz? Hayır değil. Mevcut psikiyatri Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bitmiş bir AMATEM var, blok hemşire istiyor. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Nöroloji Servisi içerisinde yoğun bakım var blok hemşire istiyor ve bütün servisler ful ek mesai çekerek çok zor şartlarda servisleri çeviriyor ve her servis bu yeni istihdamlardan sadece Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bile çok büyük sayıda hemşire talebiyle bizim karşımızdadır.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Hasan Taçoy’dan devralır)

Perifer Hastanelere daha gelmedim, sağlık merkezlerine daha gelmedim. Sağlık merkezleri zaten kadro itibarıyla Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlıdır ve bu yaptığımız sınavsa Yataklı Tedavilerin münhaliydi. Çok hızlı bir şekilde Bakanlar Kurulu üzerinden Teşkilat Yasasının düzenlenip gelmesi, çünkü iki çalışma yaptık Temel Sağlık Hizmetleri Yasasıyla ilgili dairenin yasasıyla ilgili, biri sadece teşkilatı güçlendirmek, sayıları arttırmak, ihtiyaç duyulan rakamları ortaya koymak için bir çalışma yaptık. Diğeri ise yasanın bütünüyle ilgili düzenlemeleri yapmak. Sanırım bir tercih kullanacağız ve önümüzdeki günlerde Temel Sağlığın sadece Teşkilatını hızlı geçmesi için komiteye göndereceğiz. Arkadan çok uzun değil belki bir ay sonra da Temel Sağlığın bütününü tekrar göndereceğiz. Biz Teşkilat Yasasını geçirelim, orada ihtiyaç duyulan kadroları süratle münhal ilan edelim, bizim daha önce de bunu söyledim gerek hekim, gerek hemşire, gerek sağlık çalışanları hangi kadroda olursa olsun, ne kadar güçlendirirsek güçlendirelim eksik kalıyoruz. Bu ülkenin çok fazla sağlık yatırımına, çok fazla organizasyona, çok fazla hekime, hemşireye, tıbbi dokümantasyonu yapacak kişiye, ambulans şoförüne, paramediğe ihtiyacı var. Bizim görevimiz, imkanların tümünü zorlayarak bu kısa sürede 2024 yılı içinde 2023’den başladık 2024 yılı içerisinde ne kadar çok sağlık çalışanını sağlık servislerine kazandırabilirsek hastalarımıza verdiğimiz hizmet o kadar daha rahatlayacak ve mevcut sağlık çalışanlarının da çalışma ortamı, huzuru daha da iyi olacak diye düşünürüm. Tabii ki bu konu sadece Sağlık Bakanlığının elinde değil, hükümetin performansı ve yasaları Meclise getirdiğimizde sizlerle hep beraber elbirliğiyle geçireceğiz ve doğru olanı yapacağız. Nasıl Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinde tartışmalar yapıldı ama oybirliğiyle geçti ve günün sonunda önümüzdeki tıkanıklığı bir nebze de olsa aşabilecek açılımlara vesile oldu. Biz tabii ki geçmişte tanımlanmayan birçok kadrolar da vardı sağlıkta, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi bünyesinde. Son yasa bunlara imkan verdi, bunlar üzerinde çalışma yaparak önümüzdeki günlerde tümünün münhalini sağlamak için gerekli yazışmalara, müracaatlara başlıyoruz. Dediğim gibi ihtiyacımız çok. Dünya, teknoloji gelişiyor ve insanımız da her şeyin en iyisini biliyor, talep ediyor, hak ediyor. Bizim görevimiz bunu hayata geçirmek elbirliğiyle.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sami Özuslu’nun “Memleket Halleri” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

5.02.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5 Şubat 2024 tarihli 32’nci Birleşiminde “Memleket Halleri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sami ÖZUSLU  CTP Lefkoşa Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) – Değerli milletvekilleri ve saygıdeğer halkımız, Meclisin vefakar çalışanları; herkese saygılar sunuyorum. Tabii az önce usulle ilgili konuşmalar yapılırken böyle işte konu başlıklarına da atıf yapıldı. Benim konum da bugün “Memleket Halleri.” Belli ki memleketin hallerinden konuşmamızdan hükümet edenler rahatsızlık duyuyorlar. Zaten rahatsızlık duysunlar diye biz buradayız ve gördüğünüz gibi şu anda karşımızda herhangi bir bakan da yok, dolayısıyla herhangi bir bakana da “Sayın” diyemedim. Birazdan belki içeri biri girer.

Evet, bu memlekette…

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Bakıp bir yollayım. Dışarıya bakayım da yollayım.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet, bakıp bir yollarsanız Filiz Hanım iyi olur. Bir Sayın Bakan olsun bari, bize baksın. Bana bakan yok. Memlekete bakan yok zaten. O yüzden memleketin hallerini seçtim, çünkü sabahleyin de konuşuldu. Sorduğumuz sorulara, basında sorulan sorulara, Parlamentoda sorulan sorulara, getirilen eleştirilere yanıt verilmiyor ve birçoğu havada kalıyor. Sorduğumuz yazılı sorulara Hükümet kanadından cevap gelmiyor. Vatandaşın sıradan her KKTC yurttaşının Bilgi Edindirme Yasasında belirli sürelerle cevap alabilme hakkı gasp ediliyor. Bu bir hak gaspıdır ve kabul edilemez. Ama sadece bu değil. Ben o yüzden bugün memleketin hallerini kısa da olsa bu 20-25 dakikalık süre içinde anlatmak istedim, çünkü biz sürekli insanlarla konuşuyoruz, halkla iç içeyiz ve insanlar bize şu soruyu soruyor. “Ekmeğin fiyatı kaç para oldu biliyor musunuz?” Evet biliyoruz 15 TL’ye çıkardı Hükümet. 12’ye indirmeyi denedi, onu bile başaramadı diyoruz ve hükümet edenlere, acaba onlar da asgari ücretlinin kaç ekmek alabildiğini, yanına ne koyabildiğini ve ekmeğin yanına katık olarak ne koyup çoluğunun, çocuğunun önüne koyabildiğini sorguluyorlar. Öğünürken bir harmanlık yer talep edenler ya da isteyenler, oralara bile sığmayanlar her gün onu başardık, bunu başardık diyenler bir ekmeğin fiyatını bile aşağıya çekmeyi beceremediler. Ama sadece bu değil. Et, bırakın eti, Allah’ın salatalığı 70, 75, 80 TL olabilir mi? Nerde yaşarız? Şimdi nerde yaşadığımızı verilere dayalı olarak ben burdan aktarmak isterim. Konu olarak da, yani veri olarak da eti seçtim. Evet, Hükümetimiz o kadar başarılı, beceriklidir ki bu becerikli üçlü Hükümet, atanmış Hükümet, bizi dünya çapında, daha doğrusu dünyanın en zengin ülkeleri arasına soktu. Ama ne anlamda? Etin pahalılığı anlamında. Bakın size söyleyeyim, Singapur, Avusturya, Fransa, Lüksemburg, Finlandiya, Tayvan, İsrail, İtalya, Danimarka, Belçika, İsviçre, İsveç, Birleşik Amerika, Almanya, Hollanda, Japonya, Estonya, Malta ve daha gider. Bunlar nedir biliyor musunuz? Dünyada etin en pahalı olduğu ülkelerin ilk beş haricindeki, yani beşinci sıradan sonraki ülkeler. En pahalı olan dana eti bazında kilo başına İsviçre değerli arkadaşlar. İsviçre’de bir kilo dana eti 56 Dolar’dan satılıyor, 56 Dolar. Ama kişi başına düşen gelirle kıyasladığınız vakit, kişi başına da 76 Bin Dolar düşüyor İsviçre’de. Evet, İsviçre değiliz, İsviçre’deki gelirimiz yok, İsviçre’deki kadar pahalı değiliz diyeceksiniz. Zaten ben de onu söylüyorum. En ucuz et ise Pakistan’da satılıyormuş ve Kenya’da 3 buçuk Dolar civarında bir kilo dana etinin fiyatı. Pakistan, Kenya, Nepal gibi ülkelerde 3-4 Dolar’dan satılıyor. Ve fakat bugünkü piyasa koşullarında çok farklı reyonlarda, çok farklı kasaplarda veya marketlerde çok farklı fiyatlar bulmakla birlikte ortalama dana etinin kilo fiyatını 550-600 TL, hatta 500 TL bile kabul etsek, ki birçok yerde bu rakama bulamıyoruz et. Bu rakam bile 15-16 Dolar’ın altına inemiyor. Hatta bazı yerlerde 20 Dolar’ı bile zorluyor kuzu eti özellikle. Peki ama bu 20 Dolar’lar nerelerdedir, hangi ülkelerde kilo başına 20 Dolar istenir bir kilo dana etine? İşte az önce saydığım Singapur, Avusturya, Fransa, Lüksemburg gibi milli geliri oldukça yüksek ülkeler. Mesela Kuzey Kıbrıs’ta 15-16 Dolar’a kadar, hatta daha yukarıya çıkabiliyorken, Güney Kıbrıs’ta zaten o yüzden insanlar et almaya Güneye gidiyor, 12-13, hatta bazı yerlerde 11 Dolar’a kadar düşüyor. Ve bir şey söyleyeyim, biz burdan bir şey söylediğimizde alınırsınız ama alınacak bir bakan da yok şimdi içerde gelsin de alınsın.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – Burdadır bir Bakan merak etme.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Nasıl?

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Burdadır Bakan.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Hah, Özdemir Bey geldi, o şimdi tam alınacak. Ben bu söylediğim lafı bilerek, isteyerek söylüyorum Özdemir Bey, isterseniz cevap veriniz. Siz diyorsunuz ki bu memlekete biz yapmayın dedik sonra siz ortalığı külliyeyle, camiyle dolduruyorsunuz ama diğer taraftan da insanları domuz eti almaya mahkum ediyorsunuz Güneye geçip. Neden? Çünkü 4 Euro’ya, 5 Euro’ya domuz eti ucuzdur. Veya ucuz eti Güneyden alma noktasında sizin tabirinizle insanımızı Rum’a muhtaç ediyorsunuz. Hani sizin Müslümanlığınız, hani sizin milliyetçiliğiniz diyecek değilim. Demeyeceğim ama demiş kadar da oldum farkındayım. Çünkü siz bu memlekette maaşları artırdık, sosyal yardımı artırdık falan diyorsunuz ama alım gücünün dibe vurduğunu gizliyorsunuz. İnsanlar artık artış, martış vermeyin, bu fiyatları denetleyin diyor, duymuyorsunuz. Ucuzluk sağlayacağız, denetim yapacağız dediğiniz hiçbir işte de şu ana kadar başarı sağlamadınız. İlk zerzevat konusunda, yani sebze-meyve konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bir yıl önce, belki bir buçuk yıl önce bir komite kurduydu ve referans fiyatları vermeye başladıydı. Bakın bakayım salatalık kaça satılır, bir tek bağ ya da bir tek kök marul kaça satılır? 35-40 TL’dir bir kök marulun fiyatı. Bakın, “Baş müşteri yabancılar” diye gazeteler haber yapıyor pazar yerinden. Yani güya ucuz olduğu söylenen açık pazarlarda fiyatlara bakın, domates 60 lira. Bu da iyisi değil ha, iyisi başka yere gider ekonomik nedenlerle. Piyasada kaldığı kadarıyla Sayın Bakan. Salatalık, burda salatalık yazıldı, onun için öyle okuyorum, başka ismi de var gereği yok, 70 TL, 75-80 TL’ye kadar, hatta sabahleyin arkadaşım bir yerde 89 TL’ye gördüğünü söyledi. Acı biber 75 TL. Hade onu yemesek de olur. Cennet hurmasını yemesek de olur ama yok da domates, salatalık. Şimdi az önce Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili onu, bunu söyledi. E, ben sağlığın bir insan hakkı olduğunu, bir hekim olarak da Sayın Özdemir Berova teslim edecektir. Sağlıklı yaşamanın, sağlıklı bir ortamda yaşamanın ve gıdaya erişimin da bir temel insan hakkı olduğunu hatırlarsak ve sosyal devlet yazan Anayasamızın da gereğini yapacak olursak ben size söyleyeyim, ete erişim neredeyse sıfırlandı. Yumurta ve süte de öyle. O zaman Eğitim Bakanı Çavuşoğlu toplasın Talim Terbiyeyi ve kitaplarda çocuklara artık biz temel sağlık ürünleri olarak et, süt, yumurta, yani protein ihtiyacını giderecek temel maddeleri değiştirsin, fasulye, börülce, pirinç yapsın. Yoksa pirinçte yoktur protein? Mercimek koyalım? Mercimek koyalım.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Mercimek koy.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Mercimek, bak uzlaştık, uzlaştık. Çünkü et, süt, yumurta yenmez oldu sayenizde. Bu pahalılığı yaratan, üreten sizsiniz. Birkaç örnek daha vereyim ben size. Mesela Yeni Zelanda, kişi başına düşen gelir 47 Bin Dolar’dır ve 47 Bin Dolar kişi başına gelirin olduğu Yeni Zelanda’da et fiyatı bizden ucuzdur arkadaşlar. Dana etinin kilo fiyatı bakın belgesi burada 13 Dolar 52 Cent. Dolayısıyla bizi bu yukarı kategoriye bu şekilde de olsa soktuğu için Hükümete sonsuz teşekkür etmek lazım. Mesela Malta, mesela Kanada, Avustralya, İspanya, buralarda da dana etinin fiyatı bizden ucuzdur. Şimdi baktım bazı Hükümetten yetkililer demişler ki etle ilgili belki bir kooperatif kurarız, tanzim satış noktası kurarız da belki ucuzlatırız. E, ucuzlatın ama zerzevatın hikayesine dönmesin bu iş da bir kök marulu 40 Liraya alsın insanlar.

Şimdi sadece ekonomi ile ilgili de konuşmayacağım. Bir sürü memleketin halleri var. Bir kısmını arkadaşlarım da sabahleyin söyledi ama özellikle sosyal sıkıntılar, nüfus akımının durdurulmamasından kaynaklanan kriminal olayların artışı gazetelerde her gün onlarca, yüzlerce habere sebebiyet veriyor ve bunların hangi birini polis toplayacak? Şebeke işi. Bakın, memlekette 500 Euro’ya sahte çalışma izni çıkarıldığı yazıyor. Polis bunların hangisine yetişecek değerli kabine üyeleri? Hangi birine yetişecek? Niçin bu muhaceret kontrolü yapılmıyor? Niçin bu memlekette insanlar kendini güvende hissetmiyor ve her iki cümleden biri “Acaba başımıza yarın ne gelecek?” kaygısı, “Sokağa çıkan çoluğumuz, çocuğumuz geri dönecek mi?” kaygısı ve elbette ki trafik, elbette ki önlenemeyen trafik kazaları, çünkü bir kılavuz yok, bir vizyon yok, bu vizyona uygun yatırım yok, denetim o da polise havale edildi. Hangi birini kontrol edecek? Polis zaten trafik denetimine çıktığı vakit ne yapıyor? Ancak da kaçak olarak memlekette hükümetin kaçırdıklarını, yani kaçırdıklarını derken kontrol edemediklerini tutup onlarla ilgili işlem yapmakla uğraşıyor ya da uyuşturucu suçuna bulaşanlarla ilgili. Ha, etin nüfusa yetip yetmediğini Tarım Bakanı da burdadır Sevgili Hüseyin Çavuş, birazdan bize nüfusu bilirse, hayvan popülasyonunu bilirse, geçmişte niçin yeterdi da bugün yetmez belki anlatır, çünkü benim kafam gerçekten bu fiyatlar konusunda çok karışıktır. Kendisi hem Bakandır hem de alanda ne olup bittiğini bilen bir üreticidir. Dolayısıyla neden bu etin fiyatının ucuzlamadığını veya ucuzlatacaklarsa da birinci ağızdan nasıl ucuzlatacaklarını duymak, dinlemek isterim.

Tabii memleketin halleri derken memlekette yığınla iddia var. Yolsuzluk, usulsüzlük iddiası var. Bu iddialarla ilgili konuşmuyor iddia edilenler haklarındaki iddialar konusunda ne oluyor? Elbette ki elimizde belge olmadıkça konuşmayız ama örneğin Sayıştayın şu anda didik didik ettiği sabit radarlarla ilgili gelişmeleri ben yakından izliyorum. Umarım Erhan Arıklı da izler, umarım ki bu işin altından kalkar. Çünkü kamu kaynaklarını heba etmektir, artı yol güvenliğini, trafik güvenliğini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Nitekim dün bu kameraların şu anda dağıtımı yapılmayan kameraların durumunu ortaya koyacak bir acı kaza ve ölümlü kaza daha meydana geldi sabit radarların olduğu ama nasıl olsa çalışmaz mantığıyla muhtemelen araç kullanılan o yerlerde, çünkü radarların en önemli özelliği devletin kasasına para girsin değildi ya, caydırıcılık gücüydü ve o caydırıcılık gücü bugünkü hükümet tarafından yani düşünün ki 2007 yılından beri çatır çatır işleyen sistem bu sene yani geçtiğimiz 2023 senesinde yerle bir edildi. Nedenini de gayet iyi biliyoruz buradan söylemiştim, ondan sonra da stop basıldı başkalarına o radarları vermek niyeti şimdilik askıya alındı. “T” izinlerini mi söyleyeyim “T” izinleri konusunda Talip Hoca buraşta olaydı ona diyecektim ki hoca sen daha çok bilin bu “T” izinleriyle ilgili çalışmayı kim yaptı? Çünkü kendisi açıklama yaptı. Adaydır partisi içinde o beni ilgilendirmez, UBP’deki Hasan Taçoy’la Ünal Üstel tartışması da onların iç işidir, DP’deki üç Bakanın, üç milletvekilinin birbiriyle sıkıntısı da içişleridir. Fakat diyorsa bir başkan adayı bir milletvekili “T” izinlerini Bakanın yeğeni hazırladı. Ben bilirim o zaman ben de bunu tekrarlamak durumundayım. Ha, Hasan Bey, Hasan Taçoy Bey de memleketin çivisi çıktı derse ben bunu da tekrarlarım buradan. Çünkü evet çıktı, hatta ne çivi kaldı, ne vida, biz de zaten uzun süredir bunu söylüyorduk, Hasan Bey de Bakanlıktan gittikten sonra bunları söylemeye başladıysa da kulak verilmesi gerekir. Şimdi tüm bunları söyledik ve yolsuzluk, usulsüzlük iddialarıyla ilgili ben başka bir şey söyleyeyim. Buradan daha önce Genel Başkanımız Tufan Hoca da sorgulamıştı ve bu sorgulamadan sonra çıkıp sanıyorum Başbakan ve/veya Erhan Bey ama Erhan Bey kesinlikle o ifadesini hatırlıyorum. Dediydi ki biz bu davayı istinafa götüreceğiz. Hatırlan Ürün Bey?

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Doğrudur.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Konu KIB-TEK’in ihalesiz yakıt alımıydı. Doğru mu hatırlarım?

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Doğrudur.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Teşekkür ederim. Efendim!

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – 40 gün geçti sanırım.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – 40 günü de çok geçti. Bakın öyle bir zarara uğratıldı ki toplum ve kamu maliyesi, öyle bir zarara uğratıldı ki Sayıştay Raporuyla altı küsur, 6.7 Milyon Dolarlık bir fark vardı o raporda. Bırakın ki o ihalesiz yakıt teminini gerçekleştiren firmalar ve/veya kimler yediyse o parayı yedi ve döndü Güneyden alınan akaryakıtla ilgili de, Güneyden alınan elektrikle ilgili de ciddi bir zarara uğratıldı toplum ama günün sonunda hükümet bu konuda açılan davada savunma yapmadı, ilgili firma çatır çatır, çatır çatır tazminatını alıyor şu anda, birinci taksitini en azından ödendiğini biliyorum ve burada gözümüzün içine baka baka bize dedilerdi ki Erhan Arıklı özellikle belki Ünal Bey dediydi istinafa gideceğiz. Ben de buradan bunun küllüyen yalan olduğunun aha buradan açıklıyorum. İstinafa gidilmedi, istinaf süresi de doldu ve devlet en az 20 Milyon Dolar zarara uğradı, hesaplaması yapılıyor. Ama bunun hesabını kim verecek? Sabahleyin Başkan da sordu. Yani Ercan’daki meseleyle ilgili. Niçin Erhan Arıklı çıkar her taşın altından Hüseyin Bey? Hükümette siz onu gizli Başbakan ilan ettiniz, her konuyu ona havale ettiniz? 20 Milyon Dolar yapın siz de hesabınızı ve ben merak ederim hükümet adına biri çıkıp diyecek mi biz şu şu şu gerekçeden dolayı savunma yapmadık ya da istinafa gitmedik. Niçin gitmediniz, madem haklıydınız? Niçin bu kadar zarara uğratıldı bu toplum? Benim vatandaşımın cebinden alınan elektrik faturalarının bedelleri, benim vatandaşımın cebinden çıkan vergiler ve derler ya daha doğmamış çocuğun hakkını yiyorsunuz, yedirtiyorsunuz veya birileri yiyor yani. Ya yanlış yöntemlerle, ya bilerek, isteyerek ve o üç aylık KIB-TEK olayında, ihalesiz alım olayında Hüseyin Bey o günlerde hükümette değildi kendisini tenzih ederim ama tabii ki siyasi sorumluluğu partisinindir. Hükümetin büyük partisi olarak bu konularda hesap verilecekken ya bu konuda kendi içinizde sorun hesabı ve toplumun önüne öyle çıkın ya da günün sonunda bu hesap bir şekilde mutlaka sorulacak. Bunu hatırlatmakta fayda var. Tabii memleketteki partizanlığın az önce Sağlık Bakanı haklı olarak işte hemşire açığımız var, hemşire talebi var dedi. E, biliriz. E, ne almazsınız da kapalı kapılar arkasında belirlenen isimleri geçici işe alırsınız. Niçin? Niçin istihdamın gerekli olduğu yerlere Türkiye’ye verdiğiniz söz gibi ancak ve ancak usulüne uygun biçimde ve Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla yapmazsınız da hala daha açık olan o geçici işçi meselesini istismar edersiniz? İstismar değil midir yani bu? Farz et ki yasalarda yazar? E, tamam kırbaç cezası da uygulanabilir hala daha değil mi Ürün Bey? E, kırbaç cezasını uygulasın mı yani mahkemeler Allah aşkına? Kellesi vurula diye karar mı alsın mahkemeler? Siz her gün kelle vuruyorsunuz, her gün kırbaçlıyorsunuz insanları. Yapmayın. Yani o yasa oracıkta kaldı zamanında değiştiremedik yetiştiremedik dörtlü hükümet döneminde diye o kapıyı zorlayacaksınız ve siz de başınıza dert alacaksınız işe alamadıklarınızdan siyasi dayak yiyeceksiniz. Yani kaç defa daha bu film görülecek? Yapmayın. İnsanların bu memleketten kaçma nedenlerinden biri de adaletsizliktir, adalet yoktur. Yani adalet derken mahkeme adaleti değil ha, genel adalet duygusu yoktur, eşitlik kavramı yoktur. Herkes eşit ise herkes girecek sınavına ya da kuraya koyun kurayla eğer belirleyemiyorsanız Kamu Hizmeti vasıtasıyla belirli meslek gruplarını, gelin bunun yasasını yapalım bunu düzeltelim.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) – Bununla ilgili son dönemi bahsederiz vekilim, yoksa geçmişteki tüm hükümetler dönemini de irdeleyerek gelirsiniz?

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Hepsi ben geçmişe takılıp kalma taraftarı değilim Sevgili Hüseyin. O yüzden...

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – O zaman bunu bütünlüklü koyalım orta yere. Çünkü istihdam noktasında yapmış olduğunuz söylem sadece hükümetimiz değil, geçmişteki süreç tüm hükümetlerden isim vermedik bunu. Tüm hükümetler döneminde eğer işçi kadrosundaysa uygulanan yöntem ayni.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Yapıldıysa, ne yapıldıysa ve yanlış yapıldıysa ben buna yanlış derim ve bu yöntemin geçmişte geçici memur da alınıyordu, geçici memuru durdurduk. Gelin bunu da istismar etmeyin değişene kadar. Çünkü yakında değişeceğiz. Çünkü hükümet sizi vatandaş bıktı usandı ve ilk fırsatta bir güzel değiştirecek ve gerisini de biz halledeceğiz. Evet, bu sözlerle ben teşekkür eder, saygılar sunarım.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Hasan Küçük’e devreder)

BAŞKAN – Söz almak isteyen. Buyurun Sayın Bakan.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; tabii ki Sami Beyi Bakanlıkta televizyonda izlerken cevap verebilmek adına çıkıp geldim. Et konusundan bahsettik ve bu eti iyice irdelediğini gördüm sayın vekilimizin ama bazı rakamları eksik ifade etti. Şunu belirtmem gerekir ki eti konuşurken etin iki bacağı var. Bir üretim ve üretime bağlı canlı et fiyatları ve ikincisi de halka sunuş noktasında olan kasaplar et reyonları. Şimdi bir bakalım 2023 Ocak’a geri bir dönelim. 2023 Ocak’ta canlı et fiyatları 150 TL yani Sami Beyin karşılaştırmasına binaen bu karşılaştırmayı yapıyorum. Güney Rum kesiminde 7.4 Dolar olarak aldım ben 4 Dolar. Yok, şeyde 150 TL karşılığı 7.4 Dolar o günkü kurla. Daha sonra biz göreve geldiğimizde Ekim ayının sonlarına doğru kuzu fiyatını konuşuyorsunuz herhalde. Ama bilin ki bu ülkede sadece kuzu yok.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa)(Yerinden) – Ben danayı konuştum.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Kuzu fiyatı, koyun fiyatı, oğlak fiyatı, dana fiyatı, inek fiyatı, bunlar hepsi ayrı ayrı ama kuzu üzerine gidiyorsak 125 TL’ye kadar düşen bir canlı hayvan fiyatı, yani üreticiden alınan fiyatı 125 TL’ye kadar düştü ama et fiyatlarında yine hafif bir tırmanış oldu. Bugünkü o günkü karşılığı da 6.5 Dolar. Ocak 2024’de baktığımızda 200 TL bazı hayvancımızdan alınan rakam 200 TL. Dolar karşılığı 6.7. 220 TL ise 7.25. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Üreticimden kaynaklı üreticiden kaynaklı herhangi bir et fiyatlarında bir artış olmamış, aksine et fiyatları üreticiden kaynaklı Aralık, 20 Aralık’a kadar da düşüş göstermiş. Tabii ki fiyatın biri bu. Üreticiden çıktıktan sonra ki fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili de en iyi denetçinin vatandaş olduğunu düşünüyorum. Bugün birçok et fiyatı var. Dana kıymasını 580-600 diyenler var ama 400 TL’ye satan yerler var. Hem Lefkoşa’da, hem kırsalda. Bugün kuzu fiyatını 600 diyen var, 700 diyen var ama siz iyi bileceksiniz Yeniboğaziçi’nde, Lefkoşa’da, Günyeli’de ben kasap ismi vermiyorum, buralarda 430 TL’den başlayan fiyatlar var. Bu da şunu gösteriyor ki aslında en iyi denetçinin vatandaş olduğunu, vatandaşlarımız buralardan alışveriş yaptığı sürece diğer yüksek tirentli satış noktaları da aşağıya doğru fiyatlarını çekecektir.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Olur mu öyle şey?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Şimdi diğer taraftan hayvan varlığının...

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Çıkayım Karpaz’a gideyim artık alışverişe demek istersiniz Devlet olarak?

HÜSEYİN KELLE (Devamla) – Yok eğer lüks, lüksse ve bu serbest piyasa ekonomisini konuşmuyoruz?

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Hayır işte konuşmuyoruz.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Serbest piyasa ekonomisini konuşuyoruz.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Öyle mi olmalı? Önce onu söyle.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Serbest piyasa ekonomisi değil mi?

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Temel tüketim, genel tüketim serbest piyasaya...

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Bugün tüm tüm ürünlerde serbest piyasa ekonomisi yok mu? Serbest piyasa ekonomisinin içerisinde de denetim halkındır. Ama eğer bir müdahale yapacaksak bu müdahalenin nerelere kadar yansıyacağını, yansımasını hep birlikte göreceğiz. Bununla ilgili de alternatifli çalışmalarımız vardır. Hayvan popülü...

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

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Geleceğim, bir saniye bitireyim. Sami Bey bitireyim. Hayvan popülasyonundan bahsetti Sami Bey. Doğrudur. Hayvan popülasyonu kaliteli et ırkı ve kaliteli ve nitelikli eti yaratmak tüketiciyle buluşturma noktasında ne yaptık, çalışmamız nedir diye sordu haklı olarak teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiği için. Bir defa büyük başta bir ilki yaptık kaliteli ve nitelikli eti ulaşabilmek için üreticimize et ırkı suni tohumlamayı önerdik ve bunu yaptıkları takdirde kendilerine 3000 hayvan başı destek vereceğimizi ifade ettik. Bu bir ilk, kaliteli ve nitelikli bir et. Diğer noktada küçükbaşla ilgili hayvan varlığını biliyor mu diye sordu. Büyükbaştaki hayvan varlığımız 67 Bin. Küçükbaşla ilgili ifadeler kullandı. Küçükbaş ve bizim şu anki anaç dediğimiz 300 Bin hayvanımız var.

Tabii ki bu yeterli mi? Hayvan varlığı olarak büyümemiz gerekiyor mu? Evet, kırsalda istihdamı yaratabilmek için ve nüfusumuzu daha rahat doyurabilmek ve gıda arzını karşılayabilmemiz için büyümemiz gerekiyor. Peki, Hükumetimiz bu konuyla ilgili ne adım attı diye sordu? Şunu da ifade edeyim göreve geldiğimiz gün faizler yüzde 60’ları bulmasına rağmen bu biz küçükbaşta sıfır faizle tümünü üzerimize alarak 30 küsur Milyonluk bir destek vererek üreticimizin yanında olduk. Yine Merkezi İhale Komisyonu’na çıktığımız 70 Milyonluk hibe arpa desteğiyle yanlarında olduk, artı 15 Milyonluk Hükumetimizin vereceği hibe arpa desteği ki bunu da inşallah bu ayın içerisinde bunları üreticimizle buluşturacağız destek verdik ve yine bu sektörü ayakta tutabilmek ve büyütebilmek için kulak numaralarını yüzde 100 artırdık. Peki, yeterli bu? Hayır. Az önceki sabahki konuşmamda da ifade ettim küçükbaş sütünü toplayabilmek ve orada bir süt parası sirkülasyonu kurabilmek, büyük baştaki bir dengeyi kurabilmek için ne adım attık? 6 TL destek veriyoruz litresine. SÜTEK’e sütünü veren üreticimize 6 TL destek veriyoruz. Peki, burada bitti mi? Hayır. Yine aynı zamanda hellim tescilini önemsediğimiz, benden önceki tüm Tarım Bakanları Erkut Bey, Nazım Bey ve diğer Bakanlar da içinde dirsek çürüttüler bu pidiolu süt noktasında ve hellim tescili noktasında sonuna geldik. Pidiolu süt üreten üreticimize artı 5 TL destek verdik. Yeterli mi bu büyümek için? Hayır. Peki, ne yaptık Hükumet olarak? Biz hayvan sürüsünün içerisinde dişi hayvanını anaç hale getirdiği noktada yine destek vereceğiz. Bunların tamamı bu saydıklarımın tamamı sektörde bir ilktir. Hem büyümeyi hedefliyor, hem kaliteyi hedefliyor. Peki, küçükbaşta bu kadar zaman yapılmayan neydi kaliteli et olarak ve sütte? Küçükbaş hayvan ıslahını 15 kusur milyonluk bütçemize koyduk ve ilki yapıyoruz. Hem daha kaliteli ırk, hem hastalıklara dayanıklı bir ırk, hem süt verimli ve yağ oranı yüksek bir ırk, hem de et verimi yüksektir. Bunları bu Hükümet döneminde bu 2024 desteği içerisinde yer aldı. Büyükbaş etinde şunu da ifade edeyim büyükbaştan gidiyoruz mademki. Şu ana kadar herhangi bir hayvansal yönden bir darlığımız, arzı karşılayama durumumuz yok. Bunu üreticiye sorabilirsiniz şu an için kasaplar dana aramıyor, kuzu evet doğrudur. Kuzuyla ilgili az bir oranda bir sıkışıklık var mı? Evet, var. Bu da nereden kaynaklanır? Siz de bir köylü çocuğusunuz körpe kuzu dediğimiz kuzu şimdi çıkıyor. İşte bu körpe kuzu çıktıktan sonraki süreci iyi yönetebilmek lazım hem üretici hayvancının malının değerinde gitmesi, hem de tüketiciye yansımalarını görmek lazım. O yüzden bu noktada Güney Rum kesimine baktığımızda canlı hayvan kaç para? Güney Rum üreticisi üretiyor, kasap alıyor kaç para alıyor? 5 buçuk, 6 buçuk Euro arası 6 Euro'dan koyalım. 6 Euro bugünkü parayla kaç para? 198 TL. Peki, bende kaç para canlı hayvan? 200 TL, o yüzden hayvan varlığımız evet güçlenmeli mi katılıyorum size. Güçlenmeli. Nitelikli hale getirilmeli mi ürettiğimiz etler ve sütler daha nitelikli olmalı mı? Evet, olmalı. Yağ oranlarının sütün yükseltmeli miyiz? Evet, peki ne yapıyoruz? İşte bu yıl biz bitkisel üretimini desteklerken hem toprağı zenginleştiriyoruz. Nere destek veriyoruz? Baklagile destek veriyoruz. Nere destek veriyoruz? Münavemeye destek veriyoruz. Bunları yaptığımız zaman Sayın Vekilim ne olacak? Kaliteli kaba yem artacak, kaliteli kaba yemi artırdığımız zaman ne olacak? Hem girdi maliyetleri düşecek, hem sütteki yağ oranı yükselecek. Böylelikle imalatçının da aldığı süt kalitesi artacak. Çok kötü durumda mıyız? Hayır. Türkiye’de üç altı ortalama bizde de üç altı ortalama yine Rum kesimi dördün altında. Bizim hedefimiz de kısa zamanda bu politikada dördü yakalamak.

BAŞKAN – Sayın Bakan toparlayalım lütfen.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Yaş sebzeye gelince zannediyorum ki Ağustostan bu tarafa yaş sebzedeki fiyat oranları en istikrarlı bir noktada. Onu istatistiğini de çıkarabiliriz. Elbette ki son dönemde yaşanan bu olumsuz hava koşulları fiyatların yukarı doğru tırmanışını elbette ki yükseltti. Gerek hasadın yapılamaması, gerek içleri ürün dolu seraların zarar görmesi. Sadece buradan bir kez daha üretici ve vatandaşlarımıza ve üretici kardeşimize geçmiş olsun diliyorum. Sadece Maraş’ta bir kardeşimizin on bir dönüm serası hasatta olan domates yüklü serası yerle yeksan oldu, sadece Maraşta. Geçit Köydeki üreticilerimizin ürünleri tamamı açık alanda olanların tamamı yerle neredeyse yeksan oldu. Bugün Alaniçi, Yıldırım, Akova'daki yaş sebze üreticilerinin Mormenekşe, Kuzucuk buradaki üreticilerimizin ürünleri yerle bir oldu. Elbette ki bugünler içerisinde yaş sebzenin tırmanışa geçmesi çok doğal ama akabinde göreceksiniz ki özellikle salatalığı sık sık, salatalığı takip ediyorsunuz sosyal medyadan da. Neredeyse pazar bulamadığı ve bu üreticilerin hasadını yapıp hayvanlara döktüğünü görüyoruz. Bu arz ve dengeyi koruyabilmek için ne yaptık? Bir defa tarihte ilk defa yaş sebzeyi genel tarım sigortası fonu kapsamına aldık. Şimdi değil göreve geldiğimiz Eylül ayı içerisinde tüzük çalışmalarını başlattık ve kapsama aldık. Neden yaptık? Kapalıda tünel altı, örtü altı domates kapsamında açıklığa ekilen kapsamda değil. Kapalıya tünel altı, örtü altına ekilen roka kapsamda ama açığa ekileni değil. Tüm bunları toparladık kapsama aldık ve bu zararların tamamını şu an için hem Tarım Dairemiz sahada, hem genel tarım sigortası fonu sahada bu üreticilerimizi tanzimin edeceğiz. Sigorta sadece üreticimiz için değildir Sayın Vekil. Sigorta aynı zamanda bu ülkedeki üretimi sigortalıyor, bizim tüketeceğimiz yaş sebze, meyveyi ve eti, üretimi sigortalıyor. O yüzden sizler kadar hassas bir ilki yaptık. Yine yaş sebzede gıda arzımızı garanti altına alabilmek için, büyüyebilmek için kayıtlılığı arttırabilmek için 2024’teki Hal Yasasının eğer ihalesi yapılıp hayat bulacaksa ki bulacak. Biz bunun için kayıtlılığı yapmamız lazım. Ne yaptık? Yaş sebzede elbette geçmişte verilen destekler vardı, alan bazlı desteği yükselttik, genel tarım sigortası kapsamına aldık ve aynı zamanda bir ilki yapıyoruz. Biz fide desteği veriyoruz işte bu fide desteğiyle birlikte kayıtlılığı önemsiyoruz ve aynı zamanda üretim de destek vererek üretimi artırmayı hedefliyoruz. Tüm bunları işte önümüzdeki süreçte bu anomalileri bugünkü yaşadığımız anlamayı orta yerden kaldıralım diye yaptık ve küçükbaştaki hedefimiz, yine bir ilke yaptık Devlet Üretme Çiftliği ne bugüne kadar hep eleştirildi ama Devlet Üretme Çiftliğindeki nitelikli, kaliteli ırk olan asaf hayvanlarımızı hibe yöntemiyle 700 hayvanımızı hibe yöntemiyle kırsal kesimdeki üreticimi genç üreticide buluşturduk ve bunu bir sonraki yıl 700 alacağız bir sonraki yıl çıkan 700 hayvan varlığıyla Bin 400 yüz yapıp yeniden üreticiye vereceğiz. Bununla birlikte desteklediğimiz kendi içte büyümesini desteklediğimiz politikayla biz yılda 60 Bin hayvan arttırabileceğimizin çalışmasını yaparak 2024’ü planladık. Elbette ki haklı olduğunuz süreçler var. Kimi yerde et fiyatı yüksek, kimi yerde et fiyatı daha düşük bunlar tek fiyat olmalıdır noktası hiçbir zaman olmadı. Geçmişe bir bakın hiçbir zaman tek et fiyatı olmadı ama eğer bizim hayvan varlığımızda sıkıntı varsa elbette ki bu çözüme dayalı. Evet bizim büyükbaşta sıkıntımız varsa bununla ilgili bir adım atmalı ama gerek bizim Hayvancılık Dairemizin yapmış olduğu çalışmalar, gerekse Hayvancılar Birliği Başkanı ve genel sekreteriyle ve yönetim kuru yapmış olduğumuz çalışmada hayvan varlığımızın ve şu an için bizim piyasa sürebilecek bir etimizin olduğunu ifade ediyorlar ki ben de biliyorum ve son dönemde sizler de görüyorsunuz, ben de görüyorum ki basında çok farklı farklı fiyatların olduğu. O yüzden tüm bunları ifade ettim, neler yaptığımızı, et fiyatlarındaki anomaliyi ifade ettim. Tabii ki birtakım çalışmalarımız var bunları şu an için istediğimiz noktaya gelmeden sizinle dışarıda paylaşabilirim. İstediğimiz noktaya geldiğinde bu Kürsüden de muhakkak paylaşacağız neler yapabiliriz, alternatif ne olabilir et satış noktalarıyla ilgili? Bu çalışmaları da ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağım ama en önemlisi söyledikleriniz içerisinde ben kendimi güvende hissetmiyorum. Sayın Vekilim, Sayın Köylüm ben de şunu ifade etmek isterim ki belki de en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz. Tüm dünyaya bir bakalım istediğimiz çerçeveden, istediğimiz yaşanan olaylardan bir bakalım. Bu Hükumet sadece benim partimin Hükumette olduğu dönemlerde değil senin şahsının mensubu olduğun partinin dönemlerinde de en güvenli ülkeydi. Bir pandemi süreci geçirdik. Tek ama tek ekonomisini durduran tek ülke, bu da ne kadar özverili olduğunu gösteriyor. Güvende hissediyorum, çünkü Anavatanımın garantörlüğündeyim, karşımda bir Gazze var, Filistin var. Elbette değişen dünya şartlarında içimizden şu an belki buradan da olabilir birileri bir suç işleyebilir ama güvende hissetmiyorum demek, beni üzer. Bu ülkede ekonomik zorluklarla, krizler olabilir ve bir 6 Şubat, yarın 6 Şubat Allah rahmet eylesin tüm şampiyon meleklerimize Hükumetin değil, Devlet olgusunu gördük. Devlet şapkasıyla yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını gördük ve Devlet olgusuyla gittik o çocuklarımızı oralardan aldık ve geldik. O yüzden en güvende olduğumuz, en güvende olabileceğimiz yer ve tüm hepimizin memleketidir teşekkür ederiz saygılar sunarım.

BAŞKAN – Buyurun Sami Bey, beş dakika yeterli olacaktır.

SAMİ ÖZUSLU – Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar tabii cevap veren Tarım Bakanı olduğu için o tarım açısından yanıtlar verdi ve elbette ki verdiği bilgilerin önemli bir kısmı önemli ama sevgili Hüseyin arkadaşımın da bile tahmin ettiği ve bildiği ve o yüzden bazı sorulara yanıt vermediği, neden vermediği belli. Çünkü mesele Tarım Bakanlığı’yla çözülebilecek bir mesele değil. Çünkü mesele, ben zaten onu anlattım ben örnek olarak bir parite olsun, bir çapa olsun diye et fiyatlarını verdim. Çünkü mesele ekonomiktir, mesele sosyal Devlet anlayışıdır, mesele gelir dağılımının adaletli olup olmayışıdır, mesele para birimidir, mesele istikrarlı ekonomi meselesidir. Şimdi bu örneği vermediydim şimdi vereyim Sevgili Hüseyin de duysun. Bakın bir Kıbrıs adasının iki tarafında kişi başına düşen gelirle, ne kadar et alınır? Yanıtı hepimizin içini acıtmalıdır, iktidarı, muhalefeti, sosyal toplumu, bireyleri, vatandaşları. Bakın Güneyde bir kişi başına düşen gelirle, bir Kıbrıslı Rum’un alabileceği bir kilo dana eti miktarı 3 Bin 76 kilo iken…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) – Kaç Euro’dur?

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – 13 Euro'dan hesapladım dana etini 12-13 Euro’dan.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – 13 buçukla 14,60 arasıdır. 14 Euro’da 14 Euro olarak çarparsan kaç olur?

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Bilmem şu anda onun hesabını yapmadım ama…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Önünüzdeki fiyatlar az önce bahsettiğim 400 TL’ye kıyma var dedim haklısınız. Orada da çeşitli fiyatlar var. Sözünüzü bölmek istemezdim özür dilerim.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Estağfurullah buyurun…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Özür dilerim sadece ekleme yapıyorum. Bakınız orada 13,5 Euro’dan 14.60 Cent’e et var.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Güneyde?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Şimdi evet. 14.60’ı ve 14’ü aldığımız zaman buradaki topu değil ama benim bahsettiğim ki bu Lefkoşa’da şu an için buzluklarında ortalama baktığında bu fiyatlarda 100 ton et var, 100 ton et var ve nitelikli ette de kıyas yaparsak eğer yanılmıyorsam nitelikli ette de 450’ye kadar fiyat bulabiliriz. Yani az önce benim söylediklerime siz de katılıyorsunuz, Güney’de de 13 Euro veyahut 14,5 Euro veyahut 14 Euro et bulabiliriz, ülkemizde de bulabiliriz.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Şimdi tabii yani sadece et fiyatına bakarsak ve gelir durumuna bakmayız, o zaman matematik tutmaz. O yüzden örnek verdim yarım kaldı tekrar edeyim, benim hesabıma göre yani burada bulduğum endekste “price rankings by country of beef round” bir kiloluk dana etinin ülkeler bazında skalasıdır bu. En yukarıda İsviçre var en aşağıda Pakistan var, bunları verdim. Şimdi bir de döndüm bizim kişi başına düşen gelirimiz ile Güney’deki geliri kıyasladım, böldüm hesap makinesiyle çıktı Güney’de 3 Bin 76 kilo et kişi başına, hadi 3 Bin de, bizde de çıktı 800 kilo, arada kaç kat fark var? Beş kat, dört kat aşağı yukarı dört kart yani…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Kaçtan hesapladın sayın vekilim bunu? Böyle bir hesap yok, matematiksel olarak da…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Kaçtır kişi başına düşen gelirimiz?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Bilmiyorum…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – 12 Bin Dolar. 12 Bin Doları…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Ben onu net rakam verirseniz daha iyi anlarım.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – 12 Bin Doları bölün bugünkü dana etinin fiyatına.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Ama bir da genel olarak bakacak olursak da tüm sadece et değil, tüm tüketime bakacak olursak da peki Güney’den buraya gelen vatandaşlar yaş sebzeyi bizden alıyor mu?

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Şimdi bakın ben bir örnek olsun diye…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Ama bu nere benzedi sayın vekilim biliyorsunuz? Gittiğinizde ben işte az önce de örnek verdim, kuzu eti almak istiyorum ama reyonlarda çok da koyun eti fiyatı görmezsiniz. Şimdi burada baktığımızda biz Güney tam rakam belki söyleyemeyebilirim ama çok büyük bir oranda Güney Rum kesiminin, Rum kesimindeki vatandaşlara Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yaptıkları yaş sebze alışverişlerini eğer alırsanız ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Bu da şunu gösteriyor bu ekonomik kıyaslamayı yaptığınızda aslında onların da araştırmacı olduğu ve o fiyatlarla Güney Rum kesiminden yapacakları alışverişte bu bizde yaşanılan sıkıntıyı yaşadıklarını ve bizim tarafa gelip daha uygun fiyatlara yaş sebze aldılar.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Bunun hesabını sonra yapalım. Şimdi yani sebzeyi de katacaksak, sütü de, ekmeği de…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Sütü da katabiliriz.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tamam katalım ama benim söylediğim Güney’deki ortalama ve resmi rakamlara göre konuşuyorum ben, bu rakamlara göre Güney’de 3 Bin kilo et alabiliyor ortalama bir vatandaş, bizde ise 800 kilo alabiliyor, orta yerde aşağı yukarı dört kat fark vardır, bu da diyorum tekrar edeyim Tarım Bakanlığının meselesi değil, memleketin meselesi, ekonominin meselesi, istikrar meselesi, para birimi meselesi, gelir düzeyinin sürekli eriyor oluşunun meselesi. Bu Tarım Bakanlığının çözebileceği bir konu değil ama sabahleyin de söylendi tekrar edeyim temel tüketim maddelerinde yani insanların temel gıda maddeleri dahil, temel hijyen maddeleri de dahil, temel kullandığı ilaçlar da dahil bunlarla ilgili bir fiyat sınırlaması sağlamak zorundayız serbest piyasa da sizin anlattığınız gibi kontrolsüz bir piyasa değildir. Adam Smith kaldırın mezarından diyecek ki ben böyle tarif etmediydim liberal ekonomiyi, diyecek ki kontrol mekanizması vardır, teşvikiyle, vergilendirmesiyle, sınırlandırmasıyla, kotasıyla vesairesiyle. Bırakınız gelsinler, bırakınız yapsınlar değildir, isteyen istediğini yapabilir diye bir model değildir liberal ekonomi dolayısıyla konuyu bu şekilde değerlendirmek gerekir ve denetimi en iyi denetleyici yurttaştır dersek o zaman polise de ihtiyaç kalmaz Sevgili Hüseyin, müfettişe de ihtiyaç kalmaz…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Sami Bey, akaryakıt Güney Rum kesiminde ve Avrupa’da akaryakıt fiyatı, kaç çeşit akaryakıt fiyatı var?

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Epeyi vardır herhalde.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Demek ki serbest piyasa ekonomisinde gidiyor uygun olduğu fiyata, daha uygun bulduğu bir noktayı, yakıt alabiliyor.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Ama o değil, o değil.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Şimdi eğer siz, biz serbest piyasa ekonomisinden çıkalım diyorsanız o ayrı, bunu da bir tartışalım.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Bizde karma ekonomi var zaten Sayın Bakan.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Birincisi karma ekonomi var Sevgili Ürün ama yani bu burası yeri değil şimdi benim konum da bu değil.

BAŞKAN – Sayın vekilim toparlayalım…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tabii ki.

BAŞKAN – Bu sohbet güzel ama sanırım uzun uzun gider.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet dolayısıyla ekonomik olarak biz Güneyin, Güney bizi dörde katladı bunu kabul edeceğiz ve benim esas derdim, benim dar ve sabit gelirlim sürekli kan kaybediyor. Konuşmamın ilk bölümünde de söyledim insanları hiç yemediği halde isteyen yiyebilir tabii ki benim hiç itirazım da yoktur ama domuz etine mahkum eden siz oldunuz, insanları Güneye mahkum eden siz oldunuz çünkü denetim yok çünkü bir planlama yok…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Vekil doğru değil lütfen bakın bu söylemler doğru değil, müdahale etmek istemem özür dilerim ama bu bu doğru bir şey, domuz etine mahkum ettik değil burada alternatifli…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Yahu bu benim sözüm değil ya sokakta insanların bize söylediğidir.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Alternatifli çok ürünler var. Onlar da mahkum etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin akaryakıtına? Onlar da mahkum etti bu ülkedeki, Rum kesiminde yaşayan vatandaşları bizi ürettiğimiz yaş sebzeye? Hayır burada alternatifli ürünler var, fiyatlar var, Güney Rum kesiminde olduğu gibi.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Ne söylediğim nettir aynı örnek değil ama bitireyim.

BAŞKAN – Evet toparlayalım Sayın Özuslu lütfen.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet güvenlik meselesi de elbette ki insanların can ve mal güvenliğini tehlikede hissetmesi kriminal olayların çeşidinde ve sayısında olan artış, hapishanenin durumu bellidir, mahkemelerin önü bellidir, basına da baktığınızda her şey bellidir, o yüzden mutlaka bu memleketi daha yaşanası, daha güvenilir bir yer haline getirmek durumundayız. Teşekkürler.

BAŞKAN – Biz teşekkür ederiz Sayın Özuslu. Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Çözümün Fırsatları” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

5.02.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5.02.2024 tarihli 32.Birleşiminde, “Çözümün Fırsatları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Ürün Solyalı

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ürün Solyalı.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) – Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı; tabii yıllık enflasyonun bugün yüzde 85 olarak ortaya konduğu, ilaca ulaşmanın mümkün olamadığı gazete haberlerine düşen 2 Bin 590 gündür kaçak yaşayan bir kimsenin mahkeme huzuruna çıkarılabildiği, serbest piyasa ekonomisi denenerek tüketicinin aslında temel tüketim maddelerine bile ulaşmasını engelleyebilen ya da onun önüne geçebilecek önlemleri almayan bir sosyal Devlet dışı ama güvenli olduğu iddia edilen bir kutunun içinden, nasıl dışarı çıkacağımızı biraz konuşmak isterim açıkçası. Dolayısıyla olumsuzlukları elbette belirtmek sorumluluğumuz, onların çözüm alternatiflerini belirtmek sorumluluğumuz ama önümüzdeki fırsatları da gerçekten ciddi anlamda değerlendirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ömrümüz geçiyor, bitiyor, her birimizin kulaklarında babalarımızın, analarımızın söylediği bu dönem bu Kıbrıs meselesi hallolacak, en azından çocuklarım dünyalı olacak vardı. Şimdi bu söz miras bize kaldı, biz en azından bu süreci yaşayanlar sonuca ulaşma noktasında heyecanlı olanlar ama bir yerde neredeyse çocuklarına devredecek olanlar durumunda kalıyoruz. Bunun olmaması, neden olmaması gerektiği ve bugün içinde yaşadığımız koşulların gerçekten bize uygun yani hak ettiğimiz koşullar olmadıkları noktasından da hareket ederek biraz çözümün fırsatlarını konuşmak isterim. Bunu da kendi tabii ki kendi değerlendirmelerim bir tarafa, uluslararası anlamda ciddi raporlama yapan, yıllardır çözümün fırsatlarını bir şekilde çalışan, her dönem bunu güncelleyen, PRIO isimli Avrupa Birliğinin de destek verdiği Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Rumların ve aynı zamanda da uluslararası akademisyenlerin ve araştırmacıların katıldığı raporlardan aktarmak isterim. Şimdi hepimiz gördük heyecanlandık bilmiyorum herkes bizim kadar heyecanlı mı ama temkinli iyimserlik halimizi bir şekilde ortaya koyan, altı yıl sonra atandığı müjdelenen ve Kıbrıs Türk tarafının da onay verdiği BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi olan Kolombiya Dışişleri Bakanı Cuellar’ın adaya gelişi altı yıl sonra oldu ve 30 Ocak'ta hem liderlerle hem iki taraftaki sivil toplumla, kadınlarla, gençlerle görüşmelerini başlattı. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir yeni başlangıç diyelim elbette eski kazanımları unutmaksızın onların üzerine koyacağımız işlerle ve buradan da garantörlere doğru yola çıktı. Önce Yunanistan’la sonra Türkiye’yle sonra İngiltere’yle buluşmalar yapacak özel temsilci ve bu konjonktür yani bugünlerde hatta bu sabah dün itibarıyla yapıldığını varsayıyorum Avrupa Birliğinin Türkiye’ye olumlu iş birliği mesajları ilettiği, Türkiye’nin Yunanistan’la iş birliğini, komşuluk ilişkilerini geliştirdiği, geliştirmeyi taahhüt ettiği bir dönemin içerisinde bu süreç tekrardan bir şekilde başladı diyemem ama Birleşmiş Milletlerin hala gündeminde olan çünkü Doğu Akdeniz’in etrafında olan ülkelerin içinde bulundukları sıcak durumu da görerek bir şekilde bir iyi niyet göstergesi olarak temsilci atandı. Her ne kadar Türk tarafı üçlü görüşmeleri reddeden bir pozisyonla yaklaşmış olsa da biz günün sonunda Sayın Antonio Guterres’in ortaya koyduğu Birleşmiş Milletlerin bugüne kadar çıkardığı ve biraz sonra söyleyeceğim Türk tarafının da altını çizdiği, deklarasyonlara imza attığı, liderlerinin ortak açıklamalarla ısrarını belirttiği iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümün önümüzdeki en kısa sürede elbette metodunu da tekrardan konuşarak Kıbrıs Türk toplumuna özellikle ve Kıbrıslılara ve bölgesine kazandırılması gerektiği tartışmasız bir gerçek. Biraz önce söyledim, zaman çok hızlı akıyor, nesiller değişiyor özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan bizler ve çocuklarımız bir şekilde anahtar deliğinden dünyayı seyretmek zorunda bırakılıyor. Ben birazcık bütün samimiyetimle söylemek isterim bu ayrılık gerçekten nesillerin yok olmasını da getiriyor, birbirinden uzaklaşmasını getiriyor ve çok fazla zaman geçiyor şimdi tarih bize bir çağrı yapıyor, bu çok önemli bir çağrı çünkü biraz önce en başında söyledim Kıbrıslı Türkler özellikle içinde bulundukları bu statükonun kendilerine dayattığı hem ekonomik hem demokratik standartları hak etmiyor, bunu söyleyelim daha iyisi için uğraşıyoruz, daha iyisinin gelmesiyle alakalı elbette içeride birçok katkıyı, birçok tartışmayı, birçok yasayı veyahut politikayı tartışacağız, uygulamaya koymaya çalışacağız ama bilmek zorundayız ki Kıbrıs meselesinin BM şemsiyesi altında çözümü biraz sonra söyleyeceğim Kıbrıslı Türklere özellikle öngörülebilir bir şekilde çok ciddi siyasi ve ekonomik katkılar sağlayacaktır. Bunu çalıştı uzmanlar, yıllardır çalışıyorlar ve bunları çeşitli metodolojilerle rakamlara da eş değer kıldılar, biraz bunlardan bahsetmek isterim. Şimdi ortak akıl gerçekten ortak akıl hele hele Doğu Akdeniz’in etrafında bu kadar savaş, ölüm, göç her gün kıyılarımıza vuran cesetler varken, kazan kazan formülünü kazan kazan formülünde de sadece Kıbrıs Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan bahsetmiyorum, Avrupa Birliğinden de, Türkiye'den de, Yunanistan'dan da ve bölgede Doğu Akdeniz’in etrafında olan zenginliklerin gerçekten bu barışçıl süreçten ciddi anlamda kazanç sağlamalarını hem ekonomik kazanç sağlamalarını hem de burada bulunan bu çatışma halinin toparlanarak, tertiplenerek, çözülerek bölgedeki ülkelere de bir çözüm, içlerine bir huzur onların da toplumlarına bir huzur getirmesini önemli kılıyorum. Dolayısıyla Kıbrıs bölgeyi özellikle Doğu Akdeniz’i birleştiren bir konuma getirilmek zorunda olduğunun altını çizmekle başlayayım.

Şimdi bu çözümün çerçevesini en baştan söyleyeyim. Çünkü bu çözümün çerçevesi bu sabah da tekrar edildi Sayın Başkan tarafından. İki toplum liderlikleri ve onlara tabii ki destek veren diğer kardeş ülkeler tarafından 77, 79’da ki Tufan Hoca sabahleyin 74’ten itibaren bunun ortaya konan bir Türk tezi olduğunu çok açık bir şekilde söyledi. Dolayısıyla 74,77 çünkü 75’de de Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulurken, bu mealde var olan Anayasasının altı çizildi. Dolayısıyla 77, 74, 75, 77, 79, 2008, 2014, 2017 Crans-Montana 2019 Berlin mutabakatlarının tümü tümü ki bu liderliklerde Sayın Devlet Denktaş’tan Sayın Eroğlu’na, Sayın Talat’tan Sayın Akıncı’ya kadar bütün yelpazeyi aslında kucaklayabilecek olan çok farklı siyasi geçmişlerden gelen insanların ortak görüşü olarak iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı Avrupa Birliği üyesi olabilecek olan bir Kıbrıs çözüm formülünden bahsettikleri ve bunun altına imza attıkları gerçeğinden hareket edelim. Yani bunun bütün tarafların desteklediği en hızlı noktada ulaşılabilecek çözüm formülü olduğunun altını çizeyim. Hızlı gideyim zamanım hızlı akıyor.

Şimdi bu o kadar aslında süratli davranmak zorundayız ki bölgede çünkü çok fazla kaynama var. Gerek hidrokarbon gerekse Devletlerin içlerindeki çatışmalar ya da Devletler arası çatışmalar o kadar bölgeyi hızlı değiştiriyor ki kazan kazan formülünden neredeyse kaybet kaybet formülüne doğru bir evrilmesi doğuyor zaman eğer kontrolsüz bir şekilde geçip gidecekse. Ve Kıbrıslı Türkler bütün bu hengamenin kargaşanın içerisinde hala daha ekonomik ve siyasi olarak izolasyon altında yaşıyor. Bunu Tarım Bakanı burada oturuyor özellikle ürettiğimiz ürünlerin dış pazara açılabilmesi konusundaki sıkıntıları çok ciddi anlamda yaşıyor. Dolayısıyla uluslararası pazardan, uluslararası siyasi ortamdan Kıbrıslı Türklerin izole bir şekilde yaşamasını engellemek, önünü almak bunun için de çözüme ulaştırmakla mükellef olduğunu söylüyorum Kıbrıs Türk tarafının liderliğinin özellikle ve Türk tarafının bütününün. Dolayısıyla biraz sonra söyleyeceklerim umut tacirliği olarak anlaşılmasın böyle bir niyetim yoktur. Ama bunun burada yaşadığımız koşulların değiştirilebilmesi, dünyayla bir şekilde bütünleşen gençlerin özellikle kadınların bir şekilde dünyayla bütünleşebilecek bir alanda var olması bizler için çok önemlidir ve altını çizeceğim noktalar Kıbrıslı Türklerin önemli bir kazanımı olarak çözüm ve çözümden sonrasını destekleyecektir. O yüzden ısrarlıyım üçlü görüşmeyi reddetti Sayın Tatar ama bu üçlü görüşme noktasındaki teklifin nereye varacaksa, hangi basit sohbetten başlayacaksa, onun derhal ama derhal gerçekleşmesi zorunlu bir durumdadır diye düşünüyorum.

Şimdi çok hızlı söylemeye çalışacağım. Birçok alanı tabii ki inceledi bu raporlar birçok alanın alt başlığını hangi perspektifte, hangi zaman diliminde hatta ne kadar girdisi olacağını bu çözümün Kıbrıslı Türklere nasıl bir kazanç sağlayacağını inceledi. Çok rahatlıkla bulunabilir. Şimdi neler kazanabilir Kıbrıslı Türkler eğer çözümü en kısa vadede getirebilirse ülkesine? Şunu bileceğiz öncelikle istikrar ve bölgede güven yaratacak bu da bu yaratılacak olan iklimden ötürü hemen ama hemen Kıbrıslı Türklerin ve bütün Kıbrıs’ın ortak bir pazar olarak görülmesini sağlayacak bunun dışından bakanlardan ve turizm, üretim, ticaret ve yükseköğrenim gibi temel başlıklarda bize müthiş bir ekonomik fırsat yaratacak. Dolayısıyla bunun gözden kaçırılması mümkün olmamalı. İki; mülkiyet çözümle birlikte bugün tartıştığımız aslında ama içeride yapmak zorunda olduklarımız zorunluluktur. Yani bu tavaf ettiğimiz bir şekilde neredeyse iki bölgeliliği zarara soktuğumuz boyutu bir şekilde ellemek zorundadır bugünkü Hükümet ya da bundan sonra kim elleyecekse orayı. Bunu öncelikle ödevi yapmakla beraber çözümle iki topluma ait olan ve etkilenmiş olan mülkler en azından uluslararası bir standart bir noktaya o belirsizlik olan yasal durumları daha belirli bir noktaya gelecektir. Elbette hiç kuşkusuz Kıbrıslı Türklerin bu Avrupa Birliği kapısıyla dünya ticaret kapısı çok daha açık olacaktır. Çünkü ABAD kararları denen kararlar bize müthiş bir kapıyı kapattı. Bugün sağı solu bir şekilde yoklamaya çalışıyor üreticiler ve Avrupa Birliği içerisine direkt olarak kurgulanacak bir teşvikin ya da ihracatın ciddi anlamda üretimi ve ticareti besleyeceğinden bahsediyorlar.

Bakın bölgesel ekonomik faydadan bahsederken, biraz rakamları söyleyeyim Türkiye’ye Türkiye pazarını çünkü bölgesel barış bu bölgesel ekonomiden bahsediyorum. Türkiye pazarını Kıbrıslı Rumlara AB pazarını ise Kıbrıslı Türklere açılması birçok seçeneği artıracak, ekonomik skalayı geliştirecek, kaliteyi ve istihdamı da artıracak. Yani nereden bahsediyorlar? Aslında turizmin, doğalgazın, taşımacılığın ve diğer servis hizmetlerinin çok büyük ekonomilere adapte edileceği bir alan yaratılacak ve 18 Milyar Euro büyüklüğündeki Kıbrıs Rum tarafının diyor 2020 verileridir bunlar belki bu veriler büyüdü. 18 Milyar Euro büyüklüğündeki Kıbrıs Rum tarafının 700 Milyar Euro’luk Türk ekonomisiyle iş yapabileceği bir durumu aslında çözümün getirebileceği ve sadece Kıbrıslı Rumların bir ticaret yapacağından bahsetmiyor. Bütün Kıbrıs’ın buna dahil olacağından bahsediyor. Ve ekliyor diyor ki; 3-5 Milyar Euro ekonomisi bulunan Kıbrıs Türk tarafı bizim ekonomik aşağı yukarı alanımız budur. 3-5 Milyar Euro ekonomisi bulunan Kıbrıs Türk tarafı da 16 Trilyon Euro’luk Avrupa ekonomisine direkt giriş yapma fırsatını yakalayacak. Şimdi biraz önce söyledi Sayın Bakan burası güvenlidir. Elbette bir kutuya bizi kapatırsanız bu kutudan dışarıdan bir şey bir etki olmaz en güvenli olduğunu sandığınız alan odur ama güneş yok, bir şekilde beslenme yok, o alanda ne kadar yaşayabildiğiniz sınırlıdır. Bu metaforik bir benzetme tabii. Ama demek istediğim bu kadar büyük fırsatları varken Kıbrıslı Türklerin ve özellikle Kıbrıslı Türk genç ve kadınların, üreticilerin ve iş insanlarının bu kadar büyük okyanuslara bu insanlarımızı dahil etmenin önemsenmesi gerektiğini söylüyorum. Raporda Türkiye’nin de bundan çok büyük bir pay elde edebileceğini anlatıyor ve diyor ki; sadece kendimize demedim zaten en başında bölgenin bütün aktörleri bu işten ciddi kazanç elde edebilecek. Ve diyor ki; Türkiye ekonomisi çözümden 20 Milyar Euro’ya yakın fayda sağlayacak, müthiş paralar. Bugün Türkiye yüzünü Avrupa Birliğine dönmek istiyor. Avrupa Birliği de Türkiye’yle işbirliği yapmak istiyor. Dolayısıyla çok önemli noktalara vurgu yapıyor. Şunun da altını çizeyim. Biz elbette bugün birçok şeyi tartışıyoruz ama Kıbrıslı Türkler olarak Güney Kıbrıs’ın lütufları noktasında oturup beklemeyi kendimize ben uygun olarak görmüyorum. Biz hakkımız olanı eşit siyasi ortak olarak alma noktasında ve daha büyük hedeflerle bir noktaya varabilme noktasında çözümün derhal ama derhal bu ülkeye kazandırılmasından bahsediyorum.

Limanları tartışıyorlar limanlar eğer Gazimağusa Limanı, Ercan Limanı çözümle beraber bu ülkeye kazandırılacaksa, uluslararası alana kazandırılacaksa, bunun çok daha büyük çok çok daha büyük bir ekonomik getirisi olacağından, bunun güven yaratıcı önlemler paketi altında tartışılan ve bir çerçeve bizim de uygun göreceğimiz bir çerçeve anlamında bu ülkeye kazandırılması durumundaysa, Kıbrıslı Türklerin yıllık 2.1 Milyar Euro civarında ekonomik katkı elde edebileceklerinden bahsediyor. Bu turizm katkısıdır, bu ihracat katkısıdır FIR hattı katkısıdır. Dolayısıyla bölgenin daha güvenli ve daha istikrarlı olmasını da diğer taraftan sağlayacaktır.

Birçok başka fırsattan da bahsediyor çok hızlı devam edeyim zamanım gözümde. Örneğin, biz gençlerimizi bu ülkeye maalesef kapatıyoruz ve Avrupa Birliğinin onlara sunduğu sunmak istediği imkanlardan öğrenciyken dahi yararlanmalarını sağlayamıyoruz. Yani yükseköğrenimde var olan gençlerin, Erasmus, Sokrates gibi ve yabancı ülkelerde okurken son senelerini ya da son birkaç senesini o ülkede geçirmesini, o eğitim sistemi altına girmesini, o tecrübeyi yaşamasını orada öğrendiklerini buraya taşımasını engeller bir pozisyonda sadece biz değiliz tabii muhataplarımızla bunları engelleyen bir pozisyonda. O yüzden çözüm masası gençler için hayati, hayati öneme sahip. Bologna süreci denen özellikle üniversitelerin hem standartlarını hem niteliklerini bir şekilde belirleyecek olan Avrupa Birliği çatısı altında bu üniversitelerin yoğrulacağı bir alana açılacağız. Dolayısıyla Avrupa Birliğinden de öğrencileri buraya dahil edeceğiz. Buradaki ekonomik faaliyet eğitsel faaliyetler bir şekilde daha yukarı çıkabilecek.

AB fonları çözümle beraber bugün hak etmediğimiz derecededir ve bunu umursayan bir Cumhurbaşkanlığı yoktur. Dolayısıyla 30 Milyon Euro yılda Kıbrıslı Türklere öngörülmesi kabul edilebilir değildir. Çözümle beraber hak ettiğimiz maksimum noktayı AB fonlarından ki Kıbrıslı Türklerin de AB Bölgesel ve Kalkınma Uyum Politikaları Fonundan en yüksek bedeli alabilecek kapasitesi olacaktır. Çünkü maalesef maalesef Avrupa Birliği içerisinde geliri en düşük altyapısı biraz daha geride olan bir yapıyla kapımızı açacağız. Dolayısıyla Avrupa Birliği buradaki altyapıyı, reel sektörü, diğer ihtiyaçları desteklemek zorunda kalacak elbette Avrupa Birliği Uyum Takvimi Yasaları çerçevesinde.

Diğer bir nokta elbette bugün birçok şeyi tartışıyoruz. Standartlarımız tartışılır. Bir yerde Avrupa Birliğiyle olacak olan çözümden sonra gelişecek olan müktesebat uyumlaşması bizi birçok alanda üretimden tüketime kaliteden birçok noktada standartlaştıracak bir durum yaratacaktır. Atlaya atlaya gideceğim elbette önemli bulduğum yerleri söyleyeyim.

Diğer taraftan göçün geri döneceği bir alan yaratabileceği bir imkandır bu çözümün gerçekten derhal hemen bu ülkeye bu adaya gelmesi. Toplam faktör verimliliği diye bir değerlendirme yapılıyor raporlarda ve diyor ki; Kıbrıs sorununun çözümünün ortalama gelirleri bakın ortalama gelirleri yani kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı çözümsüzlük durumuna göre 6 Bin 800 Euro ile 11 Bin Euro arasında yükselteceği öngörülüyor. Bu referans değer. 6 Bin 800 Euro’yla 11 Bin Euro daha yükselteceği, çözümden sonra kişi başı düşen geliri. Ve çözümden sonra 20 yıl sonra diyor Gayri Safi Yurtiçi Hasıla kabaca bu referans değerleridir. Üç senaryo çalışıyor düşük, referans, yüksek. Ben referans aldım. Bu referans değerlerde de Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın 11 Milyar Euro’yla, 11 Milyar Euro’yla 17 Milyar Euro arasında artabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bunlar büyük rakamlar ve tartışılabilir. Farklı raporlarla farklı rakamlar ortaya konulabilir. Ancak çözümün bu ülkeye kazandıracağı hem siyasi hem ekonomik faydalar kanaatimce tartışılabilir durumda değil. İş imkanlarını da öngörüyor ve iş imkanları için şöyle diyor bakın daha güçlü bir ekonomi olacak, daha istikrarlı bir ülke yapısı olacak, daha güvenli bir bölge olacak. Bunu bütün aktörleri içine katarak söylüyorum. Ve on yıl içerisinde statükoya kıyasla bakın bu rakamları bir projeksiyon olarak ortaya koyuyorlar. 10 yıl içerisinde statükoya kıyasla 100 bin civarında ek iş yaratılacağı öngörüsü var ve diyor ki bu ek işlerin 30 bin kadarı turizm sektörü için 18 bini toptan ve perakende ticareti sektörü için 10 bini inşaat sektörü için ve altı bini de hava yolları ve gemicilik sektörü için öngörülen bir rapor olarak ortada. Elbette enerji Kıbrıs'ta hem Kuzey’de hem Güney’de en büyük maliyet…

ÇALIŞMA BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Sayın Başkan…çalıştırınız lütfen.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Bitiriyorum beş dakika…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yok, Ürün için on dakika da feda sıkıntı yok…

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Bitiriyorum, bitiriyorum, bitiriyorum fark ediyorum yoruldunuz.

Şimdi enerji maliyetleri de bu ülkede gerçekten hem Kuzey’inde hem Güney’inde en pahalı üretimle alakalı da en büyük girdilerden bir tanesi ve çevredeki doğal gaz bizim için olumlu bir şey de olabilir. Eğer bu çözüm süreci doğru yönetilmez ve çözüme varılmazsa olumsuz bir şey de olabilir. Biz olumlu tarafından bakmakla alakalı baskımızı yapıyoruz ve özellikle EuroAsia Projelerinin doğru şekilde Türkiye dışında kalmaksızın hayata geçmesi, doğal gaz boru hatlarının yine Türkiye dışında kalmaksızın bölgeye kazandırılması. Yenilenebilir enerji imkanlarının daha büyük bir ölçekte tartışılabilmesi hatta ve hatta Türkiye’den Kıbrıs’a elektrik kabloyla elektrik gelmesinin dahi önünü açabilecek tek şeyin çözüm olduğu konusunda çok ciddi yani Türkiye’nin başını belaya koymadan önünü açabileceği bir alan olarak değerlendirmek lazım. Bunlar çok önemli ve tabii ki dünyada yenilenebilir enerji kaynakları bir şekilde fosil yakıtların önüne geçmek zorunda bunu destekliyoruz ve eğer süreç elimizden kayıp giderse bilin ki doğal gaz yerin altında kalacak çünkü artık dünyanın tersine gidebileceğimiz bir alan olmayacak. Bu süreci de kaçıracağız.

Diğer bir nokta da şunu söylüyor atlaya atlaya gideyim. Çözüm toplumsal cinsiyet eşitliği için en büyük faydayı sağlayacak bıraktım matematikleri ama bugün Çalışma Bakanı burada kadın iş gücü özellikle genç kadın iş gücü istediğimiz noktada değil ve yaratılacak olan yeni iş imkanlarıyla bu kadın iş gücünü ve genç işsizliği bir şekilde bertaraf edecek, kadınları da dahil edecek bir ortamın yaratılabileceğinden bahsediliyor. Çok hızlı şunu da söyleyeyim diğer çok hemen aklımıza gelebilecek olan faydaları, fırsatları, çözümün fırsatlarını konuşuyoruz. Çözümün fırsatları noktasında çözümün fırsatları noktasında da hep tartıştığımız karma evlilikten doğan çocuklarımızın kimlik sorunu bitecek. 30 bin olduğunu varsayıyoruz biz ama resmi bir rakam alamadık Hükümet katından dolayısıyla bu çocuklarımızın uluslararası bir kimliğe sahip olma noktasındaki mücadeleleri çözümle beraber bir fırsat olacak. Çalışma hayatında, seyahatte, dünyayla buluşmada bir fırsat olarak orada olacak. Çözümle beraber aslında on yıllarına mal olan zorunlu askerlik ve savunma giderlerinin geriye gitmesi konusu bir anlamda çözülmüş olacak ve bizim için önemli nokta şu bizim için önemli nokta şu; Kıbrıslı Türklerin dünyada Kıbrıslı Türklerin dünyada eşit, siyasi özne olması noktasında çok büyük bir kapı açılacak.

Elbette derhal görüşme masasına oturmalıdır Kıbrıs Türk tarafı ve egemen eşitlik eşit uluslararası statü ne olduğunu ne demek olduğunu bilemediğimiz, bilmediğimiz açıklamaya muhtaç bir şekilde ezberlerden biraz uzaklaşarak, elbette bizim de sonsuza kadar masada görüşelim metodunu reddettiğimiz ama bir takvimle sınırlı, sonuç odaklı sonuçta ne olacağının önceden taraflarca anlaşılacağı yeni bir metotla ve elbette siyasi eşitlik ve BM parametrelerinin ve bugüne kadar anlaşılmış olan noktaların da geriye gitmediği bir yeni yöntemle derhal çözüm masasına oturulmalı ve çözümün fırsatları elimizden kaçmadan, bu fırsatlar Kıbrıslı Türklere ve bölgeye bölgedeki bütün aktörlere kazandırılmalıdır diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.

HASAN KÜÇÜK (Lefkoşa) (Yerinden) –Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Hasan Bey.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Şimdi üç bakan var aramızda da iki vekil ayrıcalık bizde olsun hadde bir vekil olarak sorayım izin verirseniz.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Tabii ki üç bakanı görmeyeli çok oldu Sayın Başkan şeyde koltuklarda üç bakan çoktandır görmedim…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Şimdi Sevgili Ürün ninni gibi geldi gerçekten çok güzel anlattınız ama uyukladığımız için değil hayal görmemek için de bunların sadece merak ettiğim birkaç soru var. Bu öngörüde De Facto nüfus ne öngörülüyor Kuzey tarafında herhalde bu raporda da belirtilmiştir, Yani bir dağılım yaptılar mı?

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Siz bilirsiniz De Facto nüfusu bize söyleyin…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Hayır, hayır raporu sundunuz. Bu bir şimdi böyle uyku nöbetinde değilim ama çok güzel dinledim, merak ettim beynim bana bu soruyu sordu sorayım dedim.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Elbette 2020 yılı verilerine göre çalıştılar dediğim gibi o zaman burada ulaştıkları veriler yani o rapor elimde değil şu an raporun tümü ama 2020 yılı verilerinde ne verdiyseniz odur.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Hayır, ileriye dönük işte beş yıl on yıl sonra olacağı ile alakalı öngörü çünkü ekonomide nüfus çok önemlidir.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Elbette elbette önemlidir. Bunlar zaten belli bir projeksiyon belli bir modelleme ile ortaya çıkan şeylerdir çok detaylıdır şeyler ben size ulaştırırım şeyi raporu çünkü çok detaylı. Yani benim çok rahatlıkla anlayamayacağım matrisler de var…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Neden ilgilendim? Çünkü bir istatistikçi olarak rakamın olmadığı her şey fuzuli anlatımdandır yanlış anlamayın.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Ben size onu ulaştırırım, rahatlıkla ulaştırırım…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – İkincisi doğal gazın çıkması veya tek taraflı şu an çıkarılması…

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Henüz çıkarılmıyor 2025’ten önce çıkarılmıyor…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşmasına göre tek taraflı bu hakkı görüyor musunuz? Yoksa Kıbrıs Türkleri olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mali vatan davasını da düşündüğümüzde, münhasır ekonomik bölge temelinde Kıbrıs Türklerinin hakları üzerinden, bu doğal gazla Kıbrıs Türklerinin de arama yapması konusundaki ben düşüncenizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Şimdi ben zaten şunu söyledim ben çözümün fırsatları, siz çatışmadan bahsediyorsunuz. Yani çatışmadan her iki taraf da askeri gemileri referansında bir arama başlatmasından bahsediyorsunuz siz. Ben diyorum ki ve bu da…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Yok benim sorum çatışma değil sadece ben masum bir soru sordum, siz bir cevap verirseniz sevinirim.

ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Onu söylüyorum ben şunu söylüyorum çok net Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın etrafındaki bütün doğal zenginliklerde eşit hakkı vardır ve bu eşit hakka ulaşabilmesi adına çözüm hayatidir. Bugün Kıbrıslı Türklerin bu zenginliklere ulaşması mümkün görünmüyor bugünkü statüko içerisinde. 2025 yılına kadar da bu gaz çıkarılmayacağı diğer bir nokta oraya giden yolu doğru şekilde dizayn etmelidir diyorum Türk tarafı ki bu zenginliklerden bizler de faydalanabilelim, Türkiye de faydalanabilsin, Kıbrıslı Rumlar da faydalanabilsin söylediğim bu. Evet teşekkürler.

BAŞKAN – Evet teşekkür ederiz.

Sayın Bakan buyurun.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ – Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki Ürün kardeşimin ifadelerini canı kulakla dinledim içinden aldığım çok önemli benim için önemli olan “Hayal satmak istemiyorum o benim işim değil” dedi ama geçmişle bugüne baktığımızda 2004 yılına bir geri gidesin var. Tabii ki 2004 yılında bir güven var ve gerek Hükümetimizin gerekse de Anavatanımızın bir adım önde olacağız politikası var ve bu politikayla Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği çok şeyler vadetti. Bir “Evet de neler olacak, bir evet de sizin size bu kadar para gelecek, bir evet de neler ne yatırımlar gelecek, bir evetle dünyaya açılacağız”

Tabii ki Kıbrıs Türkü ve kültüründen gelen o barışçı yönünü orta yere çıkardı ve evet dedi. Ne oldu, nerede kaldı bu güven tahsisi hani bir evetle şunlar şunlar şunlar şunlar olacaktı? Maalesef olmadı. O yüzden Avrupa Birliğinin verdiği sözlere ve Avrupa Birliğinin kendi içerisindeki yasalarına ters düştüğü eşitlik ilkelerine ve/veyahut da insan haklarına hangi açıdan istersek bakılsın bu Kıbrıs Türkü nasıl güvenecek ve bu süreçte Avrupa Birliği noktasında adım atacaktır? İşte Gazze bunlardan bir tanesi, insan hakları. Ne oldu? Göz göre göre göz göre göre orada bir katliam var. Elbette bahsettiğiniz çok detaylı çok önemli bilgiler de var içinde ben bu konuşmayı tamamen hayaldir demiyorum. Ürün Bey çalıştı ve teşekkür de ediyorum ama bunun içerisinde gerçekleri orta yere koyacağımız da bir defa benim için güvenlik önemli bu güvenliği bize Avrupa Birliği mi tahsis edecek? Hayır, biz güvendeyiz.

Yine Avrupa Birliğinin fonları ve bizlere yapacağı katkılar doğrudur bugün Güney Rum kesimine yaptığı katkılar ortada ülkemize yaptığı katkı ortada. Eşitlik bunun neresinde ve her açıdan bir kıyas yapalım Avrupa Birliğinin bu süreçteki eşitlik ilkesi maalesef yok. Geçmişte yapmış olduğumuz politikalar, güvenerek yürütmeye çalıştığımız politikalar maalesef yok. O yüzden şu anki yürüttüğümüz politika bana göre en güvenli en doğru bir politika iki devletli bir çözüm süreci. Biz Devletimizle devlet şapkası altında iki devletli çözüme evet diyoruz. Tüm ortak paydaşları haklarımızı paylaşmaya onlar hazır değil, biz hazırız ve az önce enerjiden bahsettiniz doğrudur. Burada 40 kilometrelik bir mesafede ülkemize gelecek olan bir enerji ve akabinde de yeşil enerjinin sonsuz bir yeşil enerjinin önü açılacak ama buna dahi hayır diyen bir karşı tarafta bir Hükümet var.

Ebette ki Ürün Bey’in bahsettiği bilgiler önemli ama en önemlisi bence güven ve güven duygusu halkımızın bu zihniyete nasıl tekrardan güvenip birlikte bir politika izleyeceğidir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

Şimdi söz sırası Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ındır. “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” Konulu güncel konuşma ile ilgili.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP

5/02/2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 5.2.2024 tarihli 32.Birleşiminde, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Teberrüken ULUÇAY

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Sayın Uluçay buyurun.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ekonominin ve çarşının ve siyasetin içinde bulunduğu durumu her hafta buralardan sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de aslında kısa vadede ülkemizi etkileyecek olan ve sadece bizi değil Türkiye Cumhuriyetini de etkileyecek olan hepimizin bildiği bir takım gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle ekonominin ve bundan etkilenen çarşının durumunu yakinen takip eden insanlar olarak ve Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs’tan gelir elde eden hane halkı olarak bireyler olarak elbette satın alma gücümüzü etkilemeye haiz durumların gelişimini yakinen takip etmek hepimizin temel görevi oldu artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde. Sadece burada değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nde de oldu.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti’nde Ocak ayının yani 2024 yılının ilk ayına ait enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan enflasyon verileri aylık olarak 6,70 oldu. Tüketici fiyat endeksine göre açıklanan enflasyon verileri 2024 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6,70 oldu...

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sami Özuslu’dan Devralır)

Tüketici Fiyat Endeksine göre açıklanan enflasyon verileri 2024 yılının ilk ayında, Ocak ayında 6.70 oldu değerli arkadaşlar ve Türkiye’nin ekonomik haberlerini takip edenler görmüştür Türkiye Cumhuriyeti’nde son beş ayın yani 2023’ün son beş ayında özellikle Ağustos ayından sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocağı da kattığımızda düşen bir trendle hareket eden enflasyon, aylık enflasyon oranının Ocak ayında birden tekrar yukarı doğru hareket ettiğini gördük. Türkiye Cumhuriyeti’nde izlenmekte olan temel ekonomik politikanın aslında enflasyonun kontrol altına alınması, fiyat artışlarının azaltılabilmesi ve hane halkının sahip olduğu satın alma gücünün korunabilmesine dönük ortaya konan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki temel ekonomik hedefin aslında birtakım dışsal faktörlerden dolayı ötelenmesi gerekçesiyle, ötelenmiş olması nedeniyle 2025 yılının ikinci yarısından itibaren bekledikleri sonuca ulaşacağı öngörüsüyle hareket etmekte olup ama 2024 yılında da özellikle ikinci yarısından itibaren enflasyonun kontrol altına girebilmesini hedefleyen bir politika anlayışı var. Ancak ne oldu değerli arkadaşlar? Bildiğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı görevinden ayrıldı, elbette bunun ki inşallah daha büyük olumsuz sonuçları olmaz ama Türkiye Cumhuriyeti gibi şu an izlenen ekonomik politikanın hassasiyetlerini dikkate aldığımızda bu hamlenin, bu gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini çok daha fazla olumsuz etkileyebileceği varsayımından dolayı Sayın Mehmet Şimşek hemen müdahale etti sürece ve dedi ki, bu aslında kişisel birtakım gelişmelerden dolayı bu noktaya geldi ve ekonomik politikalarda bir değişiklik olmayacak dedi. Bu vurgunun nedeni aslında Ocak ayında son beş ayın içerisinde bir anda tekrar yükselişe geçen enflasyon oranının gösterdiği tehlike sinyalidir değerli arkadaşlar. Bu gelişmeyle birlikte aslında seçim sonrası sürece Türk Lirasının değer kaybı olarak dövize yansıması beklenen ve varsayılan Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde izlenen sürecin aslında bu gelişmeyle birlikte ve Ocak ayında son dört ay içerisinde ortaya çıkan rakamlar gözönünde bulundurulduğunda bir anda enflasyon oranında tekrar bir yükselişle karşı karşıya kalınmış olunması, ekonomiyi yöneten ve idare eden unsurların anında bu gelişmelere sıcak gelişmelere reaksiyonel olarak tavırları ve bunun sonucunda aslında onun kötü gidişini veya o daha fazla kötü gidişe yol açabilecek zeminini ortadan kaldırmaya dönük bir seyir takip etmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en son Ağustos ayında 9.09’du Türkiye’deki enflasyon, daha sonraki ay 4.75, 3.43, 3.28, 2.93 ve Ocak ayında 6.70. Yani bu ortalama giden trende göre bir anda tekrar yukarıya doğru seyir alması gerçekten endişe verici bir durum. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bugün açıklanan verilere bakıldığında tabii ki detaylarında belki başka noktaları da değerlendirmek lazım ama ben kısaca şu kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum, bizde açıklanan veri 3.84. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nde Yüzde 6.70 açıklanırken bizde 3.84 olarak açıklandı İstatistik Dairesi tarafından. Elbette bunun tartışmaları ekonomistler arasında yapılabilir, siyasi tartışma da yapabilirsiniz ama ben bu vaktimi iyi değerlendirmek adına şu kısmını dikkate getirmek istiyorum, rakamlar evet rakamlar bazen bizleri yani hane halkını aldatmasın değerli arkadaşlar, ekonomistlerin en fazla üzerinde durduğu unsurlardan bir tanesi de budur. Çünkü zaman zaman açıklanan rakamlarda farklılıklar somut olarak piyasalarda, somut olarak raflarda, somut olarak tedarik zincirlerinde yani mal arzının sürekliliğinin sağlanmasına dönük faaliyetlerde karşı karşıya kalabileceğiniz hususlardır. Bir örnek vereyim, bizim açıkladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İstatistik Dairesinin açıkladığı Ocak ayına ait olan Yüzde 3.84 enflasyon oranının ayrıntılarına baktığınızda hepimizin hemen dikkatini çeken bir unsurdur, çeşitli mal ve hizmetler ana grubu hazırlanan mal sepeti dikkate alınarak hazırlanan enflasyon verilerinde biliyorsunuz artan ve azalanlar hepsi bir sepette hesaplanıyor ve aylık rakam çıkıyor ortaya. Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunun başlığı altındaki yüzdelik rakam şu, Yüzde 11.42 değerli arkadaşlar. Yani Ocak ayında ortaya çıkan artış, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunun başlığında Yüzde 11.42. Bizim rakam Yüzde 3.84. Bu çeşitli mal ve hizmetler ana grubunun alt başlıklarında elbette başka veriler de vardır, gıda ve alkolsüz içecekler kısmı değerli arkadaşlar Yüzde 10 ve 09. Yani aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyetinden etkilenen ekonomik yapısını gözönünde bulundurduğumuzda Türk Lirasının değeri itibarıyla etkilenen pozisyonunu gözönünde bulundurduğumuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ocak ayı enflasyon oranı Yüzde 3.84 açıklanmış olsa bile değerli arkadaşlar hepimizi üst gelir grupları olsun, orta gelir grupları olsun, düşük gelir grupları olsun kamu çalışanı olsun, özel sektör çalışanı olsun hepimizi yakından ilgilendiren satın alma gücünün yani cebimizin alım gücüyle alakalı olan kısmına bakıldığında değerli arkadaşlar, İstatistik Dairesinin açıkladığı verilerde de görüldüğü gibi gıda ve alkolsüz içecekler Yüzde 10.09’dur değerli arkadaşlar o başlıktaki içerik Yüzde 10.09 artış kaydedilmiştir. Dolayısıyla demek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bulunduğu bu dönemi çok dikkatle takip etmelidir değerli arkadaşlar, çünkü gerek bizim ülkemizin, gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan sıkıntıların az önce altını çizdiğim gibi bazen dışsal faktörlerden dolayı, bazen de içsel faktörlerden dolayı, yani Merkez Bankası başkanının değişmesi bir içsel faktördür değerli arkadaşlar, bunun sonuçlarını orta vadede yani bu yılın içerisinde yılın ortasına doğru göreceğiz ama ilk anda ortaya çıkan durum, elbette Sayın Mehmet Şimşek’in bu işi kontrol altına alabilmek için bir anda ortaya koyduğu reaksiyon doğru bir reaksiyondu, bunun nedeninin şahsi olduğunu belirtmeye çalıştı piyasalara ki piyasalar bunun daha fazla olumsuz yönünü satın almasın, daha fazla Türk Lirası değer kaybetmesin, daha fazla dış kaynak arayışında bir güvensizlik ortaya çıkmasın, daha fazla izlenmekte olan ekonomik politikada enflasyonun kontrol altına alınması süreci sekteye uğramasın.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette bu bizlerin de pür dikkat takip etmemiz gereken bir unsur. Öte yandan Orta Doğuda yer alan gelişmeler ki dışsal faktörlerin başında gelir bu yaşanan savaşlar, istemediğimiz halde ortaya çıkan olumsuz tablo ekonomik açıdan gittikçe daha fazla sadece bölge ülkelerini değil özellikle sadece Orta Doğuyu değil Akdeniz ülkelerini de hatta Avrupa ülkelerini de etkileyecek pozisyona doğru sürükleniyor. Çünkü yaşanan savaşın neticesinde Amerika ve İngiltere’nin gemilere özellikle yük taşıyan gemilere yapılan saldırılar karşısında ortaya koyduğu tutum ve orada başlayan bölgesel bir çatışma ortamı, uluslararası piyasalarda tedarik zincirlerinde yeni sıkıntıların da kapıda durma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bunu ifade eden ekonomistler sadece mal arzının sağlanmasındaki süreklilikle alakalı sıkıntıdan bahsetmeyip, aynı zamanda bu mal tedarikinde yani tedarik zincirinde bu ortaya çıkan sıkıntıdan dolayı değerli arkadaşlar navlun ücretlerinde şuankine göre Bin 500 Dolarla 3 Bin Dolar arasında ekstra bir farkın ortaya çıkma ihtimalinden dahi bahsediyorlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bizim 2024 yılını bu hassasiyetler çerçevesinde takip etmemiz gerekiyor. Peki takip ederken ne yapmamız gerekiyor? Her hafta burada bu başlıkla yaptığım konuşmada özellikle son altı aydır altını çiziyorum her hafta, yine çizmeye devam edeceğim, Yeşilhat Tüzüğü üzerinden değerli arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ihracatımızı artırma potansiyelimizi sonuna kadar zorlamalıyız, bunu hep söylüyorum. Neden? Çünkü hemen kara kapılarından yapılan bu ihracat faaliyetlerinin maliyetlerinin diğer ülkelerin dış ticaret maliyetleriyle kıyaslandığında neredeyse çok düşük olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla Yeşilhat Tüzüğü üzerinden Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs üzerinden diğer Avrupa ülkelerine yapılmakta olan ihracatın ki bu rakamları daha önce de buralardan paylaşmıştık 2021 yılında 6 Milyon Euro’ydu bu rakam, 2022’de 14 Milyon Euro, 2023’de de 16 Milyon Euro’yu aşkın bir rakamdan bahsediliyor ama daha da önemlisi değerli arkadaşlar, geçen hafta yine söylemiştim tekrar etmekte bir sıkıntı olmaz, işte son siyasi gelişmeler ışığında yeni atanan temsilci geldi, tarafları dinledi, liderlerle de ikişer kez görüştü değerli arkadaşlar bu önemli bir gelişme ve bu aslında Kıbrıs için yeni bir dönem, çünkü bu temsilci Sayın Holguin’in geçen hafta da söyledim bana göre çok önemli bir mesaj verdi adaya. Liderlerin geçmişteki çabalarını takdirle karşılıyorum, artık geleceği düşünmeliyiz diyor. Gerçekten çok önemli ve gerçekçi bir bakış açısı değerli arkadaşlar. Gençlerin de beklentisi bu aslında, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde genç işsizlik oranının geçen hafta da vermiştim Yüzde 14’e çıktığı bu ortamda gençlerin de beklentisi az önce Ürün arkadaşımın da ayrıntılarla sunduğu ileriye dönük ekonomik projeksiyon kapsamındaki gelişmelerle ilgili zeminin oluşabilmesine dönük hamlenin olabilmesine aslında bir fırsat yaratacak unsurdur. Ancak değerli arkadaşlar, orada elbette önemli rakamlara ulaşacağımız ekonomik ortamın hiç o zamanı bekleyecek durumu yoktur değerli arkadaşlar. O yüzden Yeşilhat Tüzüğü üzerinden kısa vadede yapılmakta olan faaliyetleri, ki örneğin geçen gün açıklandı kahve, turşu, limonata, donmuş sebzeler, donmuş patates, kurutulmuş molehiya gibi yeni mal gruplarının da bu çerçevede ele alınabileceği hususu değerli arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemlidir. Son yaşadığımız somut Sayın Tarım Bakanı da onay verdiğini ve bugün resmi olarak da işlemler açısından yeni bir ivme kazandırdığını söyledi az önce kendisine sorduğumda.

Değerli arkadaşlar, narenciyede yaşanan sıkıntıyla karşı karşıya kalınca ihracat imkanları açısından Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihraç yapabilir miyiz konusu gündeme geldi değerli arkadaşlar. Elbette birtakım engeller ve olumsuzluklar yaşandı ama bakın bir fırsat çıktı ortaya, bu fırsatı daha fazla zorlamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bununla birlikte ne çıktı ortaya? Şu çıktı. Dalından ürünün toplanabilmesi için Güney Kıbrıs’tan buraya ekip gelince polis tutukladı bu ekibi ve ondan sonra tekrar bu işlemin yürürlüğe girebilmesi için bizim yetkililer devreye girdi ve bu iş çözüldü.

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

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Çözüldü diye biliyorum ben. Yani Tarım Bakanına sordum, çözüldüğünü söyledi. Bu işler değerli arkadaşlar, başımıza gelince karşı karşıya kalıyoruz. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bununla ilgili prosedür yoktur. Yani Güney Kıbrıs’tan buraya işçiler gelecek, ürünü toplayacak ve o toplanan ürün Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihraca tabi tutulacak. Evet, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihraç prosedürü var ama o taraftan buraya işçilerin gelmesi, ürünün toplanmasıyla ilgili bir prosedür yok.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Prosedür var ama uygulamadılar.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Tamam işte yani pratikte karşı karşıya kaldığımız bir durum değil. O yüzden pratikte değerli arkadaşlar, bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımızda bu gibi sorunları anında çözüp aslında Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın artırılabilmesi için tam kapasite çalışmamız gerekir. Bu örneği geçen hafta da vermiştim. Nitekim narenciyenin dalında kalmaması adına önemli bir fırsat mı bu? Önemli bir fırsat. Peki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ciddi bir artı değer mi? Evet, ciddi bir artı değer. Çünkü biz öyle büyük ölçekli bir yapıya sahip değiliz ekonomimiz açısından. O açıdan burda yapacağımız Bin ton, 2 Bin ton, 3 Bin, 5 Bin ton, 10 Bin ton, zaten 10 Bin ton ihracat yapsak değerli arkadaşlar, dalda bulunan özellikle sıkıntılı ürün diye adlandırılan ürünün miktarı 60 Bin tondan bahsediliyor. Dolayısıyla siz 10 Bin ton ihraç etseniz Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden, işte 6’da bir, bu da çok rahatlarsınız. Yani Azerbaycan’a yapacağınız ihracatla birlikte, Cypfruvex’te işleyeceğiniz kısmıyla birlikte ve Türkiye üzerinden diğer ihracat yapacağınız yerlere göndereceğiniz ürünle birlikte aslında bu sorunu çözmüş oluyorsunuz günün sonunda.

O açıdan değerli arkadaşlar, hep bunu ısrarla söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından kısa vadede elimizdeki olanakların zorlanarak değerlendirilmesi ve ekonominin gelirinin artırılabilmesi için daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın daha fazla zorlanması elzemdir değerli arkadaşlar, çünkü şu an dünyanın da yaşamakta olduğu sıkıntıların ve az önce altını çizdik, yakın bir zamanda bizleri de hangi tabloyla karşı karşıya bırakacağı belirsizliği eminim hepimizi rahatsız etmektedir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Güney Kıbrıs’ta ticaret hacminin geliştirilmesi, artırılması aslında tam da içinde bulunduğumuz bu durumda fırsat pencerelerinin daha fazla değerlendirilebilmesi için yeni dönem diye adlandırıldığı bu Sayın Holguin’in göreve başladığı ve en az şu an altı ay boyunca üzerinde çalışacağı, taraflarla görüşeceği bu süreçte, aslında Kuzeyle Güney arasında güven artırıcı önlemler paralelinde ekonominin gelimesine, her iki tarafın yararına olabilecek unsurların süratle devreye konulmasında ve bunlardan geri durulmamasında ciddi yarar vardır değerli arkadaşlar. Bunu tekrar sizlerle paylaşmak istedim.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.

Sayın Özdemir Berova, buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabii enflasyon bir ülke için en kötü olgulardan bir tanesi ve enflasyonla, özellikle yüksek enflasyonla yaşamak ekonomiler adına gerçekten sıkıntılı bir durum. Bu vesileyle tabii ki Anavatan Türkiye’de olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olsun, bu dönemde maalesef yüksek enflasyonla geçen bir dönem yaşadık. Ve buna bağlı olarak Hükümetimiz de özellikle alt gelir gruplarıyla orta gelir gruplularını enflasyon altında ezilmemesini sağlamak adına büyük bir gayret ortaya koyduk. Ve bu gayretin sonucunda da gerek asgari ücrette olsun, gerekse maaş düzenlemelerde olsun, gerek emekliliklerle ilgili düzenlemelerde olsun ve gerekse sosyal yardımlarla ilgili düzenlemelerde olsun, gerçekten son 10-15 yılın en yüksek oranında bir artış verildi ve bu artışla da bu kesimlerin enflasyon altında ezilmemesinin önünün açılması çalışıldı. Tabii bu artışlar piyasada fırsatçılık veya enflasyonun hesaplanmasıyla ilgili özel şirketlerin, marketlerin ve diğer unsurların kendi iç hesapları neticesinde birtakım ilgili fiyatların, ilgili metanın ülkeye girişinde olsun, üretiminde olsun, diğer hususlarında olsun, olması gereken fiyat yükselmesinin oldukça üzerinde fiyat belirlemeleri ortaya çıktı. İşte Sayın Teberrüken Uluçay da bu enflasyon sepeti 12 büyük ana grupta inceleniyor. Ocak ayı enflasyon sonucu ve bu 12 gruba göre dağılımlarını daha inceleme fırsatı bulamadım, yarın bunları inceleyeceğim. Ama Sayın Teberrüken Beyin de ifade ettiği üzere birinci grup olan gıda ve alkolsüz içkilerde kendi ifadesidir, ben onu yarın teyit edeceğim. Yüzde 10 oranında bir enflasyondan bahsetti, ki piyasaya da baktığımız zaman aşağı yukarı bu oranlarda olmasını da bekliyordum, onu da ifade edeyim. Ancak şunu açıkça ifade etmek isterim ki 2023 yılı TÜFE oranlarının 12 grup arasında değerlendirilmesini yapacak olursak, gıdanın, yani birinci grubun bu ana grubun TÜFE oranı yüzde 64.35’ti veya bir küsuratlı bir değerdi. Yani yüzde 83 küsurlu çıkan enflasyon içerisinde gıda ve alkolsüz içecekler grubunun esas ağırlığı yüzde 64 iken, diğer gruplarda oluşan değişimler sonucu bu oran yüzde 83.35’ti yanlış hatırlamıyorsam. Yüzde 83.35’e kadar yükseldi. O yüzden yıl içerisinde bu ürünlerdeki değişim miktarını yakından takip edeceğiz. 12 grubun oluşturulması, bunların alt grupları değerlendirme açısından ilçelerin ağırlıkları ve bu bağlamda alınan geometrik ortalamalardan tutun da tüm bu sepeti oluşturulan unsurlar esasında çok komplike bir husus. İstatistikçilerin tabii uzmanlık alanına giren bir husus ama bu sepet uygulaması, yani hane halkının verdiği bilgiler doğrultusunda oluşturulan sepet uygulaması ki 700 küsur metanın incelendiği ifade edildi bize İstatistik Kurumu tarafından, oldukça karmaşık. Fakat günün sonunda çıkan sonuçlara baktığımız zaman, işte bugün birinci grupta olan bu oran, toplamda yıl sonu itibarıyla bize geçtiğimiz yıl yüzde 64 küsur olarak kalsaydı, bizim de hayat pahalılığı oranımız ona bağlı olarak elbette ki yaklaşık 20 puan daha altta bir hayat pahalılığı oranı ortaya çıkacaktı. Fakat bu 12 grubun ortalamasıyla bu durum ortaya çıktı. Biz de Hükümet olarak bu dönem içerisinde, bu yıl içerisinde piyasanın serbest piyasa koşullarını göz önünde tutarak piyasa içerisinde oynamaların minimalize edilmesi ve günün sonunda da eğer bu fiyat artışlarında normalin üzerinde bir artış söz konusu ise bunun tabii vergi yönünden de değerlendirilmesi gerekecek. Çünkü beyannamede yüzde 10, 11, 12 bir kar marjı ortaya koyan bir şirket, bunun üzerinden vergi ödüyor. Ama fiyatlara baktığımız zaman eğer bu durum bu şekilde değilse, elbette ki Vergi Dairesinin de buna karşı alabileceği önlemler var ve bu önlemleri de alabilmesi adına da piyasayı yakından takip ediyoruz, onu da ifade edeyim. Ekonomi Bakanlığımız yine keza kendi Ticaret Dairesi üzerinden de fiyatları takip etmekte. Ekonomi Bakanlığı’nın işte belli otomasyonla ilgili, etiketlerle ilgili, elektronik etikete geçmeyle ilgili de çalışmaları var ve günün sonunda baktığınız zaman, biz piyasayı sürekli takip halindeyiz ve piyasadan beklentimiz, reel olarak enflasyonun kendi doğası içerisinde maliyetlerine yaptığı artış elbette ki yansıtılacaktır. Buna engel olabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Zaten böyle bir düşünce de yoktur. Ancak fiyatların fırsatçılık neticesinde üst seviyelere çekilmesi ise kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bunun için de enstrümanlarımız bellidir, o yüzden vergi memurlarımız sahadadır ve sonuçta eğer siz yüksek kar paylığı ortaya koyarsanız buna bağlı olarak bunun vergisini de ödemekle mükellefsiniz. Eğer yüksek kar payı koyarak vergisini ödemez durumda iseniz, o zaman da bunun için yasaların verdiği yetkiler var ve bu yetkileri de kullanmakta çekinmeyeceğimizi bizzat Sayın Başbakan açıkladı. O yüzden evet gıdada bu ay için sizin açıkladığınız rakamlara göre yani çıkan rakam yüksek bir rakamdır. Bunun dengelenmesi için çalışmalar elbette ki yapılacaktır ama 2023 yılının gıda enflasyonunun 63, yüzde 64 olduğunu düşüneceksek, enflasyonda ise hayat pahalılığını bizim 83.35’ten hesapladığımızı da unutmamak gerekir ve bu gruplar arasındaki değişkenlikle inşallah 2023 yılının daha düşük bir enflasyonu yıl sonuna doğru ortaya konur. Ve bu yıl biliyorsunuz Hükümetimiz yine orta ve alt gelir gruplarını özellikle koruyabilme adına yılda üç kez, bu yıl için üç kez bir hayat pahalılığı düzenlemesi yapacaktır. Ayrıyeten üretim alanında özellikle tarım alanında çok ciddi destekler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yine reel sektör alanda işverenlerimizin de bu süreç içerisinde işlerini aksatmamaları ve günün sonunda istihdamı da koruyabilme adına da Çalışma Bakanlığı’mızda bu sosyal sigortalar konusunda, teşvikler konusunda çalışmalarını son aşamaya getirdi diye biliyorum. Bu hafta Bakanlar Kurulunda görüşüp bu konuyu da noktalayacağız. Söz olarak hükümetimiz enflasyon altında halkımızın ezilmemesi adına elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir ve piyasalar da yakın takibimizdedir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; yedinci kısımda Sorular kısmına geçiyoruz. Ancak soru soranla, efendim!

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) (Yerinden) –Bir dakika bir şey sormak isterim.

BAŞKAN – Sayın Teberrüken Uluçay buyurun kürsüye.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; teşekkür ederim Sayın Maliye Bakanına. Özellikle bu ortaya çıkan asgari ücretteki yeni düzenlemeyle ve işte hayat pahalılığındaki düzenlemeyle Ocak ayı sonu itibarıyla artışlı maaşlar piyasaya düşmeye başladı ama bu süreçte tabii ki işletmelerin maliyetlerinde ciddi unsurlar ön plana çıktı. Bunu daha önce Sayın Çalışma Bakanı belirtmişti, biraz önce Maliye Bakanı da belirtti. Bu husus önemli, bunun iyice duyurulmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü işletmeler bu sigorta destek primlerinin realize olması hususunda ki daha önce buralardan konuştuğumuzda biz kendilerine işte yüzde 50 olacağını, 25’ten yüzde 50’ye çıkacağını, üretici tarım alanında üretim yapanlar için yüzde 60’a dayanacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu konudaki çalışma bir an önce tamamlanıp hayata geçerse işletmeler de bu açıdan rahatlayacaktır ve ülke ekonomisini ve fiyatlarını oluşturma tedarik zincirlerine etkilenecek olan işletmelerin de bu olumlu gelişmeyle birlikte fiyatlarının oluşumunda bir artı unsur olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Bir bilgi vereyim Sayın Uluçay. Hafta sonu Sanayi Odasıyla, geçen hafta da Perşembe günü de Ticaret Odasıyla da son bir liste üzerinden görüşmemizi yaptık. Dediğim gibi Sayın Maliye Bakanının da söylediği gibi önümüzdeki hafta içerisinde Bakanlar Kuruluna, bundan sonra da artık Resmi Gazetede ilan edildikten sonra hep birlikte sektörlere bunun duyurusunu yaparız.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Evet, yani bu önemlidir Sayın Bakan. Çünkü elbette asgari ücretin yüzde 50, 51 Buçuk artışı bizde istihdamın sürekliliği açısından ve korunabilmesi açısından Sayın Maliye Bakanının da dediği gibi desteğe muhtaç bir pozisyondur. Çünkü bir anda karşı karşıya kalınan bu durum karşısında sigorta destek primlerinin de artacak olması en azından bir katkıdır diye düşünüyoruz.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Nefes aldıracaktır. Teşekkür ederim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Evet, teşekkürler. Sağ olun.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; yedinci kısım sorular kısmına geçiyoruz. Ancak Sözlü Sorularda cevap verecek olan...

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Efendim!

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ben bir bilgi kayıtlara geçmesi için söyleyeyim.

BAŞKAN – Buyurun.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yedinci kısım bende “B” kısmında Sözlü Soruya dönüştürülen Yazılı Sorular kısmında 16’ncı madde Bakanlığımızla ilgilidir. Ama ilgili değerli vekilimiz burda olmadığından dolayı cevaplayamıyorum. Kayıtlara geçmesini istedim ki...

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – İstatistiklere de geçsin. Çünkü sürekli muhalefet bu konuyu gündeme getiriyor.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yani kötü olarak değil...

BAŞKAN – Evet Sözlü Sorular kısmında ve Yazılı Sorular kısmında soruları soran ve cevap verecek olanlar içeride olmadığından ancak...

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Cevap verecek olan içerdedir Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Sadık Gardiyanoğlu içerdedir ama soruyu soran içerde olmadığı için bu kısımları geçiyoruz.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Sorunun tarihi ne zamandır onu da kayıtlara geçirelim.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 2023.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Kaç?

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 2023 başı yazılı...

BAŞKAN – Sözlü Sorusu olan var mı? Kürsüden Sözlü Soracak olan var mı? Yok.

Evet, Gelecek Birleşim Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek, ayrıca Meclis web sayfamızda yayımlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum.

(Kapanış Saati: 18.36)

DÖNEM:X YIL:3

CUMHURİYET MECLİSİ

GÜNDEMİ

32’nci Birleşim

5 Şubat 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: |
|  |
| (1) Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:4/2/2023) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu. (İkinci görüşmesiyle devam edilecektir.) |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER: |
|  |
| (1) Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 112/2/2023) üçüncü görüşmesi. |
|  |
| (2) Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:49/2/2023) üçüncü görüşmesi. |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR. |
|  |
| - Bu Kısımda Milletvekillerinin Güncel Konuşma istemlerine yer verilecektir. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER. |
|  |
| VII. SORULAR. |
|  |
|  |
| A. SÖZLÜ SORULAR: |
|  |
| (1) Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 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) |
|  |
| (18) Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, Mayıs 2019’dan Bugüne Kadar Üçlü Kararname ile Yapılan Atamalar ve Görevden Almalara İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 33/3/2023) |
|  |
| (19) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nden Ülkemize Gelen ve 2016 Yılından Günümüze Kadar Belediyeler Tarafından Teslim Alınarak Abonelerine Dağıtımı Yapılan Su ile İlgili Sorusu. (Y.S.No:34/3/2023) |
|  |
| (20) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, Cumhurbaşkanlığındaki ve Başbakanlıktaki Danışmanlara İlişkin Sorusu. (Y.S.No:35/3/2023) |
|  |
| (21) Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Dr. Ceyhun Birinci’nin, Sol Direksiyon Araçlara İlişkin Sorusu. (Y.S.No:37/3/2023) |
|  |
| C. Bu Bölümde Sözlü Sorusu Olanlar Sorularını Kürsüden Sorabileceklerdir. |
|  |

Kontrol H.İ