|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2022/1 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



 13’ncü Birleşim

 11 Nisan 2022, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 4 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
|  |  1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın Usul Hakkında Konuşması.  | 20 |
|  |  2. | İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın “Hükümete İndirimli Sorular” ile İlgili Konuşması.- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taçoy’un Yanıtı.- Sayın Kudret Özersay’ın Açıklayıcı Konuşması. | 49 |
|  |  3. | İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Kriz ve Hükümetin Yarattığı Belirsizlikler” ile İlgili Konuşması. | 56 |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR |  |
|  |  | 1. | Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Gündeminde Bulunan Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 6 |
|  |  | 2. | Başbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Gündeminde Bulunan Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 10 |
|  |  | 3. | Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Gündeminde Bulunan Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 17 |
|  |  | 4. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. | 22 |
|  |  | 5. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-22 Uygulama Protokolü Onay Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. | 25 |
|  | B) | BİLGİYE SUNULANLAR |  |
|  |  |  - | Başbakanlığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımına İlişkin Protokolü. | 48 |
| III. | ÖZEL GÜNDEM |  |
|  |  | 1. | Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol Onay Yasa Tasarısı (Y.T.No:250/4/2021) ile Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. | 60 |
|  |  | 2. | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü Onay Yasa Tasarısı (Y.T.No:261/4/2021) ile Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. | 66 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK |
| YASA TASARILARI: |
|  1. | Yol Güvenliği Yasa Tasarısı. (Y.T.No:11/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 7.4.2022) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  2. | Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:12/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 7.4.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) |
|  3. | Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:13/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 7.4.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  4. | Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:14/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 7.4.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) |
|  5. | Trafik Hizmetlerinin Planlanması Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:15/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 8.4.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) |
| YASA ÖNERİLERİ: |
|  6. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın sunmuş olduğu, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:2/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:6.4.2022) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Başbakanlığa) (Halkın Bilgisine) |
|  7. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın sunmuş olduğu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:3/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:6.4.2022) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Başbakanlığa) (Halkın Bilgisine) |
| BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI: |
|  8. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Strazburg’ta Yapılacak AKPA Toplantısına Katılıma İlişkin Kararı. (B.D.K.No:17/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:5.4.2022) |
| PROTOKOLLER: |
|  9. | Başbakanlığın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımına İlişkin Protokol. (Başkanlığa Geliş Tarihi:7.4.2022) |
| YAZILI SORULAR: |
|  10. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Bilişim Teknolojileri ve Buna Bağlı Olarak 60 GHz Frekansına İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No:1/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:.5.4.2022) (Başbakanlığa) |
| TEZKERELER: |
|  11. | Öneri Sahibi Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın sunmuş olduğu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:2/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:6.4.2022) |
|  12. | Öneri Sahibi Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın sunmuş olduğu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:3/1/2022)Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:6.4.2022) |
|  13. | Başbakanlığın, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:8/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:7.4.2022) |
|  14. | Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:12/1/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.4.2022) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 11.36)

 BAŞKAN : Zorlu TÖRE

 KATİP : Alişan ŞAN

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem Birinci Yasama Yılının, 13’üncü Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip yoklamayı yapalım lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

 KATİP – Nisap var Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Sayın milletvekilleri; bu kısımda Onaya ve Bilgiye Sunuş İşlemleri bulunmaktadır. Okutulup onaya sunulacaklar.

Sayın milletvekilleri; bu kısımda birinci sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sayı: | BBK.0.00-822/12-22/E.1164 | 2 Nisan 2022 |
| Konu:  | Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı (İvedilik)  |  |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi: 2 Nisan 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.1162 sayılı yazımız.

 İlgi’de kayıtlı yazımız ile Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Özel eğitim hizmetlerinin sürdürülebilir ve nitelikli olması hayati önem taşımaktadır. Çünkü özel eğitimdeki temel ilkelerden belki de en önemlisi, erken yaşta ve ara verilmeksizin eğitim alabilme hakkının bireylere sunulmasıdır. Bu ilkeyi uygulanabilir kılmanın en önemli koşulları ise, kapsamlı yasal dayanak ve devamında gelecek olan güçlü kurumsal yapılanmalardır. Özel eğitimin, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu günümüz dünyasında artık yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda yukarıdaki bilgiler ışığında bu Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir.

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

Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Başbakan

 BAŞKAN – Söz isteyen var mı?... Sayın Kudret Özersay buyurun. Siz mi istediniz?

 JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Yok ben söz istedim Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun Kürsüye Jale Hanım. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 JALE REFİK ROGERS (Girne)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özel Gereksinimli Bireylerle İlgili Yasa Tasarısı aslında çok uzun yıllardır konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesidir. Belli dönemde tüzük olması belli dönemlerde yasa olarak görüşülmesi tartışılmıştır. Geçen dönem benim de İdari Komitenin Başkanı olduğum dönemde iki sene önce biz aslında İdari Komite olarak bu Yasa Tasarısını detaylı bir şekilde çalışmıştık. Bazı tartışılan konularla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir sorumluluk almıştı yasayı geliştirmek için ve ondan sonra tekrar görüşülmesi mümkün olmadı. Bu gelen yasanın tabii ki içerik olarak detaylı olarak çalışılmasında yine görüşlerimizi komite esnasında da sunacağız ama yasanın görüşülmesinin ivediliğinin önemi konusunda herhangi bir tereddüdümüz yoktur. Dolayısıyla Yasanın ivedilikle görüşülmesine oyumuz olumlu olacaktır. Tabii ki özel gereksinimli bireylerle ilgili yapılması gerekenler ülkede yasayla kısıtlı kalmamaktadır. Yasa kadar aslında uygulamada neler yaptığımız çok önemlidir ve o noktada da ciddi eksiklikler vardır. Artık günümüzde otizm spektrumunda yüzlerce aslında farklı çeşidi olan birçok farklı ihtiyaçları olan özel gereksinimli bireyler bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek özel eğitim merkezlerinin alt yapısının güçlendirilmesi gerek okullarımızda kaynak odaların her okulda var olması, gölge öğretmenler konusunda destek daha birçok sıkıntılar vardır aslında. Dolayısıyla ihtiyaçlar yasa ile kısıtlı kalmamaktadır ama bir yasal çerçeve çizilerek bunun üzerine eksikliklerin de tamamlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz dolayısıyla Halkın Partisi olarak oyumuz olumlu olacaktır. Bu ivedilik önergesine, çok teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Jale Hanım. Sıla Usar Hanımefendi buyurun Yüce Kürsüye.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, kıymetli vekiller; geçtiğimiz dönem İdari Komitede çok önem verdiğimiz bir yasaydı çünkü biliyoruz ki çağdaş toplumlar, farklı çocukları da korudukları onların eğitim haklarını ve fırsatlarını eşit bir şekilde onlara sundukları takdirde ancak eğitim görevlerini tam olarak yerine getirebilirler. Bizim ülkemizde özel çocukların gerek yetersiz olanların gerekse de hızlı ilerleyenlerin aslında kendi başlarının çarelerine baktıkları bir durum söz konusudur. Hem aileler hem de öğretmenler çok önemli sıkıntılar yaşıyorlar bu konudaki eksikliklerimiz nedeniyle. Şimdi Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı önemli bir Yasadır ama daha önce komitede de tespit etmiş olduğumuz eksiklikler vardır. Dahası komitede tespit edilen eksiklikler sadece bizim tarafımızdan değil, Öğretmen Sendikaları tarafından ve konunun uzmanları tarafından da dile getirilmiştir. Örneğin; bu konuyla, tam olarak layıkıyla ilgilenilebilmesi için konunun bir daire olarak sürdürülmesi gerekir ve Özel Eğitim Hizmetleri Dairesinin mutlaka gündeme getirilmesi lazım. Çünkü personelin teşkilatlanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardır Sayın Başkan, kıymetli vekiller ve bu elimizdeki yasa da bu teşkilatlanmanın yapılmasına zemin hazırlamıyor bunu mümkün kılmıyor. Dolayısıyla teşkilatlanması yapılmadığı takdirde yasanın da uygulanması çok büyük bir zorluk çıkaracak karşımıza. O yüzden benim Sayın Bakana sormak istediğim en önemli konuların başında, bu konuyla ilgili bir daire kurulması, bunun teşkilatlanmasının yapılmasıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Çünkü daha önceki komitede bu konu üzerinde düğümlenmişti tartışmalar. Bu teşkilatlanma olmadığı takdirde bu yasanın da hayat bulamayacağı tespiti vardı komiteye gelenlerin de bizlerin de. İkinci konu, bu yasanın tüzükleri ne durumdadır çünkü biz yaklaşık iki sene önce bu yasayı görüşmeye başladık, bu yasanın tekrardan önümüze gelmesiyle birlikte ben tüzüklerin de yapılmış olduğunu varsayıyorum o yüzden tüzüklerle ilgili son durumu da Sayın Bakanın bizlerle paylaşması gerekiyor. Çünkü tüzükler yapılmadığı takdirde yine bu yasanın uygulanabilmesinde ciddi boşluklar oluşacak ve dostlar alışverişte görsün gibi bir durum söz konusu olacak. O yüzden tüzüklerle ilgili son durumu da öğrenmek istiyoruz. Bu yasanın içerisinde elbette ki özel eğitim öğretmenlerinin istihdamı çok önemlidir ama sadece özel eğitim öğretmenlerinin istihdamı yeterli değildir. Çünkü bu çocukların aslında sadece öğretmen değil başka multidisipliner yaklaşımla da ilgilenilmesi gerekir. Örneğin konuşma terapistleri, örneğin fizik tedaviciler, beden eğitimi uzmanları, müzik öğretmenleri bütün bunlar multidisipliner olarak yapılması gerekiyor ve bu yasaya baktığımızda da bu multidisipliner yaklaşımda bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir sorundur. Bir de bu yaşam boyu eğitim çok önemlidir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. 0-3 yaş ve 18 üzerindeki çocukların özel gereksinimli çocukların yine bu durumdan faydalanamadıkları bu yasanın kendilerine sağlayacakları olanaklardan faydalanamadıkları da bir gerçektir. O yüzden 0-3 yaş ve 18 yaş üzeri çocukların ve bireylerin durumuyla ilgili olarak ne düşündüğünü de ben bilmek istiyorum Bakanlığın.

 Okulların üzerinde çok büyük bir yük olacak. Çünkü çoklu hizmet verilmesi gereken okullar ve bunların da ciddi harcamaları ve ödenekleri var. Bütün bunların da tüzüklerle düzenlenmesi gerekiyor. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısının ivediliğine olumlu oy vereceğiz. Çünkü bu konunun çok önemli olduğunu ve bu çocukların, özel çocukların eğitim hakkının yasal bir zemini olacağına inandığımızdan oyumuz olumlu olacaktır ama az önce üzerinde durduğum hususlar yerine getirilmediği takdirde bu hakkın çocuklar tarafından kullanılamayacağını da özellikle altını çizmek isteriz. Ve bu özel çocukların ilaçlarını da son söz olarak söylemek istiyorum. Hala daha bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan çocukların ilaçları eksiktir. Bu konuyla ilgili de Sağlık Bakanına tekrardan bir hatırlatma yapmak ister, saygılarımı sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler. Sayın Nazım Çavuşoğlu buyurun Yüce Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.

 Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten Jale Hanıma da Sıla Hanıma da ve bu Yasa Tasarısının hazırlanmasına yıllardır emek eden bürokratlarımıza ve yıllardır emek eden siyasetçilerimize teşekkür ederim. Bu yasayı biz getirmiş olabiliriz ben bunu 2010’da çalışmaya başladık daha sonra yine getirdik ve aslında asgari müşterekte hepimizin bu yasanın eksikliğini kabul etmiş olmasına rağmen ve komiteden geçirmek istememize rağmen değişik gerekçelerle maalesef hayat bulamamıştır. Bu kez tekrar bu göreve gelmiş olmam hasebiyle ve tüm Mecliste bulunan milletvekillerimiz ve toplum bu yasanın geçmesinin bir zorunluluk olduğunu bildiğimden ilk yasa tasarısı olarak buraya sunduk. Normalde bu 15 günde bekleyebilirdi ivediliğini de sunduk ki çok hızlı yapabilelim çünkü çok zaman kaybettik. Yıllardır bu konuda herkes bu yasanın bir eksiklik olduğunu söylemekle birlikte bu yasayı Meclis Genel Kurulundan geçirip hayata geçirmek noktasında maalesef 10 kusur yıl oldu geçiremedik. Bugün ifade edilen bazı eksiklikler olabilir tabii ki zaten bu yasa 10 kusur yıldır geçmemişse uygulanması da yasa geçer geçmez üç günde tamamen mükemmel şekle girecek diye bir beklentiye girmek de çok doğru değil şekli kuruyoruz biz. Tabii ki uygulamaya geçerken öğretmen kadroları, yan dallardaki takviyeler, mekanlar çok büyük işi var bu yasanın yaratacağı topluma ama hiçbir çocuğu geride bırakmamak prensibinden hareket ederek ve eğitimdeki fırsat eşitliğini her çocuğumuza sunabilmek adına olmazsa olmazımız bu yasadır. Mutlaka bu konuyla duyarlı olan milletvekillerimiz, Sivil Toplum Örgütleri gerekiyorsa sendikalarımız buraya destek olacaktır yasa komiteden geçerken. Tüzüklerle ilgili muhakkak arkadaşlarımız yıllardır bu konuyla ilgili yasayla birlikte tüzük çalışmalarına da gerekli imtinayı göstermişlerdir. Ancak bildiğiniz gibi yasa geçmeden tüzükleri konuşuyor olmak veyahut da yasanın nasıl geçeceği belli olmadan tüzükleri hazırlamış olmak ana prensipleri tabii ki hazırlanmıştır ama yazılımı son şekli yasadan sonra olacak. Zaten yasanın içerisinde de ifade edildiği gibi yasa geçtikten sonra altı ay içerisinde tüzükler yürürlüğe girmiş olması gerekiyor yasa bu şekilde geçecek eğer siz bir değişiklik yapmaz iseniz komitede ve Genel Kurulda bir değişiklik olmazsa. Dolayısıyla büyük bir eksikliktir ve hepimiz bu konuda mutabıkız. Yasayı geçirelim komitede eklenecek çıkarılacak bir şey varsa biz ortak bir akılla bunun geçmesi noktasında hem fikiriz ama hem fikir olduğumuz şey zaten bu yasanın geçmesidir. Dolayısıyla zaman kaybetmeden geçmesi kaybedilmiş zamanlara ek bir zaman daha eklememiş olacaktır. Dolayısıyla biz yasanın ivediliğine verdiğiniz ve vereceğiniz olumlu oylar için ayrıca çocuklarımız adına da teşekkür eder, saygılar sunarım.

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

Sayın milletvekilleri; ikinci sırada Başbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP -

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

7 Nisan 2022

Sayı : BBK.0.00-822/12-22/E.1241

Konu : Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik)

 Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi : 1 Nisan 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.1102 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Seçim ve Halkoylaması Yasasının 79’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının (A) bendi seçim yasakları süresince sınavların yapılmasının ertelenmesine neden olmaktadır. Bağımsız ve anayasal bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun daha faydalı ve verimli çalışabilmesine olanak tanımak ve gençlerimizin katılmak istediği gerek Yeterlilik ve Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları gerekse diğer Yazılı Yarışma Sınavlarının düzenli bir program çerçevesinde herhangi bir aksaklığa uğramadan yapılmasını sağlamak Komisyona daha planlı, programlı ve verimli bir çalışma ortamı yaratacaktır. Böylece kamu görevine girmek isteyen gençlerimize ve kamu görevlilerinin zamanında, düzenli bir şekilde haklarını kullanmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda Komisyonun önceden tarihi belirlenmiş ve müracaatı tamamlanmış yazılı sınavlarının ertelenmemesinin ve 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası ile 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında geçici istihdamları asgari düzeye indirgemek maksadıyla sınavı yapılmış, kesin listesi açıklanmış ve sırada bekleyen adayın ve/veya adayların atamalarına olanak sağlanması amacıyla, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir.

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

Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Başbakan

BAŞKAN – Söz isteyen? Sayın Kudret Özersay buyurun Yüce Kürsüye.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda ivediliği istenen bu Yasa Tasarısına baktığımız zaman bunun kapsam itibarıyla daha önce bize ilgili kurumların yöneticileri tarafından sıkıntı olarak aktarılan kapsamdan çok daha geniş tutulmuş olan ve aslında istismara açık bir şekilde düzenlendiğini gözlemliyoruz. Bir kere seçim yasağı ile ilgili kapsamda bir daraltmaya gidiliyor ve bir seçim yasağı olan dönemde bu kadar geniş yetkiler eğer Hükümet tarafından kullanılabilirse istihdam açısından ve atama açısından seçime bunun doğrudan etkisi olacaktır, bu tartışmasız ortada. Bir kere taslak içerisine baktığımız zaman Genel Gerekçe kısmında söylenen ve Taslakta birinci değişiklik olarak yer alan Kamu Hizmeti Komisyonunun seçim yasaklarından önce sınav tarihi belirlenmiş ve müracaat süresi tamamlanmış olan yazılı sınavları yapabileceği seçim yasakları döneminde.

Zaten bize bu fikir paylaşılmıştı ve bunu bir miktar konuşulabilir olarak değerlendirmiştik ama görüyoruz ki, şimdi bu gelen Tasarıda bunun içerisinde öğretmen atamalarının da, kadro atamalarının da seçim yasaklarının olduğu dönemde yapılabilmesine imkân sağlayan bir değişiklik aynı zamanda geçici öğretmen ve sağlık personeli istihdamını da mümkün kılan bir değişiklik. Aynı zamanda savunma hizmetleri ki, kapsamı belki konuşulabilir savunma hizmetleri bağlamında da öğrenci seçme, yerleştirme ve nasıp işlemleri diye bir değişiklik. Aynı zamanda mevsimlik işçi çalıştırmayı gerektiriyorsa, hizmetlerin devamı açsından mevsimlik olarak işçi alınması da seçim yasaklarının dışına çıkarılması ve devamında ilaveten devamında devlet hizmetlerinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar bütün kurumlar sayıldıktan sonra sözleşmeli personelin sözleşmelerinin seçim yasakları süresi içinde bitmesi halinde sözleşmelerinin yenileyip yenilenmeyeceğine veya uzatılıp uzatılmayacağına Yüksek Seçim Kurulunun karar vermesi şeklinde bir madde.

Şimdi daha önce Hükümette olduğumuz dönemde sözleşmesinin bitmesi söz konusuysa bir sözleşmeli çalışanın değerli arkadaşlar, seçim yasağından önce Bakanlar Kuruluna getiriyordu Maliye Bakanlığı veya Başbakanlık ve sözleşmeler, seçim yasağına kısa bir süre kala zaten Bakanlar Kurulu tarafından uzatılıyor ve bu tedbir alınıyordu. Ama şimdi seçim yasağı devam ederken, sözleşmenin uzatılıp uzatılmamasına soruyorum, Yüksek Seçim Kurulu neye göre karar verecek, ne yapacak yani Yüksek Seçim Kurulu? Bir sözleşmelinin halen daha ihtiyaç olup olmadığına ya da performansına bakarak Yüksek Seçim Kurulunun böyle bir yetkisi mi olacak buna mı karar verecek Yüksek Seçim Kurulu? Bunun ötesinde ama genele baktığımız zaman çok ciddi anlamda bir kapsam genişletmesi olduğunu yani seçim yasaklarından muaf tutulan istihdam ve atamalarda bir kapsam genişletmesine bu ölçüde gidilmesinin seçim döneminde ciddi bir istismarın kapısını aralayacağı açıktır ve Genel Gerekçe içerisinde söylenmeyen hatta başka bazı örnekler de metnin içerisine yerleştirilmiştir.

Seçim döneminde hem iktidarın hem muhalefetin birlikte oturup bir ihtiyaç var dolayısıyla birlikte karar verebilecekleri bir mekanizma yaratılır ve ona göre belki istisnai olarak bir kapı açılır bu değerlendirilebilir. Nasıl ki ihalelerle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu istisnai olarak karar alabilir ama burada muhalefetin dışarıda tutulduğu ve Hükümetin kendi başına seçim yasakları dışında istihdam, atama ve sınav sürecini ilerletebileceği bir kapının aralanması olağan dönemde zaten sıkıntı haline gelmiş partizanca istihdam konusunu tam da seçim döneminde daha da kısıtlamak gerekirken iyice bir istismar kapısı aralanmış olur. Biz bunu Halkın Partisi olarak son derece tehlikeli buluyoruz, ciddi riskli buluyoruz. Dolayısıyla böyle geniş kapsamlı bir düzenleme değil bize daha önce bahsedilen son derece istisnai bir konuda bir düzenlemeydi. Dolayısıyla bizim Halkın Partisi olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Yeni bir istismar kapısı lütfen açmayınız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler. Sayın Tufan Erhürman buyurun Yüce Kürsüye.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani her Kürsü konuşmasında gerçekten şaşkınlık içindeyim diyerek başlamaya mecbur bırakmanıza şaşırıyorum. Yani ne yapılıyor, nerede yapılıyor bu işler gerçekten inanmak mümkün değil. Yahu bu Kürsüden geçen dönem bu konuya ilişkin öneriyi yapanlardan biri diyeyim üstüme almayayım benim ve söylediğimiz şey neydi? Kamu Hizmeti Komisyonu bağımsız bir Anayasal organdır en azından Anayasada öyle tanımlanmıştır. Bu Kamu Hizmeti Komisyonu seçim yasakları girmiş olsa bile yazılı sınavları yapabilsin çünkü ülkede zırt pırt seçim olur insanlar bekliyor dışarda ihtiyaç var kamuda yazılı sınavlar yapılabilsin. Bu muhalefetten geliyor ha bu öneri ve bir de bu geçici öğretmen meselesi özellikle nasıl yapılsın, inisiyatife, takdire bırakılmasın çünkü seçim maksatlarıyla kullanılıyor ne yapılsın? Zaten yapıldıysa bir yazılı sınav öncesinde ve sıralama belliyse geçici öğretmenler seçim yasakları içerisinde olsa bile o sıralamaya uygun olarak geçici öğretmen olarak atansın. Ki o sırada Hükümette kim varsa, onun takdirine bırakılmasın bu iş. Bu öneriyi yaptık Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı da geldi bizi ziyaret etti bilmiyorum belki Kudret Beyleri de ziyaret etmiştir. Orada da bunu konuştuk. Bakın şimdi önünüze bir ivediliğini de istediğiniz bir Yasa Tasarısı geldi. Tabii burada bu Yasa Tasarısını hazırlamaktan sorumlu olanlardan biri var mı? Bilmiyorum. Bu herhalde Başbakanlıktan gelmiş olması lazım cevabın da oradan gelmesi lazım. Bakın size Genel Gerekçede de var bu ama madde 2’nin gerekçesinden okuyayım. Neymiş amaç? Kamu Hizmeti Komisyonunca seçim yasaklarından önce duyurusu yapılmış, müracaat süresi tamamlanmış ve sınav tarihi belirlenmiş sınavların, seçim yasakları kapsamı dışında tutulması. Buraya kadar bizim söylediğimizdir ama bir eksiği var yazılı sınavlardır sadece burada söz konusu edilmesi gereken ama devam ediyorum buraya kadar yani mantık en azından tutar ama bu yazılı sınavlardır. Ve Öğretmenler Yasasıyla, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında geçici istihdamları asgari düzeye indirgemek maksadıyla sınavı yapılmış kesin listesi açıklanmış ve sırada bekleyen adayın ve/veya adayların atanmalarına olanak sağlanması amaçlanmıştır. Bu ikinci kısım da bizim söylediğimizdir. Yani ne yapılacak? Seçim yasakları içinde olmamıza rağmen sınav yapıldıysa normal atamalar o sınav sonucunda yapıldıysa ve geriye birileri kaldıysa sıralamada da seçim yasakları içinde geçici öğretmene ihtiyaç duyulacaksa mesela o sıraya göre alınsın amaç bu. Peki, bu amaca uygun bir madde var mı içerde? Hayır, bu amaca uygun hiçbir madde yok. İçerdeki düzenleme ne sınavın yapılmış olduğuna bakıyor ne o sınava göre sırada olanların geçici olarak atanmasına bakıyor. Zaten şu anda yürürlükte olan yasada geçici öğretmen istihdamı seçim yasakları içerisinde var. Şu andaki yasada var. Neydi bizim derdimiz? Biz geçici öğretmen istihdamını objektif olarak yapalım seçim yasakları içinde de nasıl yapalım? Daha önce girdikleri bir sınav var zaten varsa, o sınavda en son sıralama da olanlar listeye göre geçici öğretmen olarak atansın. Bunu yazamadı buraya bunu hazırlayanlar?! Ve üstüne üstlük amacı kısmen doğru yazmış bu kısmını doğru yazmış olmasına rağmen içerde maddelerde bunu düzenleyemedi?! Ve maddelere bakıyorsunuz gene geçici ataması eğitim ve sağlık alanında kadro boşalması ve (i) maddesi kapsamında doldurulmasının mümkün olmaması halinde geçici ve sözleşmeli olarak istihdam edilecek öğretmenler ve sağlık çalışanları, seçim yasaklarının dışında tutulmuştur diyor. Zaten öyledir. Ne yapmaya getirdiniz yani bunu?! Yani artık şakaya döndü be arkadaşlar bu işler ha! Yani bu kadar ciddiyetsizlikle nasıl iş yapacağız bu Mecliste ben anlayamıyorum bunu ve üstüne üstlük tekrar söylüyorum muhalefet olarak biz bunu Meclis Kürsüsünden öneri olarak getirdik. En azından deyin ki, alın siz de bakın da siz de önerdiydiniz da sizin de önerdiğiniz gibi oldu mu? Ne bizim önerdiğimiz gibi oldu ne de sizin düşündüğünüz gibi oldu. Çünkü amaca zaten bizim önerdiğimizi yazdınız maddelere yazamadınız, beceremediniz ya da anlamadı yazanlar amacı yazdı ama maddelerle ters düştüğünü fark etmedi aldınız getirdiniz bir de ivedilik istersiniz üstünden. Yani söyleyecek söz bulamıyorum artık ve her defasında da aynı konuşmayı yapmaktan da sıkıldım bu kadar ciddiyetsizlikle Devlet yönetilmez be arkadaşlar. Yani umarım burada dediğim gibi kimdir muhatabım onu da bilmiyorum Başbakanlıktan gelen bir şey olması gerekir. Sayın Faiz Sucuoğlu burada yok yine ve kime anlatıyorum yani ben bunu şimdi şöyle bir şey de olursa gerçekten tahammülü aşmış olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Bakın çok açık bir yanlışlıktan bahsediyorum. Buna rağmen derseniz şimdi bizim çoğunluğumuz var da parmak hesabıyla bunu da geçireceğiz gerçekten saçma sapan bir duruma geleceğiz ha size söyleyeyim! Çünkü olamaz herhalde burada en azından uzun süredir milletvekilliği yapanlar herhalde anlamıştır söylediğimi amaç kısmında yazdığınız şey maddelerin içerisinde yok. Tam tersi var ve maddelerin içerisinde yazan şey zaten şu anda yürürlükte olan yasada da aynen var. Dolayısıyla bu getirdiğiniz aslında bir şey değiştirmiyor. Ve değiştirmesini istediğimiz şey evet, yazılı sınavları koydu buraya ama onun dışında esas değiştirilmesini istediğimiz objektif kriterlere göre geçici öğretmen atanması koşulu burada yok ama amaçta var.

Tekrar tekrar anlatıyorum ki herkes net olarak anlasın siz de bir bakın bunu en azından geri çekin. Çünkü bununla yapamayız biz bu işi. Ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama burada düşüncelerin yansıdığını söylemeniz mümkün değil. Onun için arkadaşlar bakın, arkadaşlar bunu muhalefet olsun diye söylemiyorum. Meclise saygı açısından, bu getirdiğiniz şeyin iler tutar tarafı yoktur diye söylüyorum. Lütfen sakın ha bir şey değil bizim çoğunluğumuz var parmakları kaldırıp yapmayın. Bu kadar da Meclise saygısızlık olmaz. Onun için bunu geri çekin, isterseniz biz ne söylediğimizin farkındayız yardım etmeye hazırız bunu doğru dürüst bir hale koyalım ve öyle getirin Meclise. Bu haliyle gene bana demeyin komitede zaten düzeltirsiniz bilmem ne çünkü şeye döndü iş artık. Siz yanlış yap yap abuk subuk şeyleri getireceksiniz, komitede de sonrada diyeceksiniz ki ben bugün bunu geçireceğim komiteden. Biraz sonra başka yasalarda konuşulacak benim talimatım bugün bunu Meclisten geçirmektir. Bunu Meclisten geçirmek komiteden geçirmek diye bir şey söz konusu olamaz iler tutar tarafı yoktur. Sizin söylediğinizi de karşılamıyor. Tekrar tekrar söylüyorum ve bekliyorum buradan bunu geri çekesiniz. Aksi halde tekrar söz alacağım. Çünkü söylediğim şey tekrar söylüyorum karşı olduğum bir şeyi getirdiniz değil amaç olarak belirlediğiniz şeye ters bir şey yazdığınızı söylüyorum. Kendi içinde tutmadığını söylüyorum. Umarım Faiz Bey de dinlemiştir beni içerden, bunu geri çekin yardım istiyorsanız yardım yapalım. Çünkü öneriyi getiren bizdik muhalefette olmamıza rağmen sırf ülkenin kamu hizmetleri zarar görmesin zırt pırt yaşanan seçimlerden diye. Şimdilik duruyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özdemir Berova buyurun Yüce Kürsüye.

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet muhalefet partilerinin de belirttiği üzere böyle bir Yasa Tasarısının gündeme gelmesi geçmiş gündemlerde de konuşulmuş olan bir durumdur. Tabii bu Yasa Tasarısı Kamu Hizmeti Komisyonun görüşü alınarak bugünkü şekliyle buraya getirilmiştir ve örneğin öğretmen atamalarında olduğu gibi sistem esasında birtakım komplike unsurları da içermektedir ki, tabii bu unsurların da iyice anlaşılması esas olandır. Esasında bugün görüşülen konu bu Yasa Tasarısının geçirilmesi konusu değildir. Görüşülen konu ivediliğinin alınmak suretiyle komitede tartışılması sürecinin başlatılmasıdır. Ancak biz Ulusal Birlik Partisi olarak muhalefetin bu hassasiyetini de göz önüne alarak, bu konu hakkında muhalefetle de istişare ederek. Çünkü günün sonunda bu Yasa Tasarısının bugün ivedilik alınıp, yarın komitede görüşülüp, ertesi gün de geçirilmesi gibi bir acelemiz de söz konusu değildir. O yüzden muhalefetin de talebini göz önüne alarak ivediliğini, yani Yasa Tasarısını değil, ivediliğini geri alıyoruz ve günün sonunda…

 MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) – Bakanlar Kurulu alacak?…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Başbakan alacak yahu, Ulusal Birlik Partisi olarak görüşümüz budur ve günün sonunda da, yani bu konu üzerinde belki biraz daha detaylı istişare yaptıktan sonra, haftaya da ivedilik geçebilir, bir sıkıntımız yoktur. Amaç gerginlik yaratmak değildir, amaç bu ülke için doğru işler yapmaktır. Her zaman olduğu süreç içerisinde de bu konuya azami dikkat eden bir parti olarak bu değerlendirmeden sonra Sayın Başbakanımız da oradan şimdi ifade edecektir yerinden. Bu ivediliği geri alıyoruz, tekrar istişare edeceğiz, içerikte muhalefetten dinlediğim kadarıyla anlattıkları konusu içerisinde yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabilir. Çünkü kompleks bir sistemi bilmek hiçbirimizin şeyi değildir, ilgili maddeler üzerinden de birebir tartışma yapabiliriz, bir sıkıntımız yoktur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özdemir Berova

 Buyurun Sayın Başbakan.

 BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) – Evet, ivedilik kararını geri çekiyoruz, eğer şeyse onun oylamasını yapabiliriz.

 BAŞKAN – İvedilikle görüşülmesinin iptal edilmesini oylarınıza sunuyorum.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – Onu oylar mıyız? O oylanmaz ki!...

 BAŞKAN – İvedilik kararı geri çekilmiştir. Bir sonraki Birleşimde ele alınacaktır.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Geri çektiniz mi, çekmediniz mi Sayın Başbakan bir sonraki Birleşime ne kaldı.

 BAŞKAN – Geri çekildi.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Hayır ivediliği mi geri çektiniz, tasarıyı mı geri çektiniz? Tasarı gündemdedir yani.

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Töre.

 BAŞKAN – Evet, buyurun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani kendi derdimi anlatamadığımı var sayayım. Bu metin bu haliyle kendi içinde amacıyla düzenlemesi çelişen bir metindir. Sorun ivediliği değildir. Yani sorun bunu ivedi istediniz meselesi değil, metin kendisi bir amaç koyuyor ortaya Sayın Başbakan ve koyduğu amaç net olarak şu; ki doğrudur, o amaç doğrudur, zaten bizim buradan önerdiğimiz amaçtır. Amaç olarak ortaya konulan yazılı bir sınav yapıldıysa öğretmenlik için, alınacak olanlar alındıysa ve geriye kalanlar geçmemiş olarak ilan edildiyse ve o dönemde bir seçim yapılacaksa da, seçim yasaklarına girdik, aşağıda kalanların geçici öğretmen olarak sırayla görevlendirilmesidir amaç, bizim önerdiğimiz amaç oydu, burada yer alan amaç da odur bu kısımla ilgili ama içeriğe baktığınızda, içeride yazılı olanlar da hiçbir şekilde bu amaç, yani o sırayla, listeye göre alınacak amacı yok. Dolayısıyla yasa tasarısının kendidir, hukuk tabiriyle kullanıyorum yanlış anlamayın söyleyeceğin sözü, kendidir sakat olan hukuken, ivedilik talebi değil sakat olan. Dolayısıyla bunu lütfen şöyle bir yere doğru çekmeyin, yani Hükümet işte bir adım atıyor da, geri adım atıyor da, bilmem ne yapıyor da üzerinden bir hassasiyetse geliştirdiğiniz, bu hassasiyet doğru bir hassasiyet değil. Bu bizim komitede hükümetin iradesini görmemiz lazım. Komitede şu anda hükümetin iradesi yok. Çünkü amaç olarak ortaya koyduğu iradeyle düzenlendiği irade birbirinden farklı ve birine ters. Önce, komiteye gitmeden önce hükümetin iradesinin ne olduğunu görmemiz lazım. Dolayısıyla sorunlu olan şey ivedilik talebi değil, biz hatta bunun doğru düzenlenmesi durumunda ivedi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü önümüzde yine seçim ihtimalleri var, bilmem neler var. Seçim zamanı yaklaşınca yapmayalım, seçim zamanına vakit varken yapalım. Bunu lütfen onur, gurur meselesi yapmayın, onur gurur meselesi yapılacaksa bu bu şekildeki bir yasa tasarısının gelmesidir bu Meclisin onurunu gururunu sıkıntıya sokan. Bunu tekrar söylüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – İvediliğinin geri çekilmesini oylarınıza sunuyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Yoktur Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Hukukçu öyle söylüyor, siz yoktur diyorsunuz.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Hukukçu kim?

 BAŞKAN – İvediliğinin Genel Kurula mal oldu, Genel Kurul bunu tartışıyor Hükümet tarafı da ivediliğini geri çekiyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?...

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Yahu biz boşuna mı konuşuyoruz, dostça bu Meclisin makul bir şekilde çalışması için bir öneri yapıyoruz. O zaman biri çıksın bize şunu söylesin, neden bu önerimiz yanlıştır?

 BAŞKAN – İvediliğinin geri çekilmesi…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Hayır hayır Sayın Başkan o değil sorduğum.

 BAŞKAN – Geri aldı Hükümet.

 RESMİYE CANALTAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Yasayı geri çekmek ister.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Evet yahu, bunun niye yanlış olduğunu anlatın en azından…

 BAŞKAN – Meclisin hukukçularına, yöneticilerine…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Meclisin hukukçusunun size söylediği oylamayla ilgili bir şeydir Seral Hanımın.

 BAŞKAN – İvediliğinin geri çekilmesini oylamaya sunmamız gerekir diyor.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Allah Allah yahu anlaşamıyor muyuz? Yani Türkçe konuşuyoruz yahu!

 BAŞKAN – Ben Sayın Genel Sekreterin…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Saygı duyarım, yani söylediğimin yanlış olacağı anlatılacaksa ona da saygı duyarım.

 BAŞKAN – Sayın Genel Sekreterim, Hukuk, Siyasi İşler Müdürü bana diyor ki oylama yapacaksın bunu. Çünkü Genel Kurulda tartışıldı. Ne fark eder, yani oylama yaptırdığımda ne fark eder? Oybirliğiyle geri çekilmiştir. İvedilik oybirliğiyle geri çekilmiştir.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Yani bizim söylediğimize ilişkin…

 BAŞKAN – Aynı yere geliyor Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Neresi aynıdır yahu! Bu Yasa Tasarısı şu anda komiteye gidecek mi, gitmeyecek mi? Gidecek. E, tamam işte. Tamam işte bu haliyle…

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) (Yerinden) – Yani komiteye gidecek mi sorusu doğru bir soru değil.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Soru, ben cevap alayım diye sormadım, anlasın Başkan diye sordum.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) - Zaten komitede.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Komiteye gitti diyor. Bu haliyle komiteye bir yasa tasarısını gönderiyorsanız, bu Mecliste gerçekten ciddiyet sıfırlanmış demektir. Bak, usul hal ile söylüyorum.

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) - Yanlış düşünüyorsun Başkan…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Nasıl yanlış düşünürüm yahu!

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) - Yanlış düşünüyorsun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Neyi yanlış düşünüyorum, yani amacıyla içeriği tutmayan bir metni da artık komiteye yollayacaksınız.

 BAŞKAN – Sayın Başbakan onu tekrar geri isteyebilir. Biz bunu tamamen komiteden de çektik diyecektir daha sonradan usul budur.

 HAKAN DİNÇYÜREK (Gazimağusa) (Yerinden) – Gerek duyarsa.

 BAŞKAN – Gerek duyarsa geri çekecek Sayın Başbakan bunu.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - E, vallahi bundan sonra o zaman bu bu kadar samimi, bu kadar net, bu kadar sizi kollayan dostane bir şekilde yaptığımız önerilere cevap…

 BAŞKAN – Sayın…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Bir dakika bitireyim Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Eğer buna dahi bu şekilde bir tavır geliştirilecekse, bundan sonra da bizim tavrımız bu yönde olacak. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Ben, bana verilen bilgi doğrultusunda Meclis İçtüzüğü neyi gerektiriyorsa ben onu yapıyorum.

 HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) (Devamla) - Zorlu Bey devam edin lütfen.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Gerçekten inanılır gibi değil!

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Zaten bu komitededir, yani tam vakıfta değiller.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Özdemir Bey o kadarını bilirim. Benim sormamın sebebi bu şekilde komiteye gitmesi içinize siniyor mu dedim. O kadarını aklım keser müsaadenle. Bilirim komiteye gittiğini…

 BAŞKAN – Sayın…

 ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) - Belki anlatacağız size anlayacaksınız, belki biz anlayacağız geri çekeceğiz.

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; üçüncü sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi vardır.

 Tezkereyi okuyunuz Sayın Katip.

 KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

Sayı: BBK.0.00-822/12-22/E.1259

8 Nisan 2022

Konu: Elektronik Haberleşme (Değişiklik)

 Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

İlgi: 7 Nisan 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.1252 sayılı yazımız.

 İlgi’de kayıtlı yazımız ile Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasında yapılan değişiklikle, mezkur yasa içerisinde oluşturulan Kurula atanacak olan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev sürelerinin dolması halinde yeniden atanabilmelerine ilişkin kuralların düzenlenmesi amacıyla, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekmektedir.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dr. Faiz SUCUOĞLUBaşbakan |

 BAŞKAN – Sayın Kudret Özersay buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısında Başkanın, Başkan Yardımcısının, kurul üyelerinin görev sürelerinin beş yıl, beş yıl emekli olana kadar, ya da bir ömür uzatılabilmesine imkan sağlayan bir kapı aralanıyor. Bunun gerekçesini bize hükümet kanadı izah ederse memnun oluruz. Çünkü tabii ki insan kaynağı kısıtlı olabilir bazı konularla ilgili olarak olabilir. Daha uzun süre görev yapma imkanı da aralanabilir ama bunun böyle sonsuz bir biçimde uzatılması meselesi çok rasyonel gelmiyor bize açıkçası. Dolayısıyla belli bir süre sınırı konulması herhalde gerekir. Aksi halde bu düzenlemeyle bir kişi veya hem Başkan, hem Başkan Yardımcısı, hem de kurul üyeleri bir ömür burada görev yapabilir. Böyle bir kapı aralamak yerine, iki dönemle sınırlandırıp beş yıl, iki dönem toplamda 10 yıl bile herhalde daha makul bir düzenleme olur. Bunun sebebi nedir, yani biz şu anda Kurul Başkanlığı yapan şahsın kendisiyle veya kapasitesiyle ilgili bir şey söylemiyoruz, ya da üyeleriyle ama bunun bu şekilde düzenlenmesi hangi mantıkla yapılmış olan bir düzenlemedir. Bunun bizim göremediğimiz bir tarafı var mıdır? Bu konuda bir izahat verilebilirse çok memnun oluruz. Teşekkürler.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kudret Özersay.

 Sayın Erkut Şahali buyurun Yüce Kürsüye.

 Buyurun, hitap edin.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten Hükümetin bu konuda bize neden böyle bir ihtiyaç duyduğuna dair bir izahat vermesi şarttır. Bu düzenleme elbette görevdeki kurul üyelerinden en azından bir tanesinin dolan görev süresinin uzatılması maksadıyla bu değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. Aslolan bu ülkede bağımsız kurullarda görev yapacak olanların gerçekten bağımsız bir biçimde görevlerini yürütebilmelerini sağlamaktır ve sınırlandırılmış görev süreleri bu bağlamda da bir güvencedir, bir garantidir. O nedenle burada yapılması düşünülen değişikliğe niye ihtiyaç duyulduğu, kimden ötürü ihtiyaç duyulduğu son derece önemlidir. Bu son söylediğim kişiye özel yasa düzenlemesi yapmasının Meclis açısından işte kabul edilebilir olmadığı öngörüsüyle söylüyorum. Bu Meclis kamu yararının bütünüyle korunacağı bir mesai içerisinde olmak durumundadır. O nedenle herhangi bir kurulda görev yapanların görev süresinin münhasıran kişiye özel uzatılması maksadıyla bir mesai bu Meclisin görev mandası içerisinde yer almaz. Devlet için aslolan kendi insan kaynağı planlamasını doğru yapabilmektir. Planlanmış insan kaynağına dayalı olarak doğru bir insan kaynağı yönetimi anlayışıyla hareket edebilmektir. Eğer bunların hiçbirisi de mümkün olamıyorsa yetişmiş insan kaynağının bu ülkede tutulması öncelikli görev ama tutulamamışsa da bu ülkeye dönüşünü sağlayacak tedbirlerin alınabilmesidir. Dolayısıyla bu yasa kişiye özel bir yasa durumu arz etmektedir ve alleme-i cihan olsa bu Meclisin gündeminde yer almaması gerekir. Bizim için esas olan, Cumhuriyet Meclisinin her bir mensubu için söylüyorum, bizim için esas olan, bu ülkeden ayrılmak zorunda kalanların bu ülkeye dönüşünü de sağlamak olmalıdır. Kaldı ki bu ülkeyi terk etme niyeti olan son derece nitelikli insan kaynağına karşı anlaşılmaz bir duyarsızlıkla hareket eden bir hükümetle ve hatta Cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız maalesef. Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanın çok da bilindik yurt dışı yerleşikliği de olan birisine karşı vermiş olduğu reaksiyon aslında gerçekten kopuşun da tipik bir göstergesidir. O yüzden kişiye özel mevzuat çalışması bu Meclisin görev mandasını da, konsantrasyonunu da hiçbir şekilde meşgul etmemelidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu kişiye özel düzenlemeyi hiçbir şekilde benimsememekte ve olumsuz oy kullanacaktır.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Erhan Arıklı, buyurun Yüce Kürsüye.

BAYINDIRILIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu ülkede insan kaynaklarımız son derece sınırlı, özellikle de teknik alanlardaki insan kaynaklarımız çok sınırlı ve bazı kurumlarda da devamlılık esas olmalı. Şimdi BTHK gibi bir kurum bu ülkede en nadir ama en ihtiyaç duyulan bir kurum. Buradaki arkadaşlar benden önceki dönemlerde atanmış gerek başkanı gerekse yönetim kurulu, benden önceki dönemlerde de atanmış kişiler. Önümüzde de kendimize bir hedef koyduk yıl sonuna kadar 4 Buçuk 5 G’ye geçme, evden eve fiber, Telekomünikasyonun yeniden yapılandırılması, mevcut GSM lisanslarının durumu vesaire. Bunlarla ilgili çok teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla oradaki arkadaşlara hangi partiden atanmış olup olmadıklarına inanın ki hiç ilgilenmedim, sormadım da oradaki yönetim kurulundaki arkadaşlar, beni ilgilendirmiyor. Ben yapılan işlere bakarım. Şu anda oradaki arkadaşlara hangi partiden olursa olsun ihtiyacım var ve onlarla devam etmek istiyorum, en azından bu hedefleri gerçekleştirinceye kadar. Orada CTP Döneminde de, HP’den de atanmış, UBP’den de atanmış arkadaşlar var, dediğim gibi partileri beni ilgilendirmiyor. O arkadaşlar son derece teknik iş yapıyorlar, yeterlilikleri oldukça önemli önemsiyorum. Başka Anayasal kurumlarda da görev süreleri ile ilgili kısıtlama olmayan birçok kuruluş da var. Mesela Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, Toprak Ürünleri, KIB-TEK, işte Cypfruvex vesair gibi kurumlarda da herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla ben meseleye partizanca baksaydım orada görev süresi biten veya bitecek olan arkadaşların yerine hemen bana yakın, partime yakın arkadaşları atamayı bir lütuf gibi kabul ederdim. Şimdi benden önce atanmış gerek başkan, gerek başkan yardımcısı, gerekse yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam imkanı verebilecek böyle bir Yasa Tasarısı hazırladık, dolayısıyla her zaman partizanlıktan şikayet eden muhalefetin bu konuda en azından takdirini beklerdik. Yani destek vermeseniz bile en azından takdirinizi beklerdik ve bu konuda destek isterdik. Arkadaşlar; ben burada ölene kadar kalacak değilim. Netice itibarıyla belki bir gün önümüzdeki günlerde bu makamda sizlerden biri olacak, görev süresi bitince işinize yaramıyorsa değiştirirsiniz. Size uymuyorsa, çalışma planınıza uymuyorsa değiştirirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Önümüzdeki dönemlerde de.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Dönemlerde. Onun için ben tekrar söylüyorum, iyi niyetle bu Yasa Tasarısının hazırlanmasını rica ettim, oradaki arkadaşlara ihtiyacımız var, çünkü tekrar söylüyorum önümüzdeki dönemde BTHK’ya oldukça büyük yükler düşecek, oradaki arkadaşların tarafsızlığına da inanıyorum, görevlerini büyük bir itinayla yerine getirdiğini düşünüyorum. Bu konuda sizin desteklerinize ihtiyacımız var.

Teşekkür ederim.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan, bir soru sormak istiyorum Sayın Bakana?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Kudret Özersay.

KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, mesela kurumun başkanıyla ilgili olarak istisnai bir düzenleme yapıp üyeleri konusunda daha farklı bir şekilde yaklaşsanız belki konuşulabilir ama bu şekilde olması mantığı hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Yani insan kaynağı meselesinde belki başkanıyla ilgili olarak belki ama bütün başkanı ve üyelerinin sürekli olarak bir ömür orada kalmasını sağlayacak bir kapı aralıyorsunuz ve bu anlamda sıkıntılı olabilir...

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Süreleri belirli Kudret Bey. Yani belli bir süre orada görev yapacaklar, istenirse değişir ama şunu söyleyeyim; mesela geçen gün BTHK’yı ziyaret ettiğimde orada CTP tarafından atanmış çok değerli bir kişi bana o kadar güzel fikirler sundu ki, bravo dedim. Yani o arkadaşı mesela ben tekrar atamaktan onur duyarım, hiçbir sıkıntım da olmaz. Bu sebepten dolayı ben sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erhan Arıklı.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Usul ile ilgili.

BAŞKAN – Usul ile ilgili, buyurun.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; usul ile ilgili söz istedim, çünkü gerek Anayasanın, gerekse hukukun genel ilkelerinin ortaya koyduğu birtakım usuller var. Daha baştan söyleyeyim gene herkes istediği yerinden fili tutar tarif eder, bizim ne BTHK Başkanının şahsının performansıyla ilgili sorunumuz var, bak çok açık söylüyorum sorunumuz yok, ne de bu işin BTHK Başkanıyla ilgili işin partizanca yapıldığına dair bir iddiamız var. Bu ikisini dışarıya çekiyorum, bunlar yok. Başka bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bakın, seçimlerin ertelenmesi meselesinde bir reform ihtiyacı ortaya konuluyor, bunun üstünden meşrulaştırılmaya çalışılıyor seçimlerin ertelenmesi, meşrulaşmıyor. Anayasal usuller bodoslamadan ihlal ediliyor. BTHK konusunda ise bağımsız, idari otorite deriz biz bunlara hukukta, bunların Elektrik Kurumuyla, Cypfruvex ile, bilmem ne ile ilgisi yok. Bunun neyle mesela ilgisi var? Mesela Yayın Yüksek Kuruluyla ilgisi var. Bu kurulların belli görevleri var. Nedir bunlar? Düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama. Bütün dünyada bu kurullardan var ve bu kurulların bütün dünyadaki ortak özelliği, maksimum iki dönem görev yapması başkanın ve iki dönem sonra tekrar atanamamasıdır. Bu bütün dünyada böyledir, Türkiye’de de böyledir, Fransa’da da böyledir, başka ülkelerde de böyledir. Amaç nedir? Amaç, görev süresi daha fazla uzasın diye siyasi otoriteyle iletişim içerisine girmesinin engellenmesidir. Şu anki başkanla ilgili böyle bir kuşkudan falan bahsetmiyoruz. Bu kurulların usulen, o yüzden usule ilişin söz aldım, yapısı budur ve burada bu yapı bozulduğu takdirde tekrar söylüyorum, kişiyle en ufak bir sorunumuz yok, yanlış hatırlamazsam da ilk atanışı CTP dönemindedir yanlış hatırlamazsam. Dolayısıyla ne performansıyla, ne partizanlığıyla, ne kişinin kendisiyle bir ilgisi yok söylediklerimizin ve bu alanda çok yetişmiş biri olduğunu da biz de biliyoruz ama burada kapının açılması durumunda bundan sonra benzer kurumlarda da iki bitti üç yapalım, üç bitti dört yapalım, ömür boyu yapalım, bilmem ne yapalıma geldiğinde iş bu Meclis bunu anlatamaz, çünkü usulü bozuyoruz, yapıyı bozuyoruz. Anlatmaya çalıştığımız bu. Ayni şey Anayasada oluyor, ayni şey bağımsız idare otoritelerinde oluyor ve burada da gene Sayın Bakan diyor ki, şunu yapmak istiyorum onun için ihtiyacım var. Her şunu yapmak istediğimizde seçim tarihi ertelenebilir, he şunu yapmak istediğimizde bağımsız idare otoritelerinin başında olan kişilerin görev süreleri uzayabilir, bunun ucu bucağı yoktur, sonu yoktur. Bütün dünyadan farklı nevi şahsına münhasır bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz. Dünyada örneği yok. Yani bizi alacaklar laboratuvar örneği olarak ve inceleyecekler bundan sonra bütün dünyada, bir burada var, başka yerde yok. Yani seçim tartışmaları daha sonra tartışacağız bugün uzatmıyorum çünkü yarın bir görüşmemiz var onun havasını bozmak istemem. Oradaki durumla buradaki durum ilkesel olarak ayni, bütün dünyadaki usulün dışında bambaşka böyle tuhaf bir topluluk halinde kendi kendimize işler yapmaya başladık. Bunlar olmaz. Sayın Bakan tekrar söylüyorum, ne partizanca davrandınız dedim, ne kişinin yeterliliğine ilişkin bir şey söyledim ama bundan sonra, bu olduktan sonra partizanca ve kişinin niteliği yetmemesine rağmen de benzer öneriler bu Meclise gelebilir. O yüzden biraz da içimiz yanarak ilkesel bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. O yüzden destek istiyorum falan demeyin, kişi bazında desteğimiz var zaten. Partizanca bir şey yaptığınızı düşünsek çok bodoslamadan söyleriz bilirsiniz, başka bir şeyden bahsediyoruz. Bu ülke, ilkeler üzerinden ve kurallar üzerinden yönetilmekten vaz geçiyor. Diyor ki, artık serbest bölge, duruma göre biz her şeyi değiştiririz. Mesele budur, ilkesel olarak bu tavrımızı da koymak zorundayız, en azından bundan sonra bize biri demesin “ya o olduğunda bilmem ne olduydu da, bu olduğunda bilmem ne olduydu” bunu da anlayın ve kararınızı ona göre verin.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAYINDIRILIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) - Sayın Başkan, çok özür dilerim ama mesela Yayın Yüksek Kurulunda Başkanında atamada herhangi bir sınırlama yok veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunda da Başkanda, yönetimde herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla onlara benzer bir düzenlemeyi de burada yapmak istiyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Onlardaki sorunu burada da geçerli kılmaya çalışıyorsunuz ve bu tekrar söylüyorum ilkesel bir sorundur Erhan Bey, bundan sonra bu Meclis bu ilkesel sorunla boğuşmaya devam edecek. Mesele bu.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; Komitelerde Görüşüp Genel Kurula Havale Edilen Yasa Tasarılarının Genel Kurulda görüşülüp onaylanmasına ilişkin Tezkereler ile sunuşlarımıza devam ediyoruz.

Sayın milletvekilleri; dördüncü sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

 Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

Sayı:Y.T.No:250/4/2021

31 Mart 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Öz: Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkına.

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

Yasemi ÖZTÜRK

Komite Başkanı

 BAŞKAN – Söz isteyen var mı?

 Buyurun Sayın Talat.

 ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) - Sayın Başkan…

 BAŞKAN – Sayın Ongun Talat, buyurun Yüce Kürsüye.

 ONGUN TALAT (Girne) - Sağ olun Sayın Başkan. Sevgili Dostum Ürünle karıştırılmaya alıştık artık. Sanırım Sayın Başkan, siz de aynı hatayı yaptınız şimdi?

 BAŞKAN – Hayır, ben önce doğru davet ettim sizi ama ikiniz de biraz tip olarak benzersiniz yani.

 ONGUN TALAT (Devamla) – Yok, memnuniyet verici, zaten küçük yaşlardan itibaren yoldaşlık yaptığım Sevgili Ürün dostumla benzetilmek tabii benim için bir onur vesilesi. O anlamda bir sıkıntımız yok.

 Şimdi Sayın Başkan, değerli vekiller; bildiğiniz üzere bu Onay Tasarısının bu Meclis Genel Kuruluna gelmeden önce görüşüldüğü Komitenin Başkan Vekilliği görevini yapıyorum ve Sevgili Ürün Solyalı’yla birlikte CTP Grubunu bu Komitede temsil ediyoruz. Şimdi biz bu Komitedeki ilk toplantımızı 15 Mart tarihinde yaptık. Hatırlayacağınız üzere Ombudsmanlık ve YÖDAK Yönetim Kurulu üyeliklerinin yasal uygunluk denetimini yaptığımız bir toplantıydı o. Dolayısıyla bir fikir farklılığımızın oluşacağı bir zemin olmadığından hareketle ilgili günde Sayın Komite Başkanımızın bol miktarda bizlerle paylaştığı iyi dilek ve temennileriyle ilgili toplantıyı kapattık. Yani ne yapacaktık? İşbirliği içerisinde ve istişare halinde birbirimizle çalışacaktık, birlikte bir ekip çalışmasıyla bu halkın yararına olan yasa tasarılarını o Komitenin gündemine getirip ilgili yasa tasarılarını nihayete vardıracaktık. Bu çerçevede az önce de dediğim gibi o ilk toplantının sonrasında tabiri caizse bol miktarda çiçeklerden, böceklerden bahsettikten sonra henüz ikinci toplantıda maalesef çalışma usulümüzün böyle olmayacağını hep birlikte görmüş olduk. Bir kere bu önümüzde bulunan, gündemimizde bulunan Onay Tasarısıyla ilgili olarak ne yaptık ilgili komite toplantısında? Çok doğal olduğu üzere, çünkü biliyorsunuz siyasetçiler her konudan anlamak zorunda değildir ama alacakları teknik bilgilerle, uygulayacakları siyasetlerini belirlemeyle ilgili bir sorumlulukları vardır siyasetçilerin. Bu çerçevede Kıyı Emniyeti Şirketinden yetkililer geldi ve bize bu Protokolün teknik detaylarını izah ettiler. Tabii bu teknik bilgileri aldıktan sonra gayet doğal olarak biz CTP’li komite üyeleri olarak bu teknik bilgiler ışığında değerlendirme yapabilmek için toplantının makul bir süre ertelenmesini talep ettik. Çünkü sizleri bilmiyorum ama bizim kurumsal bir yapımız var. Biz o komitelerde kendi adımıza görev yapan milletvekilleri değiliz, Cumhuriyetçi Türk Partisini temsilen o komitelerde görev yapıyoruz ve bizim için bu kurumsal yapının çarklarını işleterek siyasetimizi şekillendirmek esastır. Tabii görüyoruz Ulusal Birlik Partisinin kurumsal yapısıyla ilgili, kendi kurumsal yapısıyla ilgili bir kaygısı olmadığını hep birlikte bütün kamuoyu takip ediyor. Eğer çünkü doğru düzgün işleyen bir kurumsal yapısı olsaydı Ulusal Birlik Partisinin dün Serdarlı Belediyesinin kapatılması eyleminde UBP Mağusa İlçe Başkanı ön sıralarda saf tutmazdı. Dolayısıyla bu sizin sahip olmadığınız kurumsal yapıyla ilgili hassasiyete az önce dediğim gibi biz sahibiz ve elbette değerlendirme yapmakla ilgili, ilgili arkadaşlarla konuları konuşmakla alakalı olarak bu görevimizi karalılıkla sürdüreceğiz. Tabii bizim bu makul değerlendirme talebimize rağmen tıpkı kamuoyuna da yansıyan yerel yönetimler yasa tasarılarının görüşüldüğü komite toplantılarında olduğu gibi burada da parmak hesabıyla işlerin götürüleceğini hep birlikte görmüş olduk. Bu talebimiz o anda alelacele gerçekleştirilen bir işte genel görüşmenin kapatılması oylamasıyla engellenmiş oldu. Şimdi şunu açıklıkla belirtelim. Böyle bir çalışma yöntemi olmaz. Biz böyle bir çalışma yöntemi içerisinde sizlerin bu topluma işte biz diyalog peşindeyiz şeklinde doğruları söylemeyen tavrınızı sürdürmenize izin vermeyeceğiz ve bu tavırla her karşılaştığımız yerde bunu deşifre etmeye devam edeceğiz. Açıkçası bizlerin ortaya katkı koymakla ilgili duyduğumuz heyecanı öldüremeyeceğinizi de halka burdan duyurmak istiyoruz. Çünkü bu bizler açısından bir mücadele sürecidir ve biz bu despotik tavrınızı bu toplumun üzerinden silinmesiyle alakalı bu Mecliste üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar daha sonra da maalesef karşılaşmaya devam ettiğimiz gibi bu istişare süslü püslü sözlerinin altında aslında hiçbir biçimde diyalog dahi kurmayan tavrınızı sürdürmenize az önce de dediğim gibi müsaademiz yoktur. Bir kere biliyorsunuz seçim tarihiyle ilgili yasa tasarısı da bizim komitemizin gündemindeydi. Daha sonra o komite toplantısı iptal edildi gün içerisinde ama ben o gün o komite toplantısına davet edilmesi gereken kurumları dahi komite başkanıyla görüşemedim. Ne telefonlarıma yanıt alabildim, ne mesajlarıma yanıt alabildim. Dolayısıyla arkadaşlar konuşmamın başında da belirttiğim çiçekler, böcekler devri kapanmıştır. Biz doğru düzgün bir çalışma ortamının tesis edilmesi için elbette üzerimize düşeni yapacağız ama bu despotik tavırlar karşısında da gerileyeceğimizi bizden asla beklemeyin. Bu gerekçelerle üzerinde teknik anlamda doğru düzgün değerlendirme yapma fırsatının bize verilmemesi nedeniyle bizim bu onay tasarısına grup olarak oyumuz olumsuz olacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ongun Talat. Sayın Kudret Özersay buyurun Yüce Kürsüye.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Onay Yasa Tasarısıyla ilgili olarak tabii burda bir uluslararası anlaşma söz konusu daha önce Halkın Partisinin hükümette olduğu dönemde Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan’ın olduğu dönemde görüşmelerinin yapıldığını ilerletildiğini biliyoruz. Temel mantık olarak da bu antlaşmanın VTS sistemi kurulmasıyla ilgili bir protokol olduğunu biliyoruz. Yani gemi, trafik sistemi Vessel Traffic System şeklinde bilinen Türkiye’de Türk boğazları içerisinde kullanılan bir VTS sistemi var biliyoruz. Türkiye’nin sahillerinde de böyle bir VTS sistemi kurulu ve işletme halinde biliyoruz ama ülkemizde de bunun kurulmasına ilişkin olarak birtakım düzenlemeler bu anlaşma içerisinde yer alıyor. Biz bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin vereceği destek ile kurulmasını, sahillerde seyir güvenliği açısından ve aynı zamanda da yasa dışı göç ve benzeri konularda denetimin yapılabilmesi açısından olumlu bir şey olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan kuşkusuz komite içerisinde az önce Sayın Talat’ın bahsettiği makul tartışma zemininin oluşturulamamış olması, süre açısından aceleye getirilmesi, talep edilen bilginin verilmek istenmemesi ve makul bir tartışmanın olmamasına üzüldüm açıkçası, çünkü sadece bu uluslararası anlaşmayla ilgili değil, pek çok başka yasa tasarılarıyla ilgili olarak da birbirimizi doğru anlarsak ve kafalardaki sorulara yanıt vermek için samimi yaklaşırsak, ben eminim bu Meclisten pek çok yasa tasarısı ve uluslararası anlaşma oybirliğiyle geçer aslında. Ama bu işbirliğine ve diyaloğa gerçekten samimiyetle açık olmakla ilgili bir şeydir. Sadece lafta kalmaması gereken bir şeydir Sayın Talat’ın az önce söylediği gibi aynen katılırım buna. O sebeple tabii ki anlaşmanın maddelerine baktığımız zaman VTS sistemi kuruluncaya kadar geçecek süre içerisinde Sayın Bakan, bu sistem çerçevesinde kurulan teknik cihazlardan elde edilecek verilerin Türkiye Cumhuriyeti’yle paylaşılması ve daha sonra bunun nasıl işletileceğiyle ilgili usuller sonradan belirlenecektir gibi birtakım göndermeler var. Bunlara ilişkin olarak makul mantıklı bir izahat varsa, elbet bu aşamada dahi olsa, bence Meclis Genel Kuruluyla paylaşılabilir ve anlamlı olur. Ama genel anlamda Türkiye ile bu alanlarda, yani deniz alanında ve denizlerin iki ülke arasındaki hem karasuları ve ulusal ülkenin parçası olan denizlerin, hem de uluslararası sularda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bu alanları çok daha iyi bir biçimde teknik altyapıyla çok daha efekti bir biçimde kontrol etmesini, denetlemesini, yetki icra etmesini doğru buluyoruz. O anlamda bu işbirliğini de doğru buluyoruz. Ama gönül isterdi ki bizim aslında temsil edilmediğimiz grubu bulunan Ana Muhalefet Partisinin temsil edildiği bu Komitede gönül isterdi ki daha makul, daha aklıselim tartışmalar yapılabilsin. Şimdi görüyorum ki öyle bir imkan sunulmamış. Buna ilişkin bir şey söyleyecekse ilgili Komite Başkanı veya Hükümet, bunu da duymayı açıkçası isteriz Halkın Partisi olarak. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Hükümet tarafından var mı?...

 Sayın Yasemi Öztürk.

 YASEMİ ÖZTÜRK (İskele) (Yerinden) – Sayın Özersay’a bir sorum olacaktı. Yani istediğiniz, komitelere sizi de davet etmemizse bundan sonraki komitelere, seve seve davet ederiz. Her Perşembe saat 12:00’de toplanıyoruz. Bütün…

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) – Mesele bizim davet edilmememiz meselesi değil Yasemi Hanım. Mesele, komiteye katılan üyelerin az önce dile de getirdiği bazı rahatsızlıklar var. Bence ona ilişkin görüşlerinizi paylaşırsanız daha doğru olur. Bilmiyorum Sayın Talat’ı dinleme imkanınız oldu mu?

 YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Dışarda dinledim. İlgili Bakan o dönemde imzayı koyan Bakan da burdadır, o konuda da bilgi verecektir.

 BAŞKAN – Sayın Devrim Barçın, yerinizden soru sorun.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Yok, soru değil Başkan.

 BAŞKAN – Kürsü?

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Evet.

 BAŞKAN – Kürsüye davet edemem, çünkü her gruba birer kişi…

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Öbür oylamada şey yaparım.

 BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

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

 Sayın milletvekilleri; beşinci sırada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Karayolu Master Planı 2021-22 Uygulama Protokolü Onay Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi vardır.

 Sayın Katip, Tezkereyi okuyun lütfen.

 KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ BAŞKANLIĞI

|  |  |
| --- | --- |
| Sayı: Y.T.No:261/4/2021 | 31 Mart 2022 |

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

|  |  |
| --- | --- |
| Öz: | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkında. |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yasemi ÖZTÜRKKomite Başkanı |

 BAŞKAN – Sayın Devrim Barçın buyurun Yüce Kürsüye.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii biz komitede şimdi görüşülmekte olan yasayla ilgili onay verdik. Ama şöyle ilginç bir durum var. Gerçekten bu Meclise birileri artık cüce dediğinde sinirlenmeyelim. Çok açık söylüyorum.

 KATİPLİK KÜRSÜSÜNDEN EMRAH YEŞİLIRMAK – Başkan müdahale et.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Çok açık, niçin müdahale etsin? Cüce dendiğinde sinirlenmesin dedim bir şey mi dedim yani?!

 HASAN TOSUNOĞLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Bu da güzel bir şey değil yani.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Nedenini söyleyeyim.

HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu konuda sayın milletvekili geri alın sözünüzü ya, olmaz yani. Bu tamam değil…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Biri cüce Meclis denildiğinde sinirlenilmesin diyorum. Nedenini izah ediyorum.

HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın milletvekili siz izah ediyorsunuz ve biz de sinirleniyoruz.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Nasıl görüş… Bu fikriyatı ifade edenlere…

 BAŞKAN – Ha bu bir görüş değildir ama cüce demek bir görüş değildir. Farklı bir görüş değildir. Bu Meclisi aşağılamaktır. Bu Meclisi aşağılamaktır.

 ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) - Tahammül edin dinleyin konuşmacıyı.

 ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Anlaşılmıştır ki sinirlemeye devam ediyorlar Sayın Barçın.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Ben görüşümün sonuna kadar arkasındayım.

BAŞKAN – Devam edin siz.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Bu Kürsünün Kürsü dokunulmazlığı vardır. Herkes dileceğini ifade edebilir. İfade edildiği noktada da bu arkadaşlarımızın bu ifadeyi kullandığı için yadsınamayacağını söylüyorum. Çünkü dedim ve araya girdiniz. Neden? Şu anda hangi yasa tasarısını görüşüyoruz Sayın Başkan o zaman sorarım size.

 BAŞKAN – Siz başka konuya girdiniz.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Hayır girmedim. Şu andaki konuyu soruyorum. Hangi yasa tasarısını konuşuyoruz? Karayollarıyla ilgili yasa tasarısını konuşuyoruz. Bizim komite üyelerimiz burdadır. Ne ifade ettiler? Bunu onaylandıktan sonra bu protokol şu anda yürürlüğe girecek değil mi hukuken? Yüce Mecliste onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Lütfen tutanak kayıtlarına baksın burdaki her vekil ve aşağıda ilgili bakanlıktan gelen yetkilinin söylediğini okusun. Ne dedi biliyor musunuz sayın değerli milletvekilleri? Nedir bunun içeriği, ne için onay vermemiz lazım? Ama dedi biz yaptık ya zaten yolları. Yani yasa olmadan yollar yapıldı, döküldü, bitti arkasına da protokolü geldi. Yanlış mıyım Sayın Ongun?

 ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Çok doğru.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Yani o yüzden dedim ki birileri bu Meclise cüce dediğinde ben cüce demedim, sinirlenmeyin dedim. Çünkü bu Protokolün uygulaması bu Yüce Mecliste yürürlüğe girmeden uygulanamazken aşağı gelen bakanlık yetkilisi ki onu tenzihi ediyorum tanımıyorum bile kim olduğunu. O da aldıkları talimatı yerine getirmiştir, Sayın Bakandan ve bizim Anayasamız gereği buradan geçip yürürlüğe girmesi gereken bir İşbirliği Protokolü sonrası bu protokolü uygulamaya başlaması gerekirken adam geliyor ve; zaten yollar döküldü diyor. Neyi tartışırsınız. Bu mu yani Yüce Meclis? Bu mu Anayasa?! Bu mu yani yazar orda “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur” yapmayın! Arkadaşlar bu konu çok önemlidir. Bu İşbirliği Protokolleri Anayasaya aykırı bir şekilde şu anda uygulamadadır. Varsa aksini iddia eden bir kişi buna çok net bir şekilde hükümet tarafından cevap bekliyoruz. Bakın, bu şu anda gündemde konuştuğumuz yasa tasarısının dayandığı hukuki dayanak “c” bendi olarak KKTC ile TC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmalarıdır diyor. Anayasa Madde 90. Belki anlatınca anlarsınız.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Anayasa.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet Anayasa Madde 90. Gerçi anlatsak ne olacak her türlü delik deşik edildi ama halkımız bilsin! Uluslararası anlaşmaları uygun bulma, Ekonomik, Ticari ve Teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan anlaşmalar devlet maliyesi bakımından yüklenme getirmemek koşulu ile yayınlanarak yürürlüğe girer. Eğer kamu maliyesine, devlet maliyesine yükümlülük getirecekse süresi bir yıl bile olsa bu uluslararası anlaşmaların bu Mecliste yasa tasarısı olarak gelmesi lazım. Şimdi ben sorarım bu, şu anda görüştüğümüz Yasa Tasarısına ilişkin çıkarıldığı Mali İşbirliği 2021 Anlaşması, devlete mali külfet yüklüyor mu? Yüklüyor. Neden? Çünkü ne yazıyor o anlaşmada? 2020 yılından devreden 19 Milyon TL olmak üzere toplam 769 Milyon, artı 1 Milyar TL’ye kadar Türk Lirası cinsinden ABD Dolar’ı karşılığı kredi yardımında bulunulması. Kredi verecek bize Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkenin bütçesine verdiği parayı döviz bazında kredi olarak verecek diye anlaşmaya imza atıldı. Yani Kuzey Kıb…

 OLGUN AMCAOĞLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Geçmiş hükümetlerin zamanında da öyleydi.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Bir dakika, ben ona itiraz etmiyorum.

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Geçmiş hükümetler zamanında da öyleydi. Şimdiki…

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Hayır.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Başka bir şeydir söylediği, müsaade.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Başka bir şeydir söylediğim. Bu, mali mükellefiyet yüklüyor mu? Mali mükellefiyet yüklüyor mu kredi anlaşmasını öngören Mali İşbirliği Protokol Sayın Olgun Amcaoğlu? Yüklüyor değil mi? O zaman bu Mecliste yasa olarak geçecekti.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Burasıdır bu can alıcı…

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Buraya yasa olarak gelmedi.

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Onay Yasası olarak geldi.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Evet.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) – Onay Yasası, Onay Yasası.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Direkt Onay Yasası olarak geldi. Buraya Yasa Tasarısı olarak gelmek zorundaydı Anayasaya göre ve biz bir yılı geçmese bile bize mali mükellefiyet yüklediği için burada sadece bilgiye gelen bir yasa olarak durdu. Olmaz. O yüzden diyorum şu andaki bu uygulama protokollerinin imzalanıp yürürlüğe girmesinin dayandığı hukuki dayanak olan Mali İşbirliği Anlaşması 2020’de de, 21’de de yasa olarak bu Meclise gelmedi. Girin Meclisin sayfasına, 16’da mesela Sayın Özgürgün’dü, geldi bu Meclise Yasa Tasarısı olarak. Yasalar bölümünde de vardır.

 Yani şuna geliyorum: Evet, bu Meclis Yüce ise, bu Meclisin Anayasadan aldığı yetkileri de artık yürütme erkânının gasp edecek şekilde kullanmasına izin vermemeliyiz. Eğer izin verirsek bileceğiz ki bu Meclis “Yüce” değil, “cüce” diye anılmaya devam edecektir. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Sayın Katip, “cüce” kelimelerini çıkarttırıyorum.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Başkan, ikide birde niye tutanaklara müdahale ediyorsun?

 BAŞKAN – Sayın Arıklı, buyurun Yüce Kürsüye.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, söz sahibine aittir.

 BAŞKAN – Ben Meclis Başkanıyım, çıkarttırıyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Söz sahibine aittir. Niye ikide birde tutanaklara müdahale ediyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Arıklı, buyurun Yüce Kürsüye.

 DURSUN OĞUZ (Gazimağusa) (Yerinden) – Bu kelimeden rahatsız değil misin? Ben rahatsız oluyorum. “Cüce” kelimesinden rahatsız değil misin?

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Söz sahibine aittir. Sen niçin rahatsız oluyorsun?

DURSUN OĞUZ (Yerinden) (Devamla) – Rahatsız oluyorum. Bu Mecliste…

ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Rahatsız olabilirsiniz yahu. Rahatsız olmanız zabıtlardan çıkarılması anlamına gelmez ya.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bak söylendi, bu Meclis Anayasanın koruyucusu olmak zorundadır.

 DURSUN OĞUZ (Yerinden) (Devamla) – O zaman Meclisin saygınlığını gösterin sen.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sen gösterin…

 BAŞKAN – Devam edin.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Sayın Başkan…

 BAŞKAN – Devam edin, Genel Kurula hitap edin.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

 ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Ama sözde olmaz bu iş. Anayasaya uyacaksınız.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Dokunulmazlık nerde kalır o zaman?...

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya uyacaksınız. Anayasaya uyun…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Dokunulmazlık nerde kalır o zaman? O da Anayasada yazar.

 DURSUN OĞUZ (Yerinden) (Devamla) – O zaman yeminine sahip çık, “cüce” deme.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Sen Anayasaya uy, yemin ettin tam Anayasaya.

 ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Bu çelişkiyi hatırlatmaya devam edeceğiz Sayın Oğuz.

 (Milletvekilleri hep bir ağızdan konuşuyorlar)

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Müdahale et Sayın Başkan.

 BAŞKAN - Sayın Erhan Arıklı hitap etmeye devam edin.

 ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Bu çelişkiyi hatırlatmaya devam edeceğiz size her ortamda.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya uyacaksınız.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yani ben şunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Hala mı anlayacaksın?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ana Muhalefet Partisi…

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Evet…

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bu cüce Mecliste temsil edilebilmek için elinden gelen her türlü çabayı sarfediyor…

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Yahu siz Anayasaya uymuyorsunuz. İkide birde Anayasayı deliyorsunuz, yasaları çiğniyorsunuz…

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – İnanmadığı, tanımadığı devletin başına gelebilmek için her türlü gayreti gösteriyor ve ondan sonra da bu Meclise cüce Meclis diyor. Yazıklar olsun!

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sana yazıklar olsun. Devleti cüce haline getiren sensin.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Siz de o zaman cüce milletvekillerisiniz, cüce milletvekilleri. Konuşmaya bile değer bulmuyorum.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Sana yazıklar olsun.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sorularınıza cevap bile vermeye değer bulmuyorum. Teşekkür ederim.

 ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) - Siz yaptınız burayı böyle siz, bu hale getirdiniz her şeyi.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya uymadınız…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yazıklar olsun!

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Siz cüce milletvekilisiniz.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Biz Meclise değer vermeyi biliriz.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya uymak zorundasınız.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya uy, bu Meclise uy, ona göre konuş.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Her kantarın topuzu sizdedir. Her kantarın topuzu sizde. Yazıklar olsun!

 BAŞKAN – Sayın Başkan, milletvekilleri, grubunuz adına bir milletvekili konuşma yaptı, yerinizden buyurun.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Usul üstüne konuşabilir Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Buyurun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Yerimden değil. Sayın Erhan Arıklı’nın ithamı üzerine söz isterim. “İnanmadığınız devlet” itamı üzerinden.

 BAŞKAN – Yerinizden de cevap verebilirsiniz.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Efendim?

 BAŞKAN – Yerinizden de cevap verebilirsiniz, mikrofon var.

 SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) - Usulen söz hakkı alabilir Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Usulen istiyorsanız buyurun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Usulen değil, itham üzerine söz istiyorum.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – İtham var Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sataşma üzerine.

 BAŞKAN – Buyurun Kürsüye, beş dakika süreniz var.

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 Karşılıklı konuşmayalım lütfen. Bak söz verdim…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya uyacaksınız. Anayasaya uymadığınız sürece konuşmayacaksınız.

 BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım lütfen. Bak söz verdik.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Anayasaya ihlal konusunda uzlaşmayacağız sizinle.

 ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Yasaları ihlal etmeyin.

 BAŞKAN – Söz verdik. Kürsüdeki arkadaşı dinleyelim. Buyurun Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer bu Mecliste uzlaşma kültürüyle yolumuza devam etmek istiyorsak en azından asgari uzlaşma, asgari uzlaşma zeminini tanımamız lazım. Asgari uzlaşma zemininin Anayasa ve ilgili mevzuat olduğu herhalde herkesin malumudur. Onun üzerinde bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa yani Anayasanın ve ilgili mevzuatın ihlali her toplantıda gündeme gelirse uzlaşmayı yakalayacağımız zemin ortadan kalkar. Çünkü yönetenlerin yani çoğunluğu seçimde almış olanların önündeki sınır Anayasadır. Eğer Anayasayı tanımazsanız sınırı tanımam anlamına gelir. Sınırı tanımazsanız sayısal olarak sizin kadar çok olmayanların da sizin sınırlarınızı tanıması mümkün olmaz. Ve öyle burdan ikide birde tanımadığın devletin bilmem neyin arkadaşlar devlet dediğiniz şeyin temeli Anayasadır. Eğer bugün itibariyle devleti tanımayan biri varsa o sizsiniz. Çünkü Anayasayı tanımadığınız anda devleti tanımadığınız anlamına gelir. Devlet dediğiniz nedir ki onun dışında.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Yani Sayın Başkan Güney Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını yüzlerce defa delik deşik ettiği halde orada hiç kimse çıkıp da bu Anayasayı nasıl çiğnersiniz demediği halde orada devlet de var…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bu hafta…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Meclis de var, milletvekili de var.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bu hafta size kendi yazdığım kitap ve makalelerden bir set, bir tane değil, bir set hediye edeceğim. Her yazdığım makalede ve her yazdığım kitapta Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ilgili tırnak içinde diye kullanırım, konuşmamda da öyle kullanırım ve gerekçe olarak da tırnak içinde dememin gerekçesi olarak da kendi Anayasasının 100’e yakın maddesini askıya almış olan bir yapıya devlet ismini vermeyeceğimi söylerim. İsterseniz tek tek yazdığım makaleleri size getirebilirim. Ama hayatımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tırnak içinde demedim, yaptığınız tavırlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tırnak içine alıyorsunuz. Tırnak içine almanızı engellemek içindir buradaki müdahaleler.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Cüce Meclis diyerek mi Sayın Başkan?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Efendim!

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Cüce Meclis diyerek mi?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Cüce Meclis, Yüce Meclis meselesinin nerden kaynaklandığını siz de biliyorsunuz. Eğer Meclis Başkanı, Meclisin Başkanı olduğunu görür ve bu Mecliste Anayasanın ve mevzuatın ihlali söz konusu olduğunda kendinin de tavır geliştirmesi gerektiğini fark ederse o zaman ağzından çıkan Yüce Meclis lafı bir itibar kazanır. Ama Allah’ın günü burada Anayasada mevzuat kör kör parmağın gözüne ihlal edilirken bununla ilgili konuşmalar söz konusu olduğunda buyurun Yüce Kürsüye derse bu karikatüre döner. Karikatürdür bu. Çünkü gözünüzün içine içine baka baka ve size dostça dışarda, ikili görüşmede, bilmem nerde anlatmamıza bunu yapmayın, burdan uzlaşma kültürü çıkmaz dememize rağmen yapmaya devam ettiğinizde ve oradan da Yüce Meclis, Yüce Kürsüye buyurun ifadesi geldiğinde bizimle dalga geçildi hissine kapılıyoruz. Çünkü Meclisin itibarı söz konusu olması lazım ki ona Yüce diye hitap edebilesiniz. Meclisin itibarıdır her dakika ayaklar altına alınan ve sizi durmadan sakin bir şekilde öfkelendiğimizde öfkeli bir şekilde bu zemine davet ediyoruz ve ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela sabahleyin yaşanan şey ya! Neyle açıklıyorsunuz? Neyle açıklıyorsunuz amaç olarak koyduğumuz bir şeyinan. Metnin içinin çelişmesine rağmen biz bu yasa tasarısında ısrarlıyız. Sadece ivediliğini geri alıyoruz demenizi neyle açıklıyorsunuz?

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Tamam Başkan belki konuş…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani burada Erhan Bey…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) - Bu kadar büyütmenizin anlamı ne?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Burada üzerinde uzlaşmamız gereken bastığımız zemindir.

Aynı zemine basıyoruz yoksa siz zeminin dışında bir yerlersiniz? Ve tırnak içindeki Kıbrıs Cumhuriyeti’ne doğru hızla bizi ilerletiyorsunuz. Onlar ne kadar Anayasanın dışı, ha onlar doctrine of necessity bilmem ne der siz de aynı şeyleri söylemeye başladınız. O zaman niye oraya tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti diyorsunuz? Ben diyorum. Benim deme hakkım var. Çünkü burada da Anayasayı savunuyorum ama siz burada da savunmuyorsunuz. Oradakinin ilan etmesine niçin laf ediyorsunuz o zaman? Demek ki serbest bölge. O da ihlal edebilir sen de ihlal edebilin ama Devlet olmaya da devam eden. Artık anlayalım ki egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur lafının da Anayasanın da bir anlamı var. Bu anlamın dışına çıkmaya kimse çalışmasın. Meclis Komiteleri bile arkadaşlar demokrasi açısından son derece önemli yerlerdir. Meclis komitelerinde neler yaşadığımızı oralara katılan arkadaşlar gördü ve bileceksiniz ki Meclis komiteleri çoğunluğa sahip olanın istibdattı üzerine tahakkümü üzerine görev yapmaz. Yoktur böyle bir şey. Çoğunluğa sahip olan sadece oylamaya geçildiğinde kullanacağı parmak sayısıyla ilgili bir şeydir. Meclis komitesinde istişareyi, görüş alışverişini, sorulara yanıt vermeyi bir gelenek olarak kabul etti bu Meclis yıllardır. Bunların hepsi şu anda bir bir bir bir ihlal ediliyor. İçinize siner? Yarın Faiz Bey bu koltuktan gitti diyelim, milletvekilidir hala daha ve Meclis komitesinde toplantı yapılacak sabah saat 10.00’da Faiz Beyin saat 14.30’a kadar kendisine tek bir bilgi verilmeksizin kapının önünde bekletilmesi size göre bu Meclisin itibarını güçlendiren ve bu Meclise yüce denilmesini gerektiren bir davranıştır. Bu kaç defadır tekrarlanır bilirsiniz, kaç defadır? Bilgi dahi verilmiyor. Niye beklediğini dahi bilmiyor orada bekleyen milletvekilleri ve siz uzlaşma kültüründen bahsederek dışarıya çıkıyorsunuz. Gıkınız çıktı mı yukarda? Gıkınız çıktı mı sorulara yanıt verilmezken? Gıkınız çıktı mı milletvekilleri beş buçuk saat sokağın ortasında bekletilmişken?

 BAŞKAN - Soru soracaksanız Sayın…

 HASAN TOSUNOĞLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Soru değil ben de konuşmak istiyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Neyle ilgili?

HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Soru değil Sayın Başkan konuşma yapacağım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E, yoktur öyle bir usul yoktur işte. Benim uzlaşma zemini dediğim yani İçtüzük, mevzuat, Anayasa diye bahsettiğim şey bu usulleri düzenleyen şeydir.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan soru sorabilir miyim Sayın Genel Başkana?

 BAŞKAN - Soru sorabilirsiniz buyurun.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Buyurun Hasan Bey.

HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Herkesin değer yargıları tabiatıyla kendisine hastır.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tabii ki.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu noktada birbirimize saygı duymayı ve birbirimize hakaret etmemeyi bu Mecliste yeni bir milletvekili olarak çok arzulayan bir insanım. Çünkü esas olan bu Meclis çatısı altında bu uzlaşı kültürü içerisinde ve birbirimizin değer yargılarına önem vererek hareket etmektir diye düşünüyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tabii yüzde yüz katılırım.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu nokta sizi inanın sevgiyle ve saygıyla çoğu kez takdir ediyorum Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ediyorum.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ancak değer yargılarımıza ait üslubun Sayın milletvekilleri tarafından burda muhalefet milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından zedelenmeye çalışmasını da izlemek bana hicap veriyor. Elbette burda yapılan birçok yanlışlıklar vardır iktidar partisi olarak bizlerin de. Bazı Yasa Tasarılarını ben de hayretle görüyor ve inanın bazı noktalarda refleks veriyoruz. Tabiatıyla iktidar ortaklarımız da Sayın Başbakanla, Bakanlarımızla, Başkanlarımızla bu konuları oturup konuşuyoruz ve diyoruz ki bunlar böyle olmalıdır. Hele ekonomimizin son derece kötü gittiği bir dönemde bu Karayolları Master Planı çalışmasını Yasa Tasarısı olarak önümüzde geldiğinde ben beklerdim ki birkaç milletvekilimiz…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Çok güzel bir noktaya geldiniz.

HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ülke müteahhitlerinin de bu protokollerin içerisinde yer alacak konsorsiyumlarla bu ihalenin yapılabileceği bir metodolojinin de seslendirilebilmesiydi esas gaye. Oysa biz öncesinde, sonrasında gibi pozisyonlar üreterek sadece ve sadece Mecliste kısır bir döngü yarattığımız noktasında bir…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Görüşe sahipsiniz.

HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Gözlenimim var. Sayın Başkan burda bence esasları kaçırtıyoruz ve daha farklı formatlarla Meclisin de gündemini, kamuoyunun da gündemini ve ülkenin de sinir uçlarını farklı modellere çekiyoruz diye görüyorum. Bu da beni üzüyor bir yeni milletvekili olarak. Bu noktada Sayın Başkan söyleyeceklerim bunlardır. Çok teşekkür ederim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben teşekkür ederim Hasan Bey çok önemli bir noktaya değindiniz. Aslında Devrim Beyin Kürsüden söylediği şey belki fark edilmeyebilir ama çok doğrudan ilintilidir söylediğiniz. Söyleyeceğim ne olduğunu. O sizin de aradığınız, benim de aradığım, arkadaşlarımın da aradığı uzlaşma kültürünün zemini Anayasadır ve Anayasa bize şunu söylüyor Devrim Beyin burada hatırladığı şey o. Eğer diyor bir yıllık bir uluslararası anlaşma imzalandıysa ve o uluslararası anlaşma mali mükellefiyet getiriyorsa o zaman bu uluslararası anlaşmanın Meclisten geçmesi gerekir diyor. Yanlış hatırlamazsam 90’ncı madde olması lazım ve biz aylarca burada yırtınmış olmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanan Ekonomik ve Mali Protokolün Meclise gelip de Meclisten geçmesini sağlayamadık. Bu Anayasanın 90’ncı maddesinin gereği olmasına rağmen. Meclise gelseydi ne olacaktı? Bakın bu usul. Buna zaten uymamız lazım. Evetsiz hayırsız uymamız lazım. Uyulmadı. İkinci aşama gelseydi ne olacaktı? Gelseydi tam da sizin söylediğiniz şeyi biz CTP olarak defalarca söyledik. Bu memlekette müteahhitlik işleri eğer Türkiye’den gelecek kaynakla yapılacaksa bilin ki dedik Türkiye’den gelen kaynakla sadece yollar yapılır ve biterse 300 Milyon geldiyse bizim ekonomimize katkısı 300 Milyondur. Ama 300 Milyon gelir ve bu 300 Milyonla ilgili ihaleler burda açılır ve bu ihaleleri bizim insanlarımız alırsa o 300 Milyonun ekonomiye katkısı 300 artı 300 belki artı 300 dahadır. Çünkü o para burada dolanacak olan bir paradır. Dolayısıyla bunu dedik Protokolü imzalamaya gitmeden önce söyledik. Protokol buna rağmen öyle imzalandı. Protokol bu Mecliste görüşülürken bu yasa gelsin Meclise ve bunu tartışabilelim dedik. Hayır, Protokol Meclise gelmedi ve şimdi Devrim Barçın’da burda diyor ki Meclise gelmemiş dolayısıyla kendisinin Anayasallığı tartışmalı olan bir Protokole dayanılarak yapılan Protokolde Anayasaya o zaman aykırı düşer diyor. Yani bizim uzlaşma zeminimizi ortadan kaldıran bir prosedür izleniyor. Budur anlatılmaya çalışılan. Ha bu anlatılmaya çalışıldığında müdahale geldiğinde de yüce Meclis ifadesi kullanıldığında biz de şunu söylüyoruz Meclis eğer sizin söylediğiniz gibi yüce ise öyle hissediyorsanız Meclisin yetkilerini ihlal etmeyin diyoruz. Yani bunda nasıl bir kötü niyet olabilir ki? Meclisin yetkilerinin ihlal edilmesine muhalefetin karşı çıkmasında? Bu nasıl uzlaşma zeminini ortadan kalkma, tam tersine davet ediyoruz…

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan Devrim Beyin konuşmalarını baştan dinlemediğiniz…

 BAŞKAN - Toparlayalım lütfen, toparlayalım…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben soruya cevap veriyorum Sayın Başkan.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Çok özür dilerim efendim bir konuda daha ekleme getireceğim Komiteden de tam…

 BAŞKAN - Hayır grubunuz adına söz istiyorsanız verebilirim.

 HASAN TOSUNOĞLU (Yerinden) (Devamla) – İsteyeceğim efendim.

 BAŞKAN - Milletvekili yani Demokrat Parti adında söz istiyorsanız verebilirim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Demokrat Partinin grubu olmadığı için grubu adına söz isteyemez ama…

 BAŞKAN - Grubu olmamasına rağmen, grubu olmasa da Demokrat Partiye söz verebilirim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ama İçtüzüğe göre grubu olmayan siyasi partilerden de bir milletvekilinin konuşma hakkı vardır. Arkadaş o çerçevede hakkını kullanmak istiyor.

BAŞKAN - Vardır ben de söz verebilirim. Onu ifade etmek istedim Sayın Erhürman.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Yanlış ifade ettiğiniz için düzeltme ihtiyacı hissettim.

BAŞKAN - Demokrat Parti adına söz istiyorsanız size söz verebilirim. Toparlayalım lütfen. Sizin konuşmanızdan sonra söz vereceğim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) –Ha tamam. Yani özetle arkadaşlar bu Meclisten kavga patırtı olmasın istiyorsak samimiyetle, bunu samimiyetle istiyorsak zemine aynı zemine bastığımız müddetçe tartışırız, farklı yargılarımızı farklı fikirlerimizi paylaşırız ama kavga patırtı olmaz. Döve döve o zemini bozmaya çalışırsanız, dövmenin bir karşılığı var. Daha önce de söyledim karşınızda majestelerinin muhalefeti yoktur. Karşınızda bu Anayasaya bu Meclise, bu ilkelere sahip çıkmak konusunda kararlı bir muhalefet vardır. Eğer söylediklerimizi anlamaya çalışırsanız anlarsınız. Ama yok benim çoğunluğum var ona da parmak sayısıyla, buna da parmak sayısıyla, ihlale de parmak sayısıyla, Anayasa ihlaline de parmak sayısıyla diye giderseniz bu Mecliste çalışma barışını bozarsınız. O zaman da bunun karşılığını alırsınız. İkide birde de yok işte Meclis komite toplantısında video çekildi. Video çekilir çünkü video çekilmesi yasaktır. Siz sabahın köründen gece 24.00’e kadar bütün kuralları ihlal ettikten sonra karşınızda kuralları ihale etmemek konusunda kararlı olmasına rağmen artık kural ihlalini dikkate almayacak birilerini bulursunuz. Bu kadar basit. Bunu yapmayın. Yapmayın diye de elli defa söylüyoruz. Anayasa lafını ağzınızdan çıkarken yakışacak biçimde çıkacak hale getirin. İçtüzüğü ağzınızdan “İçtüzük” çıkarken yakışacak hale getirin, “Yüce Kürsüyü” ağzınızdan çıkarken yakışacak hale getirin. Ve Devlet Devlet Devlet Devlet deyip Devletin zeminin Anayasa olduğunu unutmayın. Kıbrıs Cumhuriyeti denilen yapıya ben tırnak içinde diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tırnak içine alacak davranışlar içinde bulunursanız o zaman bunun sorumluluğu size aittir. Devletçiyim falan da demeyin. Ben Devletçi falan değilim ben insancıyım. Devlet insana hizmet ettiği oranda yücelir ama siz Devletçiyseniz bile hiç olmazsa o söylediğiniz şeye sahip çıkın. Aksi takdirde şikayet edemeyeceksiniz huzur içinde çalışamıyoruz diye. Huzuru bozanın kim olduğu çok net ortadadır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman. Sayın Hasan Tosunoğlu buyurun Yüce Kürsüye.

HASAN TOSUNOĞLU (Lefkoşa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Kürsüden ilk kez Genel Kurula sesleniyorum. Bu tansiyonda ve bu ölçekte konuşma hiç yapmayı planlamamıştım. Ancak şunu söylemeliyim ki gelişen olaylar samimiyetle her şeyden önce bir işadamı olarak benim mantığıma sığmıyor ve bu noktada inanılmaz derecede üzüntü içerisindeyim. Siyasetçi olmamın en temel noktası ülkemde gördüğüm sıkıntıların çözümü noktasında bir pozisyon üretebilmekti. Ancak Onuncu Mecliste, Onuncu seçilen Mecliste maalesef bu hava ve atmosfer yok ve daha çok sloganist yaklaşımlarla veya farklı modellerle bir yaklaşım olduğunu görüyorum.

İktidar milletvekili olarak iktidarın her yaptığının doğru olduğunu savunamam. Ancak bir şeyler yapılması noktasında iktidarın bir çaba içerisinde olduğunu, bir gelişim süreci içerisinde olduğunu da izlemekteyim. Elbette ki muhalefet olarak muhalefet milletvekilleri, muhalefet Başkanları bazı şeyleri eleştirecektir. Ancak bunun ülkemizin temel kurgusu üzerine veya Devletin üzerinde olması da bana ayrıca hicap vermektedir. Yüce Meclis demek bu Meclise gölge düşürmediğini düşünmekteyim. Ancak arkadaşların bu konuda sürekli hakaretimsi davranışları veya söylemleri de beni ayrıca rahatsız etmektedir. Bu benim kendi dünya düşüncem ve yaratılışım. Bu noktada sizlerin de saygı duyması gerektiğini düşünmekteyim.

Demin Talat Bey bir konuda değindi. Dedi ki bu Yasa Tasarısı bizim kurumsal yapımıza göre uygun değildir dedi ama bir bakıyorum onun da imzası var.

ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Yok onunla ilgili konuşmadım ben ama ha.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) – Bu noktada elbette ki…

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Düzeltmek isterim onunla ilgili konuşmadım ben Gemi Trafik Hizmetleri Onay Tasarısıyla ilgili konuştum.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) – Sorun değil.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Zaten az önce Kürsünden Devrim Bey bunun uygulanmaya başlandığı bilgisini aldığımızı aktarmıştı…

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) – Peki, ben karıştırmış olabilirim Ongun Bey ama şunu söylemeliyim ki…

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Tabii ki uygulamaya başlanmış bir Tasarının ret vermenin bir anlamı yok.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) – Şunu söylemeliyim ki Ongun Bey, Ongun Bey sözümüzü kesmezseniz çok sevinirim.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Yok düzeltmek zorundayım Sayın Tosunoğlu.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) – Peki, çok teşekkürler sağ olun. Ben karıştırmış olabilirim. Bu noktada ancak şunu söylemem lazım ki bir siyasi partinin kurumsal yapısı bu Meclisi, bu Yüce Meclisi yönetmez. Bu noktada da sizlerin söylemleri bence sadece partinizi ve şahsınızı bağlamaktadır.

Meclis Komitesinde olan bir kişi olarak sadece ve sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisinin veya kurumsal yapısının tartışması üzerine komitelerden karar geçirtmeyi düşünmeniz de beni ayrıca bir kez daha düşünmeye itmiştir.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Hiç öyle bir şey demedim Sayın Tosunoğlu ben.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) – Bunu söylediniz. Bizim kurumsal yapımız noktasında ara verilmesi gerektiğini ve ara verilmesi gerektiği noktasından sonra Komitede karar vereceğinizi söylediniz.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Oysa bu ülkenin Anayasasına…

ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) - Evet, evet…

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Ve hukukuna bağlı kalacağınıza yemin ettiğinizi size hatırlatmak istiyorum.

 ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla)- Ama nerden nereye vardınız yahu?!…

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Bağımsız, bağımsız, bağımsız, bağımsız karar verebilmelisiniz.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) - Hiçbir alakası yok.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla)- Yani tamamen, tamamen gerçeklerden kopuk bir noktadasınız Sayın Tosun. Siz bana hakaret etmeyin…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Tamamıyla kendi vicdanınızla hareket edebilmelisiniz diye düşünüyorum.

Bu noktada arkadaşlar, bu noktada arkadaşlar, bu noktada arkadaşlar…

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla)- Hadi bakalım, nedir ama bu maskaralık yahu ama!?

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) - Anayasayı delen sizsiniz yahu!

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan söylememiz böyle kesilecekse…

 BAŞKAN – Konuşmacıyı dinleyelim… Devam edin Sayın…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Bu noktada arkadaşlar sizlerden hassaten ricam daha efektif, daha efektif olabilmenizdir.

 BAŞKAN – Sayın Hasan Tosunoğlu devam edin, süreniz doluyor.

 ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla)- Sizi ilgilendirmez, sizi ilgilendirmez.

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

 BAŞKAN – Sayın Hasan Tosunoğlu devam edin hitap etmeye…

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla)- Yasaları, Anayasayı çiğneyen sizsiniz, sonrada…

 ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – Neyi, nasıl çalışıp getirdiğine odaklanın. Bizi merak etmeyin nasıl karar alırız, nasıl görüşeceğiz…

 BAŞKAN – Devam edin, Sayın Hasan Tosunoğlu devam edin…

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla)- Siz kendi Partinizin, Hükümetinizin…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Ben demin zannediyorsam kendi, kendi duygu düşüncelerimi söylediğimi düşünüyorum…

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla)- Neyi getirip neyi getirmediği zaten biraz önce söylediniz…

 BAŞKAN – Müsaade edin, hitap etsin…

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla)- Siz onları onarın, hiç merak etmeyiniz biz ne yaparız.

 BAŞKAN – Devam edin, hitap etmeye…

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla)- Allah, Allah çok enteresan yahu!

 BAŞKAN – Sayın…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar lütfen samimiyetle söylediklerimi yanlış veya siyaseten, siyaseten almanızı istemiyorum, kesinlikle bu noktada değilim.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Siyasi değilsin demek isten bize, anlamadık yani?

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla)- Ticari olarak…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Vallahi Erkut Bey, Erkut Bey, Erkut Bey…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla)- Sayın Tosunoğlu, Sayın Tosunoğlu 29 oyla Anayasayı çiğneyen kimdir yahu!

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Erkut Bey yapmayın lütfen.

 BAŞKAN – Hasan Bey devam edin… Lütfen dinleyin…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Siyasi…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Erkut Bey, siyaseten değil, kalben söylüyorum diyorum.

 BAŞKAN – Lütfen dinleyin arkadaşlar…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Bunu nasıl aldığınızla ilgili Erkut Beyciğim üzüntüyle karşılıyorum.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Hasan Bey siyaset utanılacak bir şey değildir, rahat olunuz, siyaset utanılacak bir şey değildir, rahat olunuz.

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Erkut Bey ben, Erkut Bey ben, ben bunu siyaset olsun diye söylemiyorum diyorum, siz utanmayın, rahat olun diyorsunuz bana.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Siyaset olsa ne olur diyorum, doğru olduktan sonra…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Peki.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla)- Ticaret olsun diye…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Öğrenecek çok şeyim var Erkut Bey, öğrenmek üzereyim, hiç merak etmeyin.

 BAŞKAN – Hasan Bey devam edin.

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Demin Devrim Bey, Devrim Bey, Devrim Bey dedi ki bu noktada Karayolları Master Planının uygulama Protokolünün Meclise daha önce gelmesi gerekiyordu. Belki şekil olarak, usul olarak, yasal olarak mümkün.

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla)- Anayasal olarak…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Anayasa olarak bu mümkün, buna bir kanaat veremiyorum. Çünkü bilmiyorum. Ancak Devrim Bey bildiğim kadarıyla bir iktisatçı, bir ekonomist. Bu noktada Devrim Bey Sayın Başkanın söylediği gibi herhangi bir ekonomik açılımda bulunmadan sadece tavır ve usullere yönelik bir konuşma yaptığını da sadece oturduğum yerden seslendirmek istedim. Hiçbir şekilde bu ülke ekonomisinin bu protokollerde daha fazla kalkınabilmesinin veya iş hayatının daha fazla sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının hiçbir noktasına değinmedi. Sadece biz burada yaptığımız kısır tartışmalarda usullerle tartışma yapmaktayız ve bu noktada bana üzüntü veriyor. Sayın Tufan Beye, Sayın Başkana söylemeye çalıştığım buydu. Ben üzülüyorum ki bu ülkede taş taş üstüne konulmadığı ve ekonominin son derece kötü gittiği bir dönemde biz bu Meclis çatısı altıda bu ülke ekonomisine, iş hayatına, çalışanımıza nasıl daha fazla bir pozisyon üretiriz veya daha fazla evlerine nasıl ekmek götürebiliriz veya daha fazla bu iktisadi sorunlarla nasıl daha az etkileşebiliriz noktasını tartışır hale gelmektense sadece kısır döngülerle burada bu Meclisi işgal ettiğimizi düşünüyorum. Samimiyetle bunu söylüyorum, siyaseten söylemiyorum, içtenlikle söylüyorum, bu noktada olmamız lazım.

 FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) (Yerinden) - Ne sıfatla konuşuyorsunuz orada anlamadım o zaman?

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Anlamayabilirsiniz efendim siz, ben kendimi izah ediyorum, ben kendimi izah ediyorum. Bu memleketin ekonomik sıkıntıları varken usullerle tartışmamamız gerektiğini söylüyorum. Fazla usullerle tartışma boyutunu öne çekerek ülkenin gerçekliğinden koptuğumuzu söylüyorum.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla)- Yani kurallar çiğnenecekse bir şey söyleme…

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Bir temeller… Cumhurbaşkanı nedir, parlamenter sistem nedir, Başbakan kimdir, yani bir ülke yönetimine giriş, temel kavramları öğrenmeniz lazım…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Ben bu konuda, ben bu konuda hepinize…

 FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- İçinden okumayı öğrenmeniz lazım. Olacak iş değil!

 BAŞKAN – Toparlayın lütfen. Sayın Hasan…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Fazilet Hanım, Sayın Başkan Yardımcısı bu Meclisin, bu Yüce Meclisin Başkan Yardımcısısınız…

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Başkan yönetir şu an.

HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Başkan Yardımcısısınız, usule uymayarak aslında bir konuşmacının sözünü keserek siz de sıkıntı yaşatıyorsunuz.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla)- Tamam, bir şey söyleyeyim sana, burası öğretmenlik değil ya!…

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Burası tamamıyla kahve kültürüyle oluşmaya doğru gidiyor, Sayın Başkana demin söylemeye çalıştığım da buydu. Uzlaşı kültürünü yok ediyorsunuz. Dinlemekten bile ve ne söylemeye çalıştığımı anlamaktan bile uzaksınız.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla)- Ama hiçbir şeyi de kabul etmiyorsun.

 HASAN TOSUNOĞLU (Devamla) - Yani bu noktada yeni bir milletvekili olarak hayretlerimiz tekrar dile getiriyorum, hepinize sevgi, saygılar sunuyorum efendim.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sen bize yeni bir milletvekili olarak Anayasayı boş ver diyorsun, yasaları boş verin, usullere takılmayın diyorsunuz.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - CTP Parti Meclisi meselesinde…

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Tezkereyi oylarınıza sunuyorum…

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Başkan Kürsüden CTP Parti Meclisi konusunda edilen sözler üzerine söz istiyorum.

 BAŞKAN – Buyurun yerinizden ifade edin.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başkan…

BAŞKAN - Bu biteceği yok bu şeyin.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yani ilke bitirmek değil, ilke sizin, sizin müdahale edip…

BAŞKAN – Size üçüncü defa söz verdik.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- CTP’nin kurumsal yapısıyla ilgili Kürsüden konuşmayı engellemenizdi ilke, onu yapmadınız. Dolayısıyla ben CTP Genel Başkanı olarak cevap vermek zorundayım.

BAŞKAN – İkinci, üçüncü defa Kürsüye çıktınız…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Aynı sebeple, aynı sebeple, kendi tercihim değil.

BAŞKAN – İfade ediniz, buyurunuz, oturduğunuz yerden ifade ediniz.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Hayır, Kürsüden ifade edeceğim. Çünkü CTP Parti Meclisi üzerine bir sataşma var. Bununla ilgili Kürsüden konuşacağım İçtüzük gereği.

BAŞKAN – Buyurun beş dakika veriyorum. Sürenizi aşmamanızı rica ediyorum. Çünkü ciddi bir şekilde uzuyor…

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) - Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sadece bilgi olsun diye aktarıyorum, Devrim Bey hukuk fakültesi mezunudur ve doktora yapıyor şu anda hukukta. Dolayısıyla hukuk üzerine söylediği şeyler bir hukukçu olarak söylediği şeylerdir. İkincisi, bu Cumhuriyetçi Türk Partisi yönetsel yapısıyla ilgili bu Kürsüden konuşmayı çok açık söylüyorum, daha önce de söyledim bunu, men ediyorum, kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Cumhuriyetçi Türk Partisi sadece ülkede değil, Parti içinde de demokrasiyi uygulamayı ilke edinmiş bir Partidir, herkese de tavsiye edilir ve Partinin yetkili organlarından alınan karalar üzerine burada Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri görev yapar. Sevgili Hasan Tosunoğlu’nun Partisi bildiğim kadarıyla Cumartesi günü Yerel Yönetimler Reformu tırnak içinde ile ilgili bir toplantıdaydı. Peki, siz o toplantıyı niye yapıyorsunuz? Partiniz size o konuda ne düşündüğünü aktaracak sonuç itibariyle ve siz de Komiteye geldiğinizde onu konuşacaksınız. Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu yaptığı zaman bu kimi niye rahatsız ediyor ki? Tabii ki öyle yapacağız. Bir parti bir örgüttür ve örgüt böyle davranır ve buradan başka bir partinin örgütüyle ilgili konuşma yapmayı daha önceki dönemlerde de anlamadığımı söyledim, burada da söylüyorum.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Lefkoşa) (Yerinden) - Sevgili Başkanım…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Efendim?

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Sayın Başkan bu o zaman herkes için geçerli… Çok özer dilerim Sayın Başkan. bakın…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Herkes için geçerli. Evet…

ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) (Devamla)- Talat Ongun’u izlemediniz herhalde. UBP’nin kurumsal yapısı hakkında sizin milletvekiliniz konuştu ama bu tartışmayı o başlattı.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Neyle ilgili?

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla)- Biraz önce sizin milletvekilinizden kurumsal yapı olarak…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Açın, açın mikrofonunuzu Hasan Bey de duyalım.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla)- Ulusal Birlik Partisinin üzerinden yorum yapılmasına da müdahale etmenizi bekliyoruz…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ben içeride değildim, çıkardınız…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla)- O zaman içerde oturun ve bu konuşmaları hep eleştiri…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Müsaadenizle nerede oturacağıma ben karar vereyim ama şunu söylüyorum Hasan Bey, o zaman söz alırsınız Ulusal Birlik Partisinin bak aslanlar gibi Grup Başkan vekilleri var, çıkar Kürsüye ve buradan benim şimdi söylediğimi söyler.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla)- Çıkıyoruz, anlatıyoruz, anla…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Neyi, ne zaman çıktınız?

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla)- Benim ifade ettiğim sizin bizi… Kurumsallık dersi vermek yerine…

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ben de tekrar söylüyorum, Ulusal Birlik Partisi…

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

BAŞKAN – Sayın Başkan toparlayalım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Susturursanız toparlayacağım.

BAŞKAN – Sakin olun. Sayın milletvekilleri, konuşmacıyı dinleyelim.

 (Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Yahu siz zaten, sayın milletvekilleri siz zaten tabii ki Grup adına konuşmayacaksınız. Grup adına konuşacak yetkilendirilmiş arkadaşlarınız var, o arkadaşlar aynen genel başkan olarak benim şimdi yaptığım gibi ben olmasaydım Erkut Beyin veya Sıla Hanımın yapacağı gibi Grup Başkan vekilleriniz çıkar, Ulusal Birlik Partisinin iç işleyişi sizi ilgilendirmez der, buna hakkınız sonsuz. Ben size…

ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) (Devamla)- Tufan Hoca dinlemiş olsaydınız ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaktınız.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Şimdi…

ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) (Devamla)- Yani ben sizin konuşmanızı…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ben size haksız dedim mi şu anda, ben size bu Mecliste hangi usulü uyguladığımızı bugüne kadar ve benim Partimle ilgili bir şey söylendiği takdirde ben varsam benim, ben yoksam Grup Başkan vekillerimden birinin bu Kürsüye çıkıp sözünü söyleyeceğini söylüyorum. Her defasında da söyleyeceğiz. Sizin de aynı şekilde tabii ki benim söylememe gerek yok, bunu yapma hakkınız var, Grup Başkan vekilleriniz yapmadı diye milletvekili olarak söz isteyecekseniz Başkandan da benim ilgilendirmez, o Ulusal Birlik Partisinin iç meselesidir. Bugüne kadar da Ulusal Birlik Partisinin iç meseleleri konusunda çok şey yaşanmış olmasına rağmen Nazım Bey buradadır deneyimli Milletvekili olarak, Olgun Bey buradadır, bir günden bir güne ben Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı olarak bir şey söylemedim. Parti meselesi de bizim iç meselemiz değil ha, Parti Meclisi de Parti içi demokrasi dolayısıyla alınması gereken kararları alan organımızdır; tekrar söylüyorum, isteyen önemser, isteyen önemsemez herkese öneririm parti içi demokrasiyi. Ülkedeki demokrasinin başlangıç noktasıdır. O olmazsa zaten burada işler hiç de iyi gitmez. Ama takdir sizindir. Yani kim bu öneriyi değerli bulur, kim bulmaz beni ilgilendirmez. Ha mesele de bakın demin Hasan Bey dedi ki keşke bu memleketin ekonomik meselelerini konuşabilseydik Mecliste, keşke, keşke. Ne zaman konuşulur bilirsiniz, haftalardır ben bu Kürsüden bunu söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum CTP adına. Neyi söylüyorum, daha önce imzalanan son iki Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü bütün ısrarlarınıza rağmen bu Mecliste temsil edilen partilerle paylaşılmadı, hata yapıldı. O hatanın sonucu da Protokolün yüzde 50 oranında gerçekleşmiş olması oldu, şimdi de bir Protokol görüşmesi yürüttüğünüzü söylüyorsunuz diyorum buraya, ama gene muhalefetin ve Meclisin haberi yok ve bu Protokol bugün ne deniyor dış kaynağa ihtiyacımız var. Dış kaynak açısından ülkemiz için çok önemli bir Protokol, hata yapılıp da altına imza atıldıktan sonra söyleyeceklerimiz maalesef eleştiriden ibaret kalacak. Biz öneri de yapabilmek istiyoruz. Getirin beraber çalışalım önerilerimizi alın, uyarsınız, uymazsınız sizin bileceğiniz iş diyoruz, hiçbir şekilde bu yapılmadı şu ana kadar. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Bu değil midir özel sektörün şu anda içinde bulunduğu hale de çare üreteceğimiz enstrümanlardan biri? Bu değil midir inşaat sektörü burada dururken Türkiye’de ihalelerin açılıp da sadece yolların oradan gelen parayla yapılması ve bu paranın ekonominin içinde iç piyasada dönmesinin mümkün olmamasının sebebi? Neden bunları burada konuşamıyoruz. Hadi burayı çok tercih etmediniz, neden partilerin temsilcilerini çağırıp da birlikte konuşmuyorsunuz iki defadır hata yaptığınızı bilmenize rağmen. Geçen defa Protokolde yaptığınız hatalar dolayısıyla burada, bu Kürsüde, bu Yüce Kürsüde bir Bakanın istifa etmek zorunda kaldığını herkes bilmesine rağmen neden bunları yapmıyorsunuz, neden iktidarın küçük ortakları olarak siz de çıkıp da bu Kürsüden yahu bunu paylaşın, önerileri alın, isterseniz uyarsınız, Hükümet sizsiniz. Ama sonuçta bunu istişareye açın neden demiyorsunuz? Yarın bu Protokol imzalanırsa Hasan Bey ve biz bu Protokolde hatalar görürsek ve bu Kürsüye çıkıp eleştirirsek çıkıp diyeceksiniz bize ki e sadece eleştiriyorsunuz, öneri yapmıyorsunuz? Öneri yapamayız, çünkü imzalanmış olur. İmzalanmış bir şeyi ancak eleştirebilirsiniz. Bu doğru bir yöntem midir sizce ülke bu kadar ciddi bir ekonomik sıkıntı içindeyken, hayır. Siz de herhalde evet demeyeceksiniz bu yönteme. Peki, bunlarla ilgili niye sesinizi çıkarmıyorsunuz, niye bu kadar önemsiyorsunuz ekonomiyi de elektrik zammı konusunda sesinizi çıkarmadınız? Niye bu kadar önemsiyorsunuz ekonomiyi de alkollü içki zammı konusunda hiçbir şey söylemediniz? Doğruysaydı bile biz eleştirirken, size göre doğruysa, değer yargılarınıza saygım var; size göre doğruysaydı biz eleştirirken neden çıkıp da cevap vermediniz, “hayır, doğrudur” demediniz? Mesele budur. Eğer isteniyorsa bu memleketin içinde bulunduğu ekonomik krizin burada konuşulması ki biz istiyoruz, şu anda memleketin temel meselesi budur. Bu usuller üzerinden ama, o zemin üzerinden bunları konuşacak bir ortam yaratılması gerekir yaratılmıyor. Buna niye sesiniz… bu niye sizi hiç rahatsız etmiyor? Sizi sadece zemin darmadağın edildiğinde, Anayasa ihlal edildiğinde, İçtüzük, mevzuat ihlal edildiğinde muhalefetin Meclisin yetkilerine sahip çıkmak adına buna tepki vermesi mi rahatsız ediyor? Mesele budur onun için saygı duyuyorum söylediklerinize. Değer yargılarına bizim sonsuz saygımız var. Yeter ki o değer yargıları doğru zeminde ifade edilsin ve diğer değer yargılarının ifade edilmesi de engellenmesin. Teşekkür eder saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman. Sayın Erhan Arıklı buyurun. Buyurun hitap edin yüce Meclise.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce sevgili Devrim Barçın’ın temas ettiği, değindiği çok önemli birkaç konu var. O önemli konular maalesef cüce söylemleri altında güme gitti. Neydi bu önemli konu? Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış olan protokollerin uluslararası anlaşmaların zamanında Meclise gelmemesi. İşler yapıp, bitiriliyor ondan sonra usulen Meclise getiriliyor ve Meclisin onayından geçiyor. İş işten geçtikten sonra bu önemli bir konu ben Ekonomi Bakanlığı yaptığım dönemde 2015 ya da 2016’da sevgili Sunat Atun imzalamış olduğu ekonomik protokolün daha bitme süresi yaklaşırken Meclisin gündemine geldiğini gördüm ve üzüldüm. Bitmek üzereydi, oysa Türkiye Cumhuriyeti Devlet ciddiyeti içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle imzaladığı ekonomik protokollerle veya işte uluslararası anlaşmaları anında Meclise götürüyor, geçiriyor ve Cumhurbaşkanının da imzasıyla yürürlüğe koyuyor. Şimdi bu bizlerin hatası, Devletin hatası değil. Devleti yöneten neticede bizleriz, Hükümetlerin hatası. Hükümetlerin hatasından yola çıkarak, Meclisi kötülemek, Meclisin üzerine de Devleti kötülemek doğru bir yaklaşım değil. Onun için sevgili Devrim Barçın’ın söylediği çok önemli. Bizim de özellikle bu uluslararası anlaşmaları imzaladıktan hemen sonra Meclisin bilgisine getirmemiz elzemdir. Şimdi bakın Anavatan Türkiye, tüyü bitmemiş yetimin hakkını keserek 322 Kilometrelik köy yollarını ve yollarımızı yapıyor, oraya paralar harcıyor. Biz burada neyi tartışıyoruz? Usulen zamanında Meclise getirilmediği için bu anlaşmayı onu tartışıyoruz. O yolların büyük bir kısmı bitmek üzere. Yıllardır el değmediği için köstebek yuvası haline gelen çukurlarla dolu olan, sürücüleri rahatsız eden, maddi ve manevi zarara sokan o yollar, hatta kazalara sebebiyet veren o yolları kendi imkanlarımızla yapma imkanımız olmadığı için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti kendi öz kaynaklarıyla bunu yapıyor ve teknik olarak da adına bazen hibe diyor, bazen de kredi diyor. Kredi miktarımız zannediyorum herhalde bir 10 Milyar Doları bulmuştur, borcumuz, aşmıştır. Yahut şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti teknik sebeplerle protokollere kredi dediği bu borçlanmayla ilgili bizi en ufak bir serzenişte dahi bulunmadı. Kendi iç teknik düzenlemesi muhasebe ve maliye düzenlemesi dolayısıyla kredi demek zorunda kalıyor. Vay efendim sen bize bunu kredi dedin günün sonunda isteyeceksin. Yapmayın Allah aşkına yani o insanları da rencide ediyoruz. O insanları da rencide ediyoruz. Yani bakın o yollar bitmek üzere eminim ki şu anda birçoğunuz o yolları kullanıyorsunuz. O insanları rencide etmeyelim. Netice itibarıyla bize yardım eli uzatıyorlar. Bu yardım eline sadece teşekkür etmek gerekiyor. Ha tekrar söylüyorum Devrim Barçın’ın söylediği konu çok önemli. 2021 yılında imzalanmış olan bu protokolün mutlak surette çok daha önce Meclise gelmesi ve Meclisin onayından geçmesi gerekirdi teşekkür ediyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) – Bir soru soracağım.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Buyur.

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Tufan Erhürman.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sevgili Erhan Arıklı seçim döneminden çok iyi hatırlıyorum diye zannediyorum yanlışsam beni düzeltin. Siz Bakanlar Kurulu üyesiydiniz, Bakandınız. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanıyla mı bir protokol imzaladınız ve bütün seçim boyunca imzaladığınız protokolün Bakanlar Kurulundan geçmemesi dolayısıyla şikayetçi oldunuz. Doğru mu hatırlıyorum buraya kadar?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Doğru…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Doğru. Bu memleket öyle bir memlekete çevrildi ki bir Bakan Türkiye Cumhuriyeti’yle uluslararası anlaşma imzalıyor. İmzalamaya gitmeden önce belli ki Bakanlar Kurulundan…

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Görüşülmemiş...

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Yetki alınmadı, yetki almadı…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Görüşülmedi, yetki almıyor tam da onu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’yle anlaşma imzalayacak bir Bakan. Sizin deyiminizle söylüyorum diğer Bakanlar Kurulu üyeleri yetki almadan gidiyor, oturuyor bir anlaşma imzalıyor ve sonra bu anlaşma Bakanlar Kurulunda onaylanmıyor, Meclise gelmesi söz konusu bile olmuyor doğal olarak ve Türkiye Cumhuriyeti o anlaşmayı kendi iç prosedürüne tabii tutuyor. Biz burada Bakanlar Kurulundan dahi geçiremiyoruz. Bunu yapanlar da kimler Türkiye Cumhuriyeti’ni üzmeyin diyenler. Şimdi Sayın Erhan Arıklı, yani Türkiye Cumhuriyeti’ne bundan daha büyük bir hakaret olabilir mi? İki Bakan oturacak anlaşma imzalayacak ve Bakanlar Kurulu diyecek ki ben Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanmış anlaşmayı onaylamıyorum çünkü ben önceden yetki vermedim. Bunları yaşattınız yahu bu ülkeye de şimdi Kürsüden bize sevgili Erhan Arıklı Türkiye Cumhuriyeti’ni de üzmeyin… Daha bu söylediğim bir sene olmadı. Çünkü siz gene ne yaptınız? Bak gene aynı şeydir ha gene bu ülkenin zeminine, usullerine uymadınız. Bakanlar Kurulu size yetki vermeden gittiniz anlaşma imzaladınız onu da söyleyen ben değilim sevgili Nazım Çavuşoğlu’yla, Olgun Amcaoğlu’dur ikisi de o Bakanlar Kurulunun üyesiydi ve ondan sonra bizi üzgünüm bu kelimeyi kullanacağım rezil ettiniz. Türkiye Cumhuriyeti artık bizim Bakanlarımızla görüşürken herhalde sizden yetki belgesi talep edecek. Var mı yetki belgen benimle görüşmeye diye. Bunlar yaşandı yahu bu ülkede. Havadan konuşmuyoruz ya. Aha burada eski Bakanlar yani bütün bunlar üzerinden hala biz bunu bir edebiyata çevireceğiz? Ve diyeceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti… Kim Türkiye Cumhuriyeti’nin kredilerini istediğini söyledi Devrim Bey krediyi niçin söyledi bilir misiniz? Devrim Bey krediyi bir hukukçu olarak şunun için söyledi. Kredi denilen şey her durumda mali mükellefiyet yaratan bir şeydir ödersiniz, ödemezsiniz ayrı bir şeydir. Mali mükellefiyet yarattığı için de 90’ıncı Maddeye göre Meclise gelmesi gereken bir şeydir dedi. Onu çarpıtıp da üstüne üstlük bunları yaşatanlar olarak lütfen burada Türkiye Cumhuriyeti üzerinden gene iç politikaya dair bir şey söylemeyin Erhan Bey.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi o anlaşma tarihi bir anlaşmaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ticaret yapma imkanı sağlayan, mal göndermesini sağlayan önemli bir anlaşma. O dönemde işte prosedür gereği benim önceden yetki almam gerekiyormuş, bilmiyordum. Arkadaşların onu pekala orada apsorbe edebilirlerdi şey yapabilirlerdi onu tolere edebilirlerdi. Seçim yaklaştığı için herhalde olsa gerek etmediler ama şimdi Ekonomi Bakanımız eminim ki onu yenileyecektir ve o konuda gerekli adımlar atılacak. Çünkü o tarihi bir anlaşma…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani Türkiye ile imzalanan bir anlaşmayı seçim maksatları için kullandı arkadaşlar?!

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Netice itibarıyla geçmedi üzgünüm. Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz gibi o anlaşmanın bütün gereklerini prosedür olarak yerine getirdi bu benden de kaynaklanan bu hata olabilir ama netice itibarıyla o anlaşmanın mutlak surette yürürlüğe girmesi gerekiyor, teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul Etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) – Kim reddetti Sayın Başkan?

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Reddeden yoktur.

 BAŞKAN – Ret edenler?... Yoktur. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri, bu kısımda Başbakanlığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yeni Girne 100 yataklı askeri hastane yapımına ilişkin protokolü bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 7 Nisan 2022

Başbakanlığı

Sayı :BBK.0.00-002/03-22/E.1207

Konu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Yeni Girne 100

Yataklı Askeri Hastane Yapımı

Protokolü

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından 23.11.2021 tarihinde Lefkoşa’da ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar tarafından 06.01.2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü” KKTC Bakanlar Kurulu’nun 2.4.2022 tarih ve F.S.(K-II)194-2022 sayılı kararı ile onaylanarak, 04 Nisan 2022 tarih ve 69 sayılı Resmi Gazete’nin EK-IV, Bölüm I’nde yayımlanmıştır. Söz konusu Protokol metninin bir nüshası Anayasa’nın 90’ıncı Maddesinin (3)’üncü fıkrası gereğince ilişikte sunulmaktadır.

 Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla istirham ederim.

 Dr. Faiz SUCUOĞLU

 Başbakan

 (Ekler ana dosyaya eklenmiştir)

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu kısımda 62 Madde üzerinden iki konuşma istemi vardır.

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) – Burada konuşma yapma hakkımız yok muydu Sayın Başkan?

 BAŞKAN – Vardır.

 ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Az önce kaldırdık da elimizi Sayın Doktor, söz isterim.

 BAŞKAN – Vardır, özür dilerim.

HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) – Yahu oylama oldubitti, geriye dönük konuşma mı olur?

MALİYE BAKANI SUNAT ATUN (Yerinden) – Oylama olmadı yahu…

HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) (Devamla) – Eski köye yeni adet.

BAŞKAN – Burada oylaması yoktur, sadece bilgiye sunuş vardır. Ondan dolayı burada sadece bilgiye sunuş vardır. Bilgiye sunuş üzerinde söz ister mi istemez mi?

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Konuşma hakkı var var değil mi?

BAŞKAN – Vardır beş dakika konuşma hakkınız vardır. Her partiden bir kişi konuşabilir. Buyurun Hitap edin yüce Meclise.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Tabii ki Girne’ye yeni 100 Yataklı Askeri Hastane Protokolü doğrultusunda yeni bir hastanenin yapılması tabii ki reddedilecek bir şey değildir ama biliyorsunuz Girne Devlet Hastanesi, Yeni Girne Devlet Hastanesinin yapımı yıllardan beridir konuşulmaktadır ve maalesef halen hayata geçirilememiştir. Bu konuyla ilgili de Hükümetimizden beklentimiz bir an önce çok acil ihtiyaç olan Girne’de bir yeni Devlet hastanesi ihtiyacı olan bir Girne bölgesine bu yeni Devlet hastanesinin yapımı konusunda da acil girişimde bulunulması ve böyle bir hastanenin Girne’ye kazandırılması gerekmektedir. Bir de tabii ki bu tür protokol ve yatırımlarda mutlaka önümüzdeki dönemde veya şu anda da yapılabilir. Kuzey Kıbrıs gerek projelendirme aşamasında gerek yapım aşamasında Kuzey Kıbrıs birimlerinin bizim buradaki birimlerin devrede olması ve onlara yaptırılması daha uygun olacağı kanaatindeyim ve dediğim gibi bir an önce çok acil olan, ihtiyaç olan Girne Devlet Hastanesinin de hayata geçirilmesini Hükümetimizden talep ediyorum, teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, 62’nci Madde üzerinden iki konuşma istemi vardır. Birinci sırada Halkın Partisi adına, Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay’ın “Hükümete İndirimli Sorular” başlığı altında konuşma istemi vardır. Konuşma süreniz beş dakikadır.

KUDRET ÖZERSAY – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Maliye Bakanı burada olacaktı ama ayrıldı, Başbakan zaten burada değil. İnşallah dinliyorlardır ve inşallah cevap vermek için gelirler. Çünkü cevaplanması gereken sorular vardır. Kamuoyunda herkesin kafasını karıştıran çelişkili birtakım açıklamaları vardır Hükümetin. Başbakanın yapmış olduğu açıklamalar ile Maliye Bakanının yapmış olduğu açıklamalar arasında bir makas vardır. Örtüşmeyen bir taraf vardır. Çelişkili bir durum vardır. Bunun netleştirilmesi gerektiği için güncel olan bu konuda halkın da beklentisi olan bir konuda bazı sorular sormak durumundayız. Yani indirimli sorular dedim ama zamlı sorular ya da alkollü sorular da olabilirdi tabii bunlar. Çünkü alkolle ve zamlarla doğrudan ilgili. Bir kere alınan karar indirim değil. Zamdan indirim. Dolayısıyla yine zam anlamına geliyor. Elektrikte ve alkolde önce okkalı zam kararı aldınız. Elektrikte makul bir tarife düzenlemek yerine insanların belini bükecek zam kararları aldınız kolaya kaçtınız. Alkolde de sigaraya hiç değinmiyorum. Fon üzerinden makul, mantıklı, ekonomik akla uygun olan değil fonu doğrudan doğruya dört kat, beş kat artırarak kısa yoldan ay sonuna maaşları ödemek için para bulayım mantığıyla adım attınız ve ekonomik akıldan yoksun bir davranış olduğu için bu karar olduğu için bu zam kararları nihayetinde Maliyenin değil gelirlerini artırmak muhtemelen gelirlerinin daha da azalması sonucunu ortaya çıkardınız ama burada daha önemli bir husus var. 5 Nisan’da Sayın Sucuoğlu, Sayın Başbakan bu yapılan zamların elektrikle ilgili olan zammın ve alkolle ilgili olan zammın belirli oranda geri alındığı yönünde detaylı açıklamalarda bulundu. Yani zamdan indirim yönünde bir açıklamada bulundu. Önce almış olduğunuz karar içkide özellikle belli bazı içkilerde litre başına 13 TL olan fonu 50 TL’ye çıkarmak. Şarapla ilgili 4 TL’yi, 20 TL’ye çıkarmak. Dört kat, beş kat artırdınız önce. Ardından bir indirim yapılacağına ilişkin Sayın Başbakan genel bir söz söylemedi. Sayın Başbakan basının önüne çıktı. Kamuoyuna Bakanlar Kurulu ertesinde şu açıklamayı yaptı 5 Nisan tarihinde. İthal içkilerde 50 TL’lik fonu 25 TL’ye çekiyoruz. 40 TL’ye çıkardığımız fonu 15 TL’ye çekiyoruz. 20 TL’ye çıkardığımız fonu 7 TL’ye çekiyoruz. 15 TL’ye çıkardığımız fonu 5 TL’ye çekiyoruz. 17.5 TL’ye çıkardığımız fonu da 6 TL’ye çekiyoruz. Bu farklı alkol türlerine ilişkin olarak detaylı alınmış bir karar misali bunu Bakanlar Kurulu ertesinde Sayın Başbakan açıkladı. Ama ardından bir haftalık bir süre geçmesine rağmen herhangi bir alkol indirimi yapılmaması üzerine kendisine doğal olarak soruldu. Ne oldu Sayın Başbakan bu zamdan indirim konusu? Sayın Başbakanın yanıtı Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümü Covid oldu. Onun için bu indirimi, zamdan indirimi henüz yapamadık diye. Oysa Sayın Maliye Bakanının dün bir açıklaması vardı. Sayın Maliye Bakanı “alkolde Gümrük Vergilerinin tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmesi maksadıyla uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak suretiyle konu hakkında ivedi çalışma başlatacağız” dedi. Allah, Allah! Başbakan yapılan zamdan bir indirime gidileceğini rakamlar bazında açıkladı. Aradan bir hafta geçti bu indirim hayata geçirilmedi. Yetmedi Maliye Bakanı bu kez çıktı ve dedi ki; bu indirimle ilgili olarak uzmanlardan oluşan bir komite oluşturmak suretiyle konu hakkında ivedi çalışma başlatacağız. Şimdiden bu andan yani dünden itibaren bir çalışma başlatılıyor. Bir hafta önce yaptıydınız indirimi. Yapmadınız demek ki. Çalışma başlatıyorsunuz. Soru şudur; bir kere bu uzmanlardan oluşan komite o Covid olan uzmanlar mı? Yoksa bunlar başka uzmanlar mı? Maliye bünyesinde başka uzmanlardan oluşan bir komite kurup bu indirim çalışılacak mı bir? İki, bir hafta sonra ortaya çıkacak duruma getirdiniz zam indirimini ne ise ama içine bir de “ivedi” kavramı koymuş Sayın Maliye Bakanı. İvedi çalışma başlatacağız. Daha çalışma başlatacaksınız yani?! Çalışma başlatacaksınız. Yapılan çalışma sonucunda zamdan indirim kararı alacak imasında bulunuyor Sayın Maliye Bakanı. Peki soru şudur; Başbakanın kamuoyuna açıklamış olduğu indirim oranlarını yapmak için mi bu komite oluşturuluyor? Yoksa oluşturulan bu komite kendine göre yaptığı çalışma sonucunda başka indirim oranları sonucuna varıp başka indirim mi yapacak zamdan nedir olacak olan? Bize bunu bir açıklayın. Çünkü Sayın Başbakan rakamlar bağlamında ithal içkide litre başına 50’den 25’e. Yerli içkide 40’dan 15’e. Şarapta 20’den 7’ye. Birada 15’den 5’e. Fıçı birasında 17.5’dan 6’ya çekiyoruz diye açıklaması var Sayın Başbakanın. Bunları yapmak için bir komite oluşturmaya gerek var yani? Yoksa oluşturulan komite Maliye Bakanlığında bunların dışında başka indirimler çalışacak da o zaman Başbakanın söyledikleri havada mı kalacak yani? Soru budur. Buna ilaveten aslında sorulması gereken ve Sayın Atun’un mesela yani yanıtlaması gereken bir başka soru daha vardır Sayın Taçoy. Mesela Sayın Maliye Bakanı o Bakanlar Kurulu var ya ertesinde hani Sayın Başbakan indirim açıklamıştı zamdan indirim. Sayın Maliye Bakanı o Bakanlar Kurulunda var mıydı, var mıydı Sayın Oğuz? Vardı değil mi? Sayın Maliye Bakanı o Bakanlar Kurulu toplantısında varsaydı hemfikir miydi bu yapılacak olan zamdan indirimle ilgili olarak? Değilseydi orada bunu dile getirdi mi? Hemfikirseydi bir komite oluşturup bunu çalışacağız nedir biz bunu anlamadık. Yani rakamlar var. Madde madde, kalem kalem indirim rakamları var ama şimdi bir hafta da geçtikten sonra bir de komite oluşturuluyor ivedi çalışma başlatıyor. Ne demektir bunun anlamını biz öğrenmek istiyoruz. Bir diğer nokta kuşkusuz Başbakanın yapmış olduğu açıklama eğer Bakanlar Kurulunda üzerinde uzlaşılmamış bir açıklamaysa o zaman Başbakan Bakanlar Kuruluyla hemfikir olmadan mı açıklama yaptı? Yoksa içeride Sayın Maliye Bakanı benim için de uygundur dedi de ondan sonra benim için uygun değil ben bir çalışma başlatacağım başka türlü bir zamdan indirim çalışacağım noktasında mıdır? Bir görüş ayrılığı mı var bu konuda? İnsanlar için aslında önemli olan görüş birliği, görüş ayrılığı meselesi değil. Yapılan o okkalı zamdan gerçekten söylenildiği gibi bir indirim yapılacak mı, yapılmayacak mı insanlar bunu bilmek istiyor ve bunu kullandıkları elektriğin şu anda tarife fiyatını biliyor mu vatandaş? Veya alkolle ilgili olarak kimisi bu fon indiriminin yapıldığını düşünüyor ya da buna inanıyor ama bir kısmı bu fon indirimi var mı, yok mu bilmiyor mesela. Elektrikle ilgili olarak Sayın Başbakan bir açıklama yaptı ve birtakım rakamlar verdi yine kalem kalem. Öyle genel bir açıklama değil. Elektrik zammının bir kısmını geriye alıyoruz demedi Sayın Sucuoğlu. Sayın Sucuoğlu kalem kalem çıktı ve dedi ki; 0-250 arası 98 Kuruş. 251-500 arası 2.70’e çıkarmıştık. 1.70’e çekiyoruz. 501-750 kilowatt saat arasını da 2.95’e çıkarmıştık. 2’ye geri çekiyoruz. 751 ile 1000 arasını da 3.25’e çıkarmıştık. 2.25’e geri çekiyoruz. 1000’in üzerindeki kullanımı da 3.30’a çekiyoruz 4’den. 4’e çıkarmıştık. 3.30’a çekiyoruz. Detaylı bir biçimde elektrikte bir kalem kalem indirim açıklaması. Yani zamdan indirim ama gene zam açıklaması yaptı Sayın Başbakan ama bunun hemen ertesinde bu kez yine farklı bir Bakan da değil ha! Bu kez yine Sayın Maliye Bakanı çıktı ve dedi ki; bu indirimin, zamdan indirimin yapılabilmesi için, hayata geçirilebilmesi için 180 Milyon Liraya ihtiyaç var her ay. Üstelik Sayın Maliye Bakanı dedi ki; halka doğruyu söylemek lazım. Sayın Maliye Bakanına devam niteliğinde şu soruları soruyorum. Sayın Başbakan halka doğruyu söylemiyor mu? Bu yaptığınız zamdan indirim şartlı bir indirim miydi? Yani şöyle miydi? Bu, bu, bu, bu kalemleri bu oranda indireceğiz eğer her ay 180 Milyon bulursak ama. Belli değil daha indirecek miyiz, indirmeyecek miyiz bu zamdan indirimi. Şartlı bir indirimseydi Sayın Başbakan kamuoyu önüne çıktığında Bakanlar Kurulu ertesinde böyle bir indirim yapmayı düşünüyoruz ama para bulursak. Her ay 180 Milyon bulursak bu indirimi yapacağız şeklinde bir şart vardı da Sayın Başbakan bunu söylemedi mi? Bunu netleştirmek lazım herhalde. Eğer öyleyse bu şartı Sayın Başbakan unuttu mu? Yoksa Sayın Başbakanın ve Bakanlar Kurulunun iradesi ki o da yeterli değil biliyorsunuz. Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun da bir karar alması gerekirdi tarifeyle ilgili de sizin önünüze öyle gelsin ama Elektrik Kurumunun böyle bir kararı olmamasına rağmen Bakanlar Kurulu olarak nasıl oldu da elektrikte böyle bir indirim kararı aldınız ona da şaşıyorum. Çünkü Sayın Maliye Bakanı bize nizamnamenin önemli bir şey olduğunu, uygulanması gerektiğini söylemişti ama o nizamname önce Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunun bir tarifeyle ilgili karar alması ve Bakanlar Kuruluna öyle gelmesi gerektiğini söyleyen bir nizamname ama bu defa unutuldu herhalde. Önemlidir nizamnameye uygun davranmak ama bu defa unutuldu herhalde. Soru şudur; bu kararla ilgili olarak 180 Milyon meselesiyle ilgili olarak Sayın Başbakan 180 Milyon her ay bulunması gerektiğini bilmeden mi o indirim kararını açıkladı? Yoksa bilerek özellikle o şartı söylemedi mi? Yoksa öyle bir paranın bulunmasına gerek yoktur Sayın Başbakan bunu açıkladı ama yürürlüğe girmesini Sayın Maliye Bakanı mı engelliyor? Ya da mesela dün itibariyle Sayın Maliye Bakanının yapmış olduğu açıklamaya lütfen bir bakın. Sayın Maliye Bakanı dün yaptığı açıklamada diyor ki; enflasyona karşı mücadele için bu düzenlemeleri yapmamız gerekir ve şu imada bulunuyor. Kendisi burada yoktur geldiğinde cevaplamasını istiyorum. Hayat Pahalılığı ve benzeri konularda alım gücünün erimesini önlemek ve enflasyona karşı mücadeleyi yapabilmek, başarılı olarak yapabilmek için aslında bu zamları yapmak ve bu zamlardan indirimi de yapmamak gerektiğini ima eden bir açıklaması var Sayın Maliye Bakanının. Yani aslında ima edilen şey siz Hayat Pahalılığı karşısında alım gücü erimesin istiyorsanız ve Hayat Pahalılığını size verebilmemizi istiyorsanız kamuda çalışanlara bizden böyle bir indirim beklemeyin aslında iması mı vardır Sayın Maliye Bakanının yapmış olduğu açıklamada? Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Hem elektrikte, hem de alkolde önce okkalı zam yaptınız. Daha sonra zamdan indirim yapacağınızı söylediniz. Başbakanın açıklamalarıyla Maliye Bakanının açıklamaları arasında bir makas var. Bir tezatlık var. Birbiriyle uyumlu olmayan bu açıklamaları daha farklı okumamız gerekirse Sayın Maliye Bakanı veya Sayın Başbakan gelip bize buradan bir yanıt versinler lütfen ve ya Sayın Maliye Bakanın söylediği doğrudur. O zaman Sayın Başbakanın söylediği doğru değil. Yalandır demiyorum. Uygun bir dil olmaz. Ya da Sayın Başbakanın söylediği doğrudur veya Sayın Maliye Bakanının söylediği doğru değil. İkisi birden doğruysa o zaman burada daha farklı bir şekilde ifade etmeniz ve izah etmeniz gerekecektir. Bunu izah etmediğiniz sürece de her ikisi birden yanlış yani her ikisi birden halka doğruyu söylememek anlamına gelir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan yaklaşık 9 gün önce bu ülkenin Başbakanı çıktı ve dedi ki; bir sonraki hafta Türkiye ile Ekonomik Protokolü imzalıyoruz. Yani geçen hafta bu Protokolün imzalanacağını basın önüne çıkıp Sayın Sucuoğlu söyledi. Geçen hafta oldu bitti Protokolden bir haber çıkmadı. Türkiye ile Protokol ne aşamadadır? Eğer geçen hafta imzalanmayacaksaydı Sayın Başbakan neden geçen hafta imzalanacağını söyledi? Kendisine geçen hafta imzalanacağını söyledi birileri ve ondan sonra imzalamaktan vaz mı geçildi? Bir yerde bir sıkıntı oldu da onun için mi imzalanmadı geçen hafta? Yoksa Sayın Başbakana kimse geçen hafta imzalanacağını söylemedi ama Sayın Başbakan geçen hafta imzalanacağını söyledi bize kamuoyuna. Bu sorulara kim cevap verecek?

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – Sorular bu Hükümete çok fazla Sayın Özersay.

KUDRET ÖZERSAY (Devamla) – Veya devam edecek olursak son yapılan burada bu Hükümet oluştu oluşalı Bakanlık, Kurum, kuruluş pazarlığı yapıp paylaştı. Biz de dedik ki; yaptığınız bu pazarlığın bir kısmı yasalarımıza aykırı. Bu yasalar yürürlükte olduğu sürece siz böyle bir paylaşım yapamazsınız. Serbest Limanı Koalisyon ortağınız Demokrat Partiye yani Turizm Bakanlığına bağlayamazsınız. Bu yasa bu şekilde durduğu sürece Ekonomi, Enerji Bakanlığına bağlı olmak zorundadır Serbest Liman dedik. Beklediniz, beklediniz ettiniz edemediniz Fikri Ataoğlu’na az önce onun için Salondan ayrılmasın dedim ama özellikle ayrıldığını düşünüyorum. Bir sigara içeyim geliyorum dedi. Sigara zamlandı içmesin gelsin duyuyorsa beni gelsin şimdi de bir cevap versin lütfen. Hukuka aykırı olur dedik dikkate almadınız ve ne yaptınız? Ettiniz edemediniz kalktınız bir önerge getirdiniz Bakanlar Kuruluna önergeyi kendisine bağlı olmayan kurumla ilgili olarak Turizm Bakanlığı getirdi Bakanlar Kuruluna. E, ben de size sorarım o zaman yani mesela Londra temsilcisi olarak atayacağınız kişiyle ilgili Bakanlar Kuruluna önergeyi Tarım Bakanlığı getirebilir mi? Ya da mesela süt ve diğer teşviklerle ilgili olarak önergeyi Sayın eski, yeni Tarım Bakanı teşviklerle ilgili önergeyi mesela Turizm Bakanlığı getirebilir mi Bakanlar Kurulunda sizin getirmeniz gerekmez mi? Hayat pahalılığıyla ilgili önergeyi mesela Ulaştırma Bakanlığı getirsin Bakanlar Kuruluna olabilir mi böyle bir şey? Oldu işte bunu da yaptınız. Yasaya rağmen Bakanlar Kuruluna Serbest Liman Yönetimini görevden alma ve yenilerini atama önergesini Turizm Bakanı getirdi. Yetkisi var mı? Hayır yok. Yasalara aykırı davrandınız gene usul kuralları açısından. Önemsiyorsunuz bunları belki ama bu Devleti ve gerçekten Devletin itibarını düşünüyorsanız muhalefete biraz kulak vermeniz gerekir, gelip burada bu soruları cevaplandırmanız gerekir. Şimdi cevaplandırmazsınız ya daha önce de olduydu aynısı bilirsiniz ondan sonraki hafta gene, bir sonraki gün gene, ondan sonraki hafta gene sormaya devam ettik ve en son cevaplamak zorunda kaldı Sayın Başbakan da ve ilgili Bakan da. Şimdi bekliyorum ilgili Bakan umarım gelir cevaplandırır cevaplandırmazsa yarın yine, ondan sonraki gün yine, biz bıkmayız usanmayız ama bu şekilde Devlet yönetilmez. Çünkü Hükümet çıkıp da zam yaptım ama insanlar sokağa döküldü biraz korktum biraz gazı almak için indirim yapar gibi görüneyim deyip indirim yapıp ondan sonra yürürlüğe koymazsa söz de yaptığı indirimi insanlar elektriği kaç paradan kullanırlar bugün bilmezler mesela. Aynı şey alkol için de geçerlidir ve eğer Başbakanla onun atamış olduğu ya da onun atamış olduğuna inandığımız Maliye Bakanı söylemleri arasında böyle bir makas böyle bir fark olmaya devam ederse Sayın Taçoy, Hükümetin zerre itibarı kalmaz, hiç inandırıcılığı kalmaz. Sayın Başbakanın da itibarı kalmaz, Sayın Bakanın da kalmaz. Birinden birisi doğruyu söylemiyor ya da doğrunun tamamını söylemiyor. Umarım gelirler ve cevaplandırırlar. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kudret Özersay.

 İkinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın “Kriz ve Hükümetin Yarattığı Belirsizlikler” başlığı altında konuşma istemi vardır.

 KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan konuşmamla ilgili olarak Hükümet adına birisi cevap verecek mi?

 BAŞKAN – Burada biri el kaldırmadığına göre…

 KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) – Bakanlar var burada.

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun Kürsüye.

 KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakanlar cevap vermeyecekler?

 BAŞKAN – Ben cevap veremem buna benim cevap verme hakkım yok.

 KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) – Hayır soruyorum zaten onlar duysun diye soruyorum. Size sormuyorum.

 BAŞKAN – Benim cevap verme hakkım yok ben sadece…

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) - Maliye Bakanıyla, Başbakanın cevap gerekir.

 BAŞKAN - Bu sıralara baktım el kaldıran var mı diye el kaldıran olmadığına göre. Sayın Tufan Erhürman’ı Kürsüye davet ediyorum buyurun.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Ne ilgisi var yahu senin Maliye Bakanın ve Başbakanın muhalefetin sesini dinlemiyorsa…

 BAŞKAN – Buyurun Kürsüye…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) - Saygı gereği çıkıp siz cevap verirsiniz o zaman.

 HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Niçin ben cevap vereceğim yahu?

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun Yüce Kürsüye.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ne demek Kürsüde başka otururken başka.

 BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman buyurun Kürsüye.

 KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, Sayın Başkan Kürsüye çıkarken sadece şunu söyleyeyim.

 BAŞKAN – Buyurun.

KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) - Bakanlar Kurulunda sorumluluk müteselsildir. Yani her bir Bakanın aynı zamanda sorumluluğudur. Alınan kararlar da alınan ama uygulanmayan kararlar da altına imza koydukları kararlar da dahil olmak üzere dolayısıyla esas sorumluluk anlamında değil ama müteselsil sorumluluk her bir Bakandadır. O manada en azından bir şey söyleyebilirler diye düşünüyorum ama söylemezlerse de…

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bilirlerse tabii bir şey bildikleri yok.

 KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) – Bir şey diyemem.

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – O yüzden söyleyemezler. Sessizliğin sebebi bu herhalde.

 BAŞKAN – Evet söz isteyen…

 HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Söyleyeyim…

 AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ama cevap vereceksen Taçoy…

 HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Ben cevap vereyim…

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Hasan Taçoy.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tabii ki “Mal Bulmuş Mağribi”. Hükümet sessiz kaldık sonra muhalefet de hemen işte sanki de hiçbir şey yapılmıyormuş gibi sazı da eline alıyor ve çıkıyor Kürsüye, Kürsüde Başbakanla Maliye Bakanını çağırıyor cevap vermeye.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – E kimi çağıracak yahu kararı alan kim?

HASAN TAÇOY (Devamla) - Ondan sonra yerine oturduktan sonra ise Bakanları. Hemen söyleyeyim, gerekli çalışmalar yapılmıştır bugün öğleden sonra Bakanlar Kurulu var, Bakanlar Kurulundan sonra da gerekli beklediğiniz yanıtı alacaksınız. Onun için hiç sıkıntı yoktur. Biz sadece sizi dinliyoruz, ortamı germeye hiç gerek yok, biz sakin sakin sizleri dinliyoruz. Gerektiği zaman Bakanlar Kurulundan karar geçtikten sonra zaten bunları öğreneceksiniz ve gereği neyse yapılacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) - Söz istiyorum Kürsüden çünkü bir itham vardır, “Mal Bulmuş Mağribi” ithamı vardır şahsıma. Söz istiyorum Kürsüden.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Yalan mı?

KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) - Yalan mı diyor üstelik. Söz istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Kudret Özersay ben size beş dakikalık konuşma süreniz vardı, 20 dakika konuştunuz. Tabii ki açıklama yaparak konuştunuz soruları sordunuz dolayısıyla size beş dakika ekstradan veriyorum ama sürelerin çok ihlal edildiğini de söylemek mecburiyetinde kaldım. Buyurun.

KUDRET ÖZERSAY (Yerinden) (Devamla) - Sayın Başkan siz de biliyorsunuz ki bu Meclise girdiğim ilk günden itibaren hiçbir zaman söz hakkını istismar etmedim, bugün de etmem ama böyle bir yaklaşımı doğru bulmam onun için söylemem lazım. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – İstismar kelimesini kullanmadım sadece konuşma süresinin beş dakika olduğunu ama 20 dakika konuştuğunuzu söylemek mecburiyetinde kaldım. Yine de buyurun yani 62’inci madde üzerinde söz alan kişi beş dakika içerisinde soracağı soruları toparlamak mecburiyetindedir. Buyurun hitap edin.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) - Sayın Başkan, bundan sonra konuşmalarda usul çerçevesinde yerleşmiş teamüller çerçevesinde siz başkan olarak gerekli uyarıları yaparsanız biz de onu dikkate alırız. Ben bugün sözüme başladım, tamamladım bir uyarı olsaydı dikkate alırdım teamüller çerçevesinde. Şunu söylemem lazım, Sayın Taçoy şahsınızla ilgili değil ama kullandığınız kavram etnik temelde ırkçı, ayrımcı bir kavramdır. “Mal Bulmuş Mağribi” özellikle bir etnik gruba referans yapan ve ötekileştiren bir deyim ifadedir. Halk arasında kullanılır vesaire demeyin lütfen çünkü bu Mecliste kullandığımız dile hepimiz bence dikkat etmeliyiz. Ben sabahtan kullanılan bir yığın başka şeyi tasvip etmediğim gibi kullanmam da bu Kürsüden. Siz de Hükümetin bir Bakanı olarak keşke bunu kullanmamış olsaydınız. Çünkü muhalefet fırsat buluyor bize yüklenmekte Hükümete yüklenmekte anlamında bir şey söylediniz ama aslında cevabı kendiniz verdiniz. Cevap verilmeyince Hükümet cevap vermeyince muhalefet de yüklenir evet çünkü geçen hafta bu Kürsüden muhalefete cevap vermeniz gerektiğini, parlamenter demokrasinin olmazsa olmazının bu olduğunu özellikle dile getirmiştim ve çok samimiydim de, bugün de yani bu sorular hakikaten insanların, vatandaşın cevabını beklediği sorulardır. İnsanların kafası karışmış durumdadır bir Maliye Bakanının bir Başbakanın habire BRT sms’leri düşer telefonlara, ikisini beraber okuyun, gelin açalım telefonu da alt alta okuyalım kendilerini bakayım siz ne anlarsınız. Vatandaş şimdi ben sorarım yani, vatandaş şimdi kullandığı, şu anda kullandığı elektriği hangi tarifeden ödeyeceğini bilir mi? Bilmez, hayır bilmez. Çünkü dışarıda konuşulan ve muhtemelen de odur, söyleyemediğinize göre yani şunu söylediğinize göre, bugün Bakanlar Kurulunda kararlaştırılır, açıklanır dediğiniz şey, neyi anlatıyor bize biliyor musunuz? Başbakanın kalem kalem açıkladığı o zamdan indirim var ya muhtemelen ondan başka bir şeyin kararını alacaksınız bugün, onun aynısını alacaksanız diyebilirsiniz ki neyse açıklanan Bakanlar Kurulunda bugün onu karara bağlayıp açıklayacağız, demiyorsunuz bunu, muhtemelen başka karar alacaksınız çünkü muhtemelen o söylenen tarihteki rakamlar değil, başka rakamlar çerçevesinde başka bir tarifeyi yürürlüğe koyacaksınız ama geçen bir hafta içerisinde herkes o söylenen Başbakanın söylediği sözde zamdan indirim çerçevesinde bir tarifenin yürürlükte olduğunu düşünerek elektrik kullandı, önemi yoktur sizin için değil mi? Önemi olsun Sayın Bakan sizin için, alkol ve fon konusunda da aynı şey geçerli. Ön görülebilir olmak zorundadır ekonomi de, Devlet yönetiminde aldığınız kararlar da. Alınan kararlar özellikle Başbakanın ağzından çıkan Bakanlar Kurulu ertesindeki laflar havada kalmamalıdır. Uygulanacaksa uygulanmalıdır. Başbakana ters olabilecek ya da başka türlü anlaşabilecek açıklaması bir Bakanın olmamalıdır. Ne yani şimdi üç haftadan sonra yine Bakan değişikliğine gideceksiniz acaba? Başka bir şey söylemeyeyim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kudret Özersay. Evet Sayın Tufan Erhürman buyurun Kürsüye.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sabahtan beri burada bir sürü tartışma çerçevesinde bir de üslup tartışması yapılıyor. Bu konuştuğumuz konu çerçevesinde bence soru şu; yani kabahat halkla dalga geçmek mi yoksa birileri halkla dalga geçtiği zaman halkla dalga geçildiğini ifade etmek mi? Temel ahlaki ve etik problem bu. Yani gerçekten samimiyetle burada oturan arkadaşlar ki çok az kaldı sayıları çok azdır her zamanki gibi. Burada oturan arkadaşlar bu elektrik zammı ve alkollü içki zammı konusunda yaşananların normal olduğunu düşünür yani var burada bir kişi şu normaldir bunlar der ve bu halka dalga geçmek değildir esas gerekçe aslında şudur ve bizde bunu ifade ettik diyen biri var mı yani? Yani demin Kudret Bey rakamları da verdi şu olsaydı Bakanlar Kurulu sonrası Sayın Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması deseydi ki; reaksiyonu gördük hatadan dönmek erdemdir üzerinde çalışacağız deseydi başka bir şey anlayacaktık. Evet, ama çıktı ve Bakanlar Kurulu sonrası ne yaptı? Yani çok ilginçtir gerçekten merak konusudur. Çıktı ve rakamlar verdi kilowatt saat bazında da rakamlar verdi, alkollü içki zammında da şarapta şu kadar birada bu kadar zivaniyada bu kadar diye açıklama yaptı. Sonra Sayın Sunat Atun çıktı ve dedi ki elektrik zammında 180 Milyondur bunun aylık maliyeti dedi ve bunun üzerine şu anda kuzuların sessizliği. Yani ben gerçekten şunu anlamıyorum Maliye Bakanı Sayın Sunat Atun, Kıb-Tek’ten sorumlu Bakan da Sayın Sunat Atun, peki soru şu merak içindeyim gerçekten samimiyetle merak ediyorum ha. Devletin içindeki hangi kademe bu kilowatt saat üzerinden hesabı yaptı ve Sayın Sucuoğlu o hesabı aldı ve açıklama yaptı? Maliyenin içindeki bürokrasi değil, Kıb-Tek’in içindeki bürokrasi de değil peki Devletin içindeki hangi bürokrasi Tarım Bakanlığındaki bürokrasi mi? Bu konuda kilowatt saat üzerinden hesap yapabilecek olan yer Kıb-Tek’tir, diyebilirsiniz ki e Kıb-Tek indirime gitmeyecek sübvanseye edilecek bu sübvanseye edilecekse de Maliyedir. Peki, Maliye de Sunat Beye bağlı, Kıb-Tek’te Sunat Beye bağlı Sayın Faiz Sucuoğlu’nun eline o kağıdı kim verdi yahu kim verdi? Sayın Faiz Sucuoğlu nasıl oldu da sıfırla 200 kilowatt saat arası bu kadar bilmem kaçla kaç kilowatt saat arası bu kadar diye açıklama yaptı? Başka birileri mi var Devletin içinde bizim bilmediğimiz? Çünkü Sunat Bey aksi takdirde ertesi gün bu açıklamayı yapma hakkını kendinde bulamazdı. Kendinin talimatı üzerine ya Maliye bürokratları hazırlamış olurdu ya da Kıb-Tek bürokratları hazırlamış olurdu. Nasıl Sunat Bey ertesi gün bu açıklamayı yapar? Tekrar söylüyorum Faiz Bey deseydi ki Maliyede ya da Kıb-Tek’te bir çalışma yaptıracağız ve ne kadar indirim yapacağımıza karar vereceğiz deseydi şu anda benim hakkım olmazdı bunları söyleyeyim. Hasan Beyin deyimiyle “Mal bulmuş mağribi olmazdım” tırnak içinde söylüyorum. Ama yani o değil mesele, mesele kimdir bu işi yapan? Aynı soruyu alkollü içki zammı konusunda da soruyorum. Yani gerçekten be arkadaşlar insanların sokakta bizimle dalga geçerler dediklerinin farkında değilsiniz. Yav olacak iştir?! Fiyat İstikrar Fonunda ne kadar zamdan indirim yapılacağını kalem kalem kalem kalem açıkladı Faiz Bey. Bunları kalem kalem kalem kalem açıkladıktan sonra resmi gazeteye gönderilecek kararı hazırlayacak bütün ekibin hepsinin Covid-19 ya da onun türevlerinden biri olduğunu söylemek ve bu sebeple yayınlanmadı demek gerçekten size göre de halkla dalga geçmek değil, inanırsınız yani buna?! Çıktı çünkü o metin rakamlar belli şarap 7 Lira bilmem bira 5 Lira. Yapılacak olan şey nedir? Açarsınız bilgisayarı o aldığınız karar çıkar önünüze basarsınız silersiniz rakamları tek tek onun yerine yeni rakamlar yazarsınız gönderirsiniz Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği de gönderir Resmi Gazeteye yayınlanır. En ağır Covid- 19’u geçiriyor olsanız dahi evde bile, enter tuşuna bastığınızda gider. Kaldı ki bizim memleket o hale geldiyse ki Maliyenin içinde herkes aynı anda Covid-19 oldu da bir kişi bile yoktur o rakamları değiştirecek olan, sabah konuştuk ya Devlet Devlet diye, siz aslında ilan ediyorsunuz ki ortada Devlet mevlet yok. Şahsa bağlı birtakım kurumlar var. Tekrar ediyorum, Faiz Bey deseydi ki alkollü içkide zamdan indirime gideceğiz ama bunu önce çalışmamız lazım ne yapabiliriz diye? Yine bunları söyleme şansım yoktu, bunları söylemezdim ama bu şekilde yaptığınızda bunun Türkçedeki karşılığı halkla dalga geçiyor olmaktır. Ha Meclisle dalga geçiyor olmanın gerekçesi de bütün bunlar bu Kürsüden söylenirken Maliye Bakanının da, Başbakanın da Mecliste olmamasıdır. Bu 62’inci maddeyi bu sebeple hangi konu başlığı ile konuşacağımız da sabahtan beri biliniyor. Eğer verebilecek cevapları olsaydı zaten burada olurlardı. Buna verilebilecek bir cevap yok. Yani buna kimse cevap veremez çünkü gerçekten yaşananlar sabahleyin söyledim ya her bu Kürsüye çıktığımda yaşananlara karşı şaşırmaktan kendimi alıkoyamıyorum çünkü her defasında daha da şaşırtıcı bir şey yapıyorsunuz ve Sayın Faiz Sucuoğlu ne dediydi hatırlarsınız ilk Başbakan olduğunda bir hafta, iki hafta sonra, gerekirse dedi her gün bir saat az uyuyacağım ve marketlerde denetim yapacağım. E hade yapında göreyim, yapında göreyim çünkü elektrik zammının kaç para olduğunu bilmeyen marketçi, alkollü içki Fiyat İstikrar Fonu zammının kaç para olduğunu bilmeyen marketçi, nasıl fiyat belirleyecek da siz de onun denetimini yapacaksınız? İsterseniz bir saat değil 24 saat uyumayın denetleyemezsiniz onu. Çünkü doğal olarak elektrik bir girdi maliyetidir, onun kaç para olduğunu bilmesi lazım fiyatlara ona göre yansıtması için. Fiyat İstikrar Fonu da zammı artırır. Dolayısıyla bununla ilgili de bu konuda bilgi sahibi olması lazım, fiyatı yazarken oraya. Şu anda fiyatlar ne üzerinden yazılmıştır bu memlekette bilen yoktur. Ya böyle bir şey olabilir mi be arkadaşlar, samimi soruyorum ha? Gerçekten yani bu halkla dalga geçmek değilse nedir bunun Türkçedeki karşılığı da biz da kullanmayalım bu tahrik edici ifadeyi eğer tahrik ediciyse. Yani insanların öfkesi burnunda, canı burnunda zaten ve siz bunları yaparsınız, ondan sonra da insanlar reaksiyon gösterince Sayın Sucuoğlu’nun deyimiyle bunu da muhalefet fıştıkladı diye yorumlarsınız? Hiç kimsenin fıştıklamasına gerek yok, ben eminim siz her biriniz komşularınızdan, partililerinizden, herkesten aynı tepkiyi alıyorsunuz zaten. Çünkü herhangi bir normal insan evladının göstereceği bir tepkidir, bizimnan dalga mı geçiyorsunuz sorusu herhangi bir insanın hangi partiye mensup olursa olsun, memleketin ekonomik durumuyla ilgili ne düşünüyorsa düşünsün, soracağı bir sorudur. Sabahleyin Sevgili Hasan Tosunoğlu’nun bu Kürsüden işte ekonomi konuşulmuyor bu Mecliste dediğinde aha şimdi konuşuluyor nerededir Sayın Hasan Tosunoğlu, gelsin ve bana desin ki bu ekonomide normal bir şeydir. İnsanların elektrik fiyatlarının kaç para olduğunu bilmemesi normal bir şeydir ya da bir Başbakanın çıkıp da şu kilowattan şu kilowata şu kadar şuradan şuraya şu kadar dedikten sonra, Maliye Bakanının bunun 180 milyon artı getireceğini vatandaşların bunu bilmesi gerektiğini söylemesi. Vatandaşlardan önce Başbakanın bilmesi gerekir. Başbakan biliyor muydu bu açıklamayı yaptığı anda? Biliyorsaydı sizinle yani Maliye Bakanıyla konuşmadı mı 180 Milyon artıyı nereden bulacan diye ki Sunat Bey çıkıyor ve diyor ki ben nereden bulacağım diyor 180 Milyonu. E bana sormayacaksın o soruyu ya da halka. O soruyu Sayın Faiz Sucuoğlu’na soracan, o dedi sana bu böyledir diye. Sana değil halka ve Bakanlar Kurulunda, Kudret Bey de sordu Bakanlar Kurulunda bu konu konuşulmuyor mu yani Faiz Bey açıklama yapmadan önce? E peki şimdi Faiz Bey hata yaptık, hatadan dönmek erdemdir dediydi, şimdi o erdem ne olacak? Ya erdem kalkacak ortadan ya da erdemin alanı daralacak? Mesela yarım erdem!

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) (Yerinden) – Sadece er kalacak.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ya da mesela. Ya da beşte iki erdem olacak mesela?! Çünkü hatadan dönmenin rakamını verdiniz. O rakam üstünden dönerseniz sadece size diyeceğiz ki bunun hesabını kitabını yapmadı mıydınız o kadar ama yok o rakam üstünden değil başka bir rakam üstünden dönerseniz erdemin öngesini hesaplayacağız kaç okka, kaç önge ve bunu da siz bakarsınız bize ve dersiniz ki muhalefet yakaladı bir şey de atladı üstüne. Be arkadaşlar yakalayacak o kadar çok şey var ki hangi birini tutalım yani hangi birini yetiştiremiyoruz. Yani biz eleştiriye muhatabız şu anda halktan çünkü yetiştiremiyoruz hepsini konuşalım. Üç tanesini beş tanesini konuştuk üç tanesi beş tanesi dışarda kalır her durumda. Çünkü tekrar tekrar söyledim daha önceki Hükümetler döneminde de söyledim. Bu kötü yönetim değil yönetmemedir, bu saldım çayıra Mevla’m kayıradır ve insanlar bu krizin ortasında bir de sizin ekstradan yarattığınız belirsizliklerle uğraşmak zorunda kalıyor. Biz de burada ne sizin hoşunuza gittiği ne bizim hoşumuza gittiği şekilde bu konular üstünde nefes tüketmek zorunda kalıyoruz. Yani sizden biri muhalefette olsaydı şimdi ve ben Başbakan olarak çıkıp deseydim ki şu kilowattan şu kilowatta bilmem neye bilmem ne şu kadar indirim yapıyorum zamdan ve ertesi gün de benim Başbakan olduğum kabineden Maliye Bakanı çıksaydı ve deseydi ki halka söylüyorum 180 Milyondur ha bu deseydi sonra ben Başbakan olarak çıkıp deseydim ki kusura bakmayın Maliyede herkes aynı anda Covid oldu, herkes aynı anda Covid olduğu için de ben açıkladıydım Fiyat İstikrar Fonun kaç para olacağını ama bunu yazacak birini bulamadım da o yüzden gitmedi resmi gazeteye ve yayınlanmadı deseydim ben herhalde beni buraşta tefe koyardınız yahu! Yani sizin yapacağınız eleştiri bunun herhalde beş katı olurdu ama şimdi bize diyorsunuz ki mal bulmuş mağribi atlıyorsunuz üstüne. Çünkü çok normal her şey çok normal biz abartıyoruz konuyu. Böyle yaklaşıyorsunuz. Yani inanılır gibi değil. Tabii İçişleri Bakanı keşke burada olsaydı bunu bir soru olarak soruyorum. Kabinedeki diğer arkadaşlar lütfederler ve kendisine aktarırlarsa sevineceğim. Gelen bazı bilgiler var ben öyle Ersin Bey zamanında olduğu gibi duyumlarım var demeyeceğim. Bir şeyler söyleniyor bunun doğru olup olmadığını üslubumca şimdi bir soru olarak yönlendiriyorum Sayın İçişleri Bakanına, yarın tekrar gündeme getireceğim bunu. Gelen iddialara diyeyim bilgi demeyeyim iddialara göre İçişleri Bakanlığında bazı ihraç kararları kaldırılıyormuş ve şu ana kadar da sekiz rakamı telaffuz edildi. Sekiz ihraç kararının İçişleri Bakanını tarafından kaldırıldığı söylendi. Bunlar iddiadır dediğim gibi bilgi olarak değerlendirmiyorum. Bu iddialara yanıt vermesini istiyorum Sayın İçişleri Bakanının çünkü milletvekili olarak bizim görevimizdir bu tip iddialar varsa bunları Bakana yönlendirmek. Eğer kaldırıldıysa gerekçelerini öğrenmek istiyoruz. Ha yok kaldırılmadıysa da kaldırılmadı demesini bekliyoruz bu kadar sorayım bunu yarın gelecek yanıt üzerine gerekirse bunun üzerinde konuşuruz. Çünkü ihraç edilen ki ihraç edilme kararı verilen öyledir değil mi Ayşegül Hanım?... İhraç edilme kararı verilen kişilerin ihraç kararının kaldırılması yönündeki iddialardır bunlar.

 Son olarak demin Hasan Tosunoğlu’nun soruları üzerine biraz değindiğim için kısa geçeceğim. Kudret Bey süresi üzerinden sordu “Protokol ne oluyor?” diye. Ben tekrar ediyorum bu protokolle ilgili ciddi bir beklenti var. Bu protokolün yeni sorunlar yaratması veya var olan sorunlara çare üretmeyecek bir protokolün imzalanması içinde bulunduğumuz kriz döneminde krizlere kriz ekler. Bu konudaki uyarıyı sanırım üçüncü ya da dördüncü defadır yapıyorum. Bu böyle tamamdır yaptık da işte davette geldiği gün gideceğiz imzalayacayıklık bir durum değildir. Bu ülkede birçok ekonomik sorunun gözünü diktiği yerdir burası dolayısıyla burada yapılacak hatalar artık bu memlekette çok ciddi bir kaosu daha bütün bu kaosların üzerine ekleme riski taşır. Bununla ilgili açıklık ihtiyacı vardır. Ha o açıklık ihtiyacını kim giderecek aha bakıyorum boş koltuklara konuşuyorum, bu konuda görevli olan arkadaşlar açısından söylüyorum. Boş koltuklara konuşuyorum ve bu da son derece üzüntü verici bir şeydir, memleketin geleceği açısından. Onun için bitirirken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer halkla dalga geçiyorsunuz dememizi istemiyorsanız. Halkla, dalga geçmeyin çünkü geçerseniz bunun kulağınıza geliş biçimi sizi rahatsız edebilir ama gerçek de budur. Bu yaptığınızın başka bir adı Türkçede yoktur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Cevap yok anladığım kadarıyla o yüzden... Evet, teşekkürler Sayın Erhürman. Şimdi Sayın milletvekilleri Özel Gündemde yer alacak işler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda birinci sırada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol Onay Yasa Tasarısı ile Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız lütfen.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTE BAŞKANI YASEMİ ÖZTÜRK –



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

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ KURULUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL(ONAY) YASA TASARISI**

**GENEL GEREKÇE**

Bu onay Yasası ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin kurulumunu ve işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokole Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Açısından yasal işlerlik kazandırmak amaçlanmıştır.

**MADDE GEREKÇELERİ**

Madde 1. Yasanın ‘inci maddesi ile “Kısa İsim” düzenlenmektedir.

Madde 2. Yasanın 2’inci maddesi ile “Amaç” düzenlenmektedir.

Madde 3. Yasanın 3’üncü maddesi ile “Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunması CETVEL” düzenlenmektedir.

Madde 4. Yasanın 4’üncü maddesi ile “Yürütme Yetkisi” düzenlenmektedir.

Madde 5. Yasanın 5’inci maddesi ile “Yürürlüğe Giriş” düzenlenmektedir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Komite Başkanı. Sayın milletvekilleri; Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Sayın milletvekilleri; şimdi söz isteminde bulunacak olanları belirlemeliyiz. Sayın Katip söz isteminde bulunanların söz sırasını kaydeder misiniz lütfen. Evet, söz isteyen varsa?

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

|  |
| --- |
| KATİP -TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ KURULUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL (ONAY) YASA TASARISI |
|  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. |
|   |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasası olarak isimlendirilir.
 |
|  |  |

 BAŞKAN - Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç | 2.Bu Yasanın amacı, 14 Ocak 2021 tarihinde taraflar arasında imzalanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin kurulumunu ve işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokole Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yasal işlerlik kazandırmaktır.  |

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Protokolün OnaylanmasınınUygun Bulunması CETVEL | 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Ocak 2021 tarihinde imzalanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun E.S(K-I) 822-2021 Sayı ve 21 Haziran 2021 tarihli Kararı ile kabul edilen bu Yasaya Ek’li Cetvel’de metni yazılı Protokolün onaylanmasını uygun bulur. |

BAŞKAN - Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürütme Yetkisi | 4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür. |

 BAŞKAN - Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 5. Bu Yasa kuralları, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.  |

BAŞKAN - Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 (Ekler ana dosyaya eklenmiştir)

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

Sayın milletvekilleri; Tasarının üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır. Oylama İçtüzüğün 150’nci maddesi gereğince açık oylama olacaktır.

Kısa isim okuyunuz lütfen.

 BAŞKAN - Kısa İsmi okuyunuz lütfen.

 KATİP -

|  |
| --- |
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ KURULUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL (ONAY) YASA TASARISI |
|  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı  yapar. |
|  |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasası olarak isimlendirilir.  |

 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Adı okunan milletvekili “Kabul” “Ret” veya “Çekimser” demek suretiyle oyunu işaret edecektir.

 Oylama Cetvelini okuyunuz lütfen.

KATİP - Türkiye Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısıyla ilgili Açık Oylama Cetveli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabul Edenler | Kabul Etmeyenler | Oylamaya Katılmayanlar |
| Serhat AKPINARİzlem Gürçağ ALTUĞRAOlgun AMCAOĞLUTalip ATALAYÖzdemir BEROVAResmiye CANALTAYHüseyin Çavuş Nazım ÇAVUŞOĞLUHakan DİNÇYÜREKKutlu EVRENSadık GARDİYANOĞLUOğuzhan HASİPOĞLUFırtına KARANFİLHasan KÜÇÜK Dursun OĞUZKudret ÖZERSAYYasemi ÖZTÜRKZiya ÖZTÜRKLERAli PİLLİJale Refik ROGERSAlişan ŞANHasan TAÇOYHasan TOSUNOĞLUZorlu TÖRE Ünal ÜSTELEmrah Yeşilırmak | Sıla Usar İNCİRLİÜrün SOLYALISalahi ŞAHİNEROngun TALAT | Asım AKANSOYErhan ARIKLIFikri ATAOĞLUSunat ATUNDevrim BARÇINAyşegül BAYBARSFiliz BESİMCeyhun BİRİNCİArmağan CANDANŞifa ÇOLAKOĞLUDoğuş DERYATufan ERHÜRMAN Biray HAMZAOĞULLARIFide KÜRŞATFAZİLET ÖZDENEFEFaiz SUCUOĞLUErkut ŞAHALİFikri TOROSTeberrüken ULUÇAYAhmet SAVAŞAN |

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; Toplam milletvekili Sayısı 50. Kabul Oyu 26, Ret 4, Katılmayan 20. Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; ikinci sırada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü Onay Yasa Tasarısı ile Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu vardır. Komite Başkanı Raporu okuyun lütfen.

Komite Başkanı buyurun Kürsüye. Yasemi Hanım, buyurun hitap edin Yüce Meclise.

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLŞKİLER KOMİTE BAŞKANI YASEMİ ÖZTÜRK - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ARASINDA KARAYOLU MASTER PLANI 2021-2022 UYGULAMA PROTOKOLÜ (ONAY) YASA TASARISI (Y.T.NO:261/4/2021)”NA İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz, 31 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısını, Başbakanlık ve Karayolları Dairesi yetkililerinin vermiş olduğu bilgiler ile Ek’teki Sunuş Gerekçesi ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

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

Komitemiz, Tasarının “Amaç’’ yan başlıklı 2’nci maddesini yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, Protokolün onaylanmasının uygun bulunması ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının 3’üncü maddesini ekli Cetveliyle birlikte ve yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Komitemiz, yürütme yetkisi ile ilgili kuralları düzenleyen Tasarının 4’üncü maddesini yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Tasarının, yürürlüğe girişi düzenleyen 5’inci maddesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Tasarının tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

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

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

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ARASINDA KARAYOLU MASTER PLANI 2021-2022 UYGULAMA PROTOKOLÜ (ONAY) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇE

Bu Onay Yasası ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 3.sınıf yol olarak tanımlanan ve bu yolların geçtiği güzergahlar üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde, ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım yollarındaki yapım, onarım,üstyapı takviyesi işlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek amacıyla hazırlanan Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yasal işlerlik kazandırmak amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasanın 1’inci maddesi ile “ Kısa İsim” düzenlenmektedir.

Madde 2. Yasanın 2’nci maddesi ile “Amaç” düzenlenmektedir.

Madde 3. Yasanın 3’üncü maddesi ile “Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunması CETVEL” düzenlenmektedir.

Madde 4.Yasanın 4’üncü maddesi ile “Yürütme Yetkisi” düzenlenmektedir.

Madde 5.Yasanın 5’inci maddesi ile “Yürürlüğe Giriş” düzenlenmektedir.

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Sayın milletvekilleri; Rapor üzerinde söz isteyen var mı? Yok.

 Sayın milletvekilleri; Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Madde madde okuyunuz lütfen.

 KATİP -

|  |
| --- |
| KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİBAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIARASINDA KARAYOLU MASTER PLANI 2021-2022 UYGULAMA PROTOKOLÜ (ONAY) YASA TASARISI |
|  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı  yapar: |
|  |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasası olarak isimlendirilir.  |

 BAŞKAN - 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Amaç  | 2. Bu Yasanın amacı, 11 Şubat 2021 tarihinde taraflar arasında imzalanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 3. sınıf yol olarak tanımlanan ve bu yolların geçtiği güzergahlar üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde, ihtiyaç olduğu tespit edilen iç ulaşım yollarındaki yapım, onarım, üstyapı takviyesi işlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek amacıyla hazırlanan Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yasal işlerlik kazandırmaktır. |

 BAŞKAN - 2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Protokolün OnaylanmasınınUygun Bulunması CETVEL | 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 11 Şubat 2021 tarihinde imzalanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun E.S(K-I) 1341-2021 Sayı ve 14 Eylül 2021 tarihli Kararı ile kabul edilen bu Yasaya Ek’li Cetvelde metni yazılı Protokolün onaylanmasını uygun bulur.  |

 BAŞKAN - 3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürütme Yetkisi | 4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Ulaştırma İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından yürütülür. |
|  |  |

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

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 5. Bu Yasa kuralları, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.  |

 BAŞKAN - 5’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 (Ekler ana dosyaya eklenmiştir)

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

 Sayın milletvekilleri; Tasarının üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır. Oylama İçtüzüğün 150’nci maddesi gereğince açık oylama olacaktır.

 Kısa ismi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasası olarak isimlendirilir.  |

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Adı okunan milletvekili kabul, ret veya çekimser demek suretiyle oyunu işaret buyuracaktır.

 Oylama cetvelini okuyunuz lütfen.

 KATİP – KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı ile ilgili Açık Oylama Cetveli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabul Edenler | Kabul Etmeyenler | Oylamaya Katılmayanlar |
| Serhat AKPINARİzlem Gürçağ ALTUĞRAOlgun AMCAOĞLUErhan ARIKLITalip ATALAYÖzdemir BEROVAResmiye CANALTAYHüseyin ÇAVUŞNazım ÇAVUŞOĞLUHakan DİNÇYÜREKKutlu EVRENSadık GARDİYANOĞLUOğuzhan HASİPOĞLUSıla Usar İNCİRLİFırtına KARANFİLHasan KÜÇÜK Dursun OĞUZYasemi ÖZTÜRKZiya ÖZTÜRKLERAli PİLLİJale Refik ROGERSÜrün SOLYALISalahi ŞAHİNERAlişan ŞANHasan TAÇOYOngun TALAT Fikri TOROSHasan TOSUNOĞLUZorlu TÖRE Ünal ÜSTELEmrah Yeşilırmak |  | Asım AKANSOYFikri ATAOĞLUSunat ATUNDevrim BARÇINAyşegül BAYBARSFiliz BESİMCeyhun BİRİNCİArmağan CANDANŞifa ÇOLAKOĞLUDoğuş DERYATufan ERHÜRMANBiray HAMZAOĞULLARIFide KÜRŞATFazilet ÖZDENEFEKudret ÖZERSAYAhmet SAVAŞANFaiz SUCUOĞLUErkut ŞAHALİTeberrüken ULUÇAY |

 BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; toplam milletvekili sayısı 50. Kabul 31, Katılmayan 18, Mazeretli 1, Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun.

 Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 12 Nisan 2022, Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-mail’lerinize gönderilecek, ayrıca Meclis web sayfasında yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış saati: 15.06)

DÖNEM:X YIL:1

CUMHURİYET MECLİSİ

13’üncü Birleşim

11 Nisan 2022, Pazartesi

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
|  - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER: |
|  |
| (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:250/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. |
|  |
| (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:261/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER. |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER. |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR: |
|  |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.  |
|  |
| VII. SORULAR. |
|  |

Kontrol: A.G