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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



15’nci Birleşim

18 Nisan 2022, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | Sayfa | |
| I. | GELEN EVRAK | | | | 3 | |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | | | |  | |
|  | 1. | | İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın “Devletin İtibarına Dair” ile İlgili Konuşması. | | | 5 |
|  | 2. | | İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Protokol ve Ekonomik Durum Başlığıyla” İlgili Konuşması.   * Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu’nun Yanıtı. * Maliye Bakanı Sayın Sunat Atun’un Yanıtı. * Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı. * Sayın Tufan Erhürman’ın Açıklayıcı Konuşması. | | 8 | |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR | | | |  |
|  |  | 1. | | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin İvedilikle Görüşülen Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. | | 4 |
| III. | GÖRÜŞÜLEN ÖNERİLER | | | | |  |
|  |  | 1. | | Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.NO:1/1/2022) ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Öneriye İlişkin Raporu. | | 50 |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| GELEN EVRAK | |
| RAPORLAR: | |
| 1. | Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:1/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 14.4.2022) |
| YASA ÖNERİLERİ: | |
| 2. | Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’nin sunmuş olduğu, Rauf Raif Denktaş (Anısını Koruma ve Yaşatma) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:4/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.4.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Başbakanlığa) (Halkın Bilgisine) |
| YAZILI SORULAR: | |
| 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasaları Kapsamında Bulunan Aktif Çalışan ve Emekli Olan Sosyal Sigortalı Kişilere İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No:3/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:11.4.2022) (Başbakanlığa) |
| 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, İhtiyat Sandığına Yatırılan Primlere İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No:4/1/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:11.4.2022) (Başbakanlığa) |
| TEZKERELER: | |
| 5. | Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, ivedilikle görüşülen Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:1/1/2022) Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.4.2022) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 11.54)

BAŞKAN : Zorlu TÖRE

KATİP : Alişan ŞAN

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem Birinci Yasama Yılının, 15’inci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip okuyunuz lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın Milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Başbakanlığın Genel Kurula Sunuşları. Sayın milletvekilleri; bu kısımda Onaya Sunuş İşlemleri bulunmaktadır. Okutulup onaya sunulacaklar.

Sayın Milletvekilleri; bilgi amacıyla söylüyorum. Sayın milletvekilleri; komitelerde görüşülüp Genel Kurula havale edilen Yasa Önerisinin Genel Kurulda görüşülüp onaylanmasına ilişkin Tezkeresi ile sunuşlarına başlıyoruz. Bu sunuşlarda İçtüzük uyarınca herhangi bir söz hakkı bulunmamaktadır. Söz hakkı görüşülecek önerinin raporu görüşülürken verilecektir.

Sayın milletvekilleri; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin ivedilikle görüşülen Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

Sayı:Y.Ö.No:1/1/2022

14 Nisan 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Öz: İvedilikle Görüşülen Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkında.

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

Yasemi ÖZTÜRK

Komite Başkanı

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

Sayın milletvekilleri; 62’nci madde kapsamında söz isteyenler vardır.

Birinci sırada; Halkın Partisi adın Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay’ın, “Devletin İtibarına Dair” güncel konuşma istemi bulunmaktadır.

Sayın Kudret Özersay buyurun Kürsüye, süreniz beş dakikadır.

KUDRET ÖZERSAY (Lefkoşa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Nereden başlasam, nasıl anlatsam diye çok düşündüm ama doğrudan, gerçekten bu Devlete ve halkın iradesine inanıyorsanız nasıl oluyor da bu Hükümet bu şekilde davranıyor diye kendime sormadan edemedim ama buradan sorayım. Bu Devletin bir itibarı olması gerektiğine gerçekten inanıyorsanız, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlara bir an önce son vermeniz gerekir. Çünkü devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan öyle şeyler yaşıyor ki bu ülke maalesef belki siz bundan rahatsız olmuyorsunuz ama biz gerçekten mahcup oluyoruz, üzülüyoruz ve rahatsız oluyoruz.

Hafta sonu yaşadıklarımıza baktığımız zaman; Sayın Başbakan bir Başbakanın böyle bir duruma düşürülmemesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Sizin de bu duruma düşmemeniz gerektiği düşüncesindeyiz ama maalesef olan oldu. Önce Başbakan, daha sonra Hükümet, ardından da doğal olarak devlet aslında itibar kaybetmiş oldu. Keşke hiç yaşanmamış olsaydı bunlar. Geçiyorum Bakanlar Kurulunun oluşturulması ertesinde kabinenin değişikliği ve benzeri konuları, bugüne dair konulara değinmek gerekir.

Geçen hafta sorduğumuz için ve yanıt alamadığımız için buradan tekrar sorma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü geçen hafta biz sorduğumuzda Sayın Maliye Bakanı da, Sayın Başbakan da önce salondaydılar ama ondan sonra çıktılar ve cevabını alamadık. Şunu sizlerden öğrenmek istiyoruz. Çok basit bir biçimde sorayım, Sayın Maliye Bakanı elektrik indirimiyle ilgili olarak, o Bakanlar Kurulu toplantısında kendisi de tamam dedi mi? Dediyse aynı fikirde miydi de tamam dedi? Demediyse farkı görüşteydi, nasıl oldu da Başbakan çıkıp öyle bir açıklama yaptı, sonradan Başbakan bunun sadece Mart ayında geçerli bir indirim olduğunu söylediyse, o zaman Sayın Başbakan mı görüşünü sonradan değişti? Sayın Maliye Bakanı Başbakanı ikna mı etti? Yoksa bizim anlamadığımız bir durum mu var? Sayın Başbakanın sözleri havada mı kaldı? Maliye Bakanı Sayın Başbakanı bu şartlar altında önce Sayın Başbakanı, sonra Hükümeti, sonra da devleti itibar açısından zor duruma mı sokmuş oldu? Buna bir netlik kazandırabilirseniz çok memnun oluruz.

İkincisi; şartlar ne isterse olsun bir sendikayla öyle bir metni imzalamamanız gerektiği aşikar Sayın Başbakan. O kadar ki Polis Teşkilatı kimse kendisini savunmadığı için kendi kendini savunmak zorunda kaldı ve bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Polis Teşkilatı aynı saatlerde veya hemen ertesinde neden acaba bir açıklama yapmak zorunda kaldı hiç düşündünüz mü Sayın Başbakan? Sizinle aynı görüşte olmadığı için mi? Yoksa kimse kendisini savunmadığı için mi bilmiyorum ama hakkında yasa dışı şekilde dava okunan sendika üyelerinden bahsederken, polis gerçekten yasa dışı dava okudu mu size göre? Bu davaların geri çekilmesi ve disiplin soruşturması konusu Başbakan olarak sizin söz verebileceğiniz konular mıydı? Hata mı yaptınız? Hata yaptıysanız bunu değiştiren bir belge imzalamanız bundan mıdır? E, sizce devletin itibarı, hükümetin itibarı ve Başbakanın itibarı zedelenmedi mi bu olup bitenlerle birlikte? Bundan sonrasına nasıl bakacağız, nasıl değerlendirmemiz gerekir?

Bir üçüncü konu, Ulaştırma Bakanı ayni konuyla ilgili olarak çıktı ve bir açıklama yaptı, açıklamasının içerisinde doğru olan hususlar vardı Sayın Arıklı, açıklamanızda doğru hususlar vardı ama neden mesela bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiniz diye ben kendi kendime sordum, Başbakanın yaptıkları sizi rahatsız ettiği için mi açıklama yaptınız? Başbakanın söyledikleri sizin söylediklerinizle Başbakanın aslında yaptığı arasında bir makas var zira, siz Başbakana mesaj vermek için mi açıklama yaptınız? Yoksa ben farklı fikirdeyim Başbakanla ayni görüşte değilim demek için mi açıklama yaptınız? Yoksa devletin itibarını kurtarmaya mı çalışıyordunuz diye merak ediyorum açıkçası.

Sayın İçişleri Bakanının bir açıklaması var, Sayın İçişleri Bakanı neden bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti acaba diye sorma ihtiyacı hissediyorum ki Sayın İçişleri Bakanının açıklamasının içerisinde de doğru olan hususlar vardı. Yani Sayın İçişleri Bakanı Sayın Başbakana mesaj mı veriyordu diye düşünmeden kendimi alamadım. Bunlara ilişkin olarak belki ilgili Bakanlar, belki Sayın Başbakan birkaç kelam ederler. Neresinden tutarsanız tutun tutamazsınız. Çünkü hükümet olarak ciddi bir otorite kaybına uğradınız, ciddi bir itibar kaybına uğradınız maalesef ama bizim esas üzüldüğümüz, devletin itibar kaybetmesine sebebiyet veriyor olmanızdır. Çünkü biz bu devlete gerçekten inanıyoruz ve bu devlete inanmak ve bu devlete sahip çıkmak başka bir şey, devleti yönetirken de buna ilişkin gerekli hassasiyeti göstermek gerektiği kanaatindeyiz.

İkinci bir konu, devletin ciddiyeti ile bağdaşmayan, devletin itibarına zarar veren gelişmeler açısından daha bugün sabah itibarıyla özel bir şahsa ait olan deniz kenarında olan bir evin ön tarafına deniz içerisine iskele yapım izni vermişsiniz Bakanlar Kurulu olarak 2 Nisan 2022 tarihinde, olabilir. Çünkü belli bazı kurallar çerçevesinde böyle bir izin verilebilir. Çok istisnai olarak imar planı bunun nasıl olacağını tarif etmiş ve ilgili planda bu tarif edilmesine rağmen bir tesisin parçası olması kaydıyla böyle bir izin verebilirsiniz. Bu tesisin parçası olması kaydıyla dediği aslında örneğin bir Yeşilırmak Bölgesinde bir balık restoranı bir tesis olarak ona bitişik bir biçimde içeriye doğru bir iskele izni geçmişte verildi, bu iskelede yıpranma olduğunda bunun yenilenmesi izni verildi. Bu aslında böyle bir anlam ifade ediyor ama bir yıl önce Sayın Başbakan Mart 2021’de Şehir Planlama Dairesi bir olumsuz görüş vermiş, bir tesisin parçası değil demiş. Bu dolayısıyla izin verilmemesi gerekir, uygun değildir demiş. İlgili daire uygun değildir demesine rağmen, bu yönde bir yazı olmasına rağmen Bakanlar Kurulu olarak nasıl orada böyle bir karar alırsınız? Devletin bu işin erbabı olan kişilerinden oluşan dairesinin görüşünü nasıl orada yok sayarsınız ve devletin itibarını bu anlamda zedelersiniz anlamak güç ama bunun da ötesinde mevzuata aykırı bir biçimde yani imar planına da aykırı bir biçimde, hukuka aykırı bir biçimde bir Bakanlar Kurulu Kararı aldınız. İçerisine Sayın Başbakan şöyle bir de ifade koymuşsunuz Bakanlar Kurulu içerisine, kamu kullanımına açık bulunması koşulu ile demişsiniz. Siz gerçekten inanıyor musunuz bunun kamu kullanımına açık kalacağına yoksa o kişi tarafından burası adeta kapatılacak ve özel olarak kullanılacak mı? Hukuka aykırı daire görüşüne rağmen aldığınız bir karar vardır, bunun iptalini düşünüyor musunuz, düşünmüyorsanız biz mi bir şey düşünelim diye size sorma ihtiyacı hissediyorum.

Bir diğer konu Sayın Başbakan, Temmuz 2021’de Sayın Saner Hükümeti Döneminde Sulama Birliklerinin elektrik borçlarının tahsilinin ve yapılandırılmasını düzenleyen bir protokol imzaladınız ve bu protokolün imza töreni o kadar mühimdi ki Sulama Birliklerinin borlarının yapılandırılması, imza töreninde kimler kimler yoktu ki! Başbakan Yardımcısı, dönemin Enerji Bakanı Sayın Arıklı da oradaydı imza töreninde, Maliye Bakanı o dönemin Maliye Bakanı Sayın Dursun Oğuz da oradaydı, belki yakında tekrar Maliye Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Kutlu abi de Sevgili Kutlu Evren de Sayın Kutlu Evren de oradaydı. Dönemin Tarım Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu şimdinin Eğitim Bakanı da oradaydı. Bütün bu bakanlar bir araya geldiler ve Başbakanlıkta bir protokol imzaladılar 12 Milyonluk borcun yapılandırılması ve devletin de katkısıyla sulama birliklerinin borcunun ödenmesiyle ilgili. Ne oldu ondan sonra biliyor musunuz Sayın Başbakan? Devlet bu taahhütte bulunmuş olmasına rağmen Akçay’daki Sulama Birliğinin ilgili faturası ödenmediği için Elektrik Kurumu Sulama Birliğinin elektriğini kesti Maliye bunu yatırmadığı için, en azından söylenen budur. Belki bilmediğimiz bir şey var, siz yardımcı olursunuz. Narenciye ürününün kesimini bu insanlar yapamadı mesela. Muhtar, herkes kan ağlıyor orda. Gençlerin kullandığı, spor yaptığı tesisi sulayamadıkları için çimler kurumak üzere şu anda orda. Konutlara gelen suyu da belediye bu Sulama Birliğinden aldığı suyu bir miktar aktaracağı için konutlara da yeterli su verilemiyor, insanlar grak grak ediyor.

Şunu söylemeye çalışıyorum; bu sadece bir örnektir. Eğer devletin kendi verdiği taahhüdün gereğini yapmasını sağlamazsanız, bu dönemde hükümeti, ülkeyi yöneten bir hükümet olarak devletin itibarına zarar verirsiniz. Bu sorunu bir an önce çözmeye davet ediyorum sizi.

Bir diğer konu gümrük muhafızları sınavı meselesidir ve altı aydır bu sınav yapılalı, bu insanları sözlü mülakata çağırmadınız. Bu sorun halen daha devem ediyor. Bu sorunun çözümü için son iki haftadır muhalefet olarak biz de sizinle konuşuyoruz ama bu gençler bu Devlete nasıl güvenecekler? Devletin itibarı bu ihmaliniz nedeniyle ve harekete geçmiyor olmanız nedeniyle zarar görmüyor mu? Bunun farkında mısınız emin değilim. Zaten konuştuğum şu anda dinleniyor mu ondan da emin değilim ama önemli değil, ben söylemeye devam ederim kayıtlara geçsin. Son bir hafta kaldı Sayın Başbakan, gümrük muhafız sınavı ile ilgili bu gençler bekliyor. Bir süredir konuşuyoruz. Bir çalışma içerisinde olduğunuzu biliyoruz ama ben bir kez daha hatırlatayım, son haftadır. Aksi halde bu çocukların sınav sonuçları yanacaktır. Yazık, günah olacaktır. Devletin itibarı açısından lütfen adım atınız.

Bir diğer konu; Serbest Limanla ilgili olarak…

BAŞKAN – Sayın Konuşmacı, lütfen toparlayalım, beş dakika 15 dakika oldu…

KUDRET ÖZERSAY (Devamla) – Bitirmek üzereyim, toparlıyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yani sürekli bu şekilde süreler ihlal edilirse…

KUDRET ÖZERSAY (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan.

Serbest Limanla ilgili Fikri Beyin çok sevdiği, Sayın Fikri Ataoğlu’nun çok sevdiği Serbest Limanla ilgili daha önce defalarca uyarmış olmamıza rağmen yasa dışı bir işlemle yanlış bakanlığa bağladınız. Yasa dışı bir işlemle Yönetim Kurulunu görevden aldınız ve Yönetim Kurulu atadınız. Muhtemelen yasa dışı olduğunu bildiğiniz için de şu anda karar almıyorlar. Şu anda bekleyen 55 tane şirket kurulum başvurusu var. Her birinin kurulumu için 2 Bin 700 Dolar. Yıllık bazda bu şirketlerin faaliyet harcı Bin Dolar. Her birini çarptığınızda, alın size 3 Milyon Türk Lirası Sayın Başbakan. Bu bekliyor. Bu konuda bir çözüm üretmediniz.

Bu olup bitenlere bakarken ve anlamaya çalışırken Sayın Başbakan Yardımcısı çıkıyor ve diyor ki, bütün bunların üzerine Sayın Fikri Ataoğlu diyor ki; “Herkes elini taşın altına koymalıdır.” Sayın Ataoğlu azınlık hükümeti, ertesinde UBP-DP-YDP Hükümeti, şimdi UBP-DP-YDP Hükümeti. Biz elimizi taşın altına, kuraklık ödemesi burdan geçerken geçsin diye koyduk. Muhaceret affı geçsin diye koyduk, bu Hükümetin şimdi sizin şu anda görevde olduğunuz Hükümetin bütçesi geçsin diye muhalefet olarak elimizi taşın altına koyduk, bu Hükümetin kurulması aşamasında “Biz Hükümetin kurulmasına varız” derken ama siz böyle bir hükümet kurmayı tercih ederken elimizi taşın altına koyduk. Koyduk elimizi taşın altına ama o taşın altında sizin elinizi bulamadık Fikri Bey, çünkü sizin eliniz o taşın altında değil, vatandaşın cebindedir. Çünkü bu koyduğunuz fonlarla vatandaşın cebindedir. Elektrik tarifesini vatandaşı düşünmeden düzenlediğiniz için eliniz vatandaşın cebindedir. Fonlar konusunda gerekli indirimi yapmayıp piyasada gerekli ucuzlamaya sebebiyet vermediğiniz için eliniz taşın altında değil, eliniz vatandaşın cebindedir. Ve dahasını da sıralayabilirim.

Son cümlemdir Sayın Başkan. Bütün bu olup bitenlere baktığımızda bir önceki azınlık hükümeti son kurulan UBP-DP-YDP Hükümeti, şimdi görevde olan UBP-DP-YDP Hükümeti, sizin bu Devlete inandığınız konusunda bizi ciddi şekilde tereddüde iten tutum ve davranışlarınız vardır. Neden derseniz, bu Devletin itibarsızlaştırılması için Kıbrıs Rum Liderliğinin yaptıkları herhalde sizin yaptıklarınızın yanında çok fazla bir şey ifade etmez. Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim. İkinci sırada; Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu Adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın “Protokol ve Ekonomik Durum Başlığıyla” 62’nci madde tahtında söz istemiştir. Buyurun Kürsüye, Yüce Kürsüye Sayın Tufan Erhürman. Süreniz beş dakikadır.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; öncelikle protokolden başlayıp şunu söyleyeyim. Bugün sabah Sayın Sucuoğlu’ndan alabildiğimiz bilgiye göre bu akşam veya en geç yarın sabah elimize ulaşacağı söylendi. O yüzden o konuyla ilgili söyleyeceklerimi yarın tekrardan 62’nci madde alarak söylemek zorunda olacağımı şimdiden Meclis Başkanlığına bildiririm. Çünkü herhalde acil bir konu olduğu herkesin malumudur. Ama bugün önümüze gelmedi. Tabii protokolle ilgili sadece birkaç bir şey söyleyebilecek durumdayım halihazırda diye düşünüyorum. Onları söyleyeyim ki yarına kalmasın. Bir kere şu an itibariyle hala protokolün elimize gelmemiş olmasının nasıl bir anomali olduğunu, ülkenin nasıl yönetildiğini gösteren en temel işaretlerden biri olduğunu altını çizerek bir kez daha söylemek istiyorum. Yani pazartesi oldu kaç gün geçti üstünden muhalefet sizden bir kitapçık falan talep etmedi. Yani derdimiz okuyacağımız metnin okunurluğu meselesi değil. Bir metin var ortada, bu metni bizimle paylaşmanızı ve bizim de bunun içerisinde ne olup, ne bittiği konusunda halka bilgi verebilmemizi sağlamanızı istedik. Hala an itibariyle protokolün elimizde olmaması sizi hiç rahatsız etmiyorsa memleketi bu şekilde yönetmek size göre normalse denilecek bir şey kalmamış demektir. Bu bir. Ama dediğim gibi çok ayrıntılı yarın değineceğiz. Umarım bu akşam elimize gelir ki yarına hazırlanma şansımız olur. İkincisi, arkadaşlar uzun bir süredir söylediğimiz bir şey var. Bu protokollerin zemini kaydı. Bu protokoller Kıbrıs Türk Halkının sosyal ve ekonomik kalkınması noktasında işlevsiz hale geldi. Hatta yer yer negatif işlev yerine getirmeye başladı ve bununla ilgili olarak sizi defalarca uyardık. Bu noktalara dikkat edin, etmezseniz ya işlevsiz kalacak, ya da negatif işlev görecek. Negatif işlev nerdedir bilir misiniz? Laf olsun diye söylemiyorum. Negatif işler şurdadır. Kıbrıs Türk maliyesi ve ekonomisi kendisini 4 Milyar 250 Milyon üzerinden şekillendirirse, öngörüsünü 4 Milyar 250 Milyona bağlarsa ama mesela geçen protokolde olduğu gibi bunun yüzde 50 küsuru gelirse sadece bu mali öngörülebilirlik, yatırımlarda öngörülebilirlik açısından negatif işlev görür demektir. Yani pozitif işlevi bırakın sabit de kalmaz, eksi işlev görür ve şimdi imzalanan protokolde de göreceğiz protokol metnini ayni sorunlar varsa bizim kalkınmamız açısından bu Protokol negatif işlev görecek demektir. Bu bir. Ama örneklerini de vereceğim zaten. İkincisi, bu Protokol metniyle ilgili tartışma nerede yoğunlaştı? Hayat pahalılığı dondurulacak mı, dondurulmayacak mı? 13’üncü maaş ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Be arkadaşlar bu yaptığınız tartışmanın ne kadar manasız bir tartışma olduğunun farkındasınız? Hayat pahalılığı dondurulacaksa burada alınan kararlarla donduruluyor, öyle yaptınız daha önce ve ne kadar ekonomik akla aykırı olduğunu biz size 50 defa anlatmamıza rağmen yaptınız, sonra geri adım atmak zorunda kaldınız. 13’üncü maaş verilmez ya da vergilendirilir ne demekse o vergilendirme anlamadım. Ya da öyle bir şeyler yapılırsa… Efendim!

OLGUN AMCAOĞLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Zaten vergi alınır.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Zaten vergi alır, onun için anlamadım. Yani 13’üncü maaştan vergi alınmıyor mu? Berikat beni anlayan birileri var bu sıralarda. 13’üncü maaştan zaten vergi alınırken 13’üncü maaş vergiye tabii tutulacak mı? Diye bir tartışma başlatılıp, vergiye tabii tutulmayınca da bunun bir zafer kazanılmışlık hali olarak ifade edilmesini anlamadım. Anlamadıklarımı yarın okuyunca daha net bir şekilde söyleyeceğim. Ama şimdi işaret fişeklerini çakmaya çalışıyorum.

Bir de arkadaşlar, hayat pahalılığı denilen şeyin sadece ve sadece memura, kamu çalışanına, sosyal sigorta emeklisine belli aylarda, altı ayda bir maaşına ek olarak verilen bir şey olduğunu düşünmekten vazgeçin. Hayat pahalılığı denilen şey memuru da yakar, kamu işçisini de yakar, esnafı da yakar, emekliyi de yakar, üreticiyi de yakar, özel sektör çalışanını da yakar. Ve artık açık konuşmamız lazım. Burda kimseye hakaret falan edilmiyor. Net bir tablo var. Nerden oluşuyor Mart ayında yüzde 13 hayat pahalılığı? Hep örnek veriyorsunuz dünyadan, Amerika Birleşik Devletlerinde bile enflasyon var. Amerika Birleşik Devletlerinde de enflasyon var, Mart ayı enflasyonu yüzde 1.2. Amerika Birleşik Devletlerinin toplam yıllık enflasyonu yüzde 8. Sizin Mart ayı enflasyonunuz yüzde 13 ve Türkiye’nin de üstünde. Peki nerden oluyor bu? Bilmiyor muyuz ki bu Türk Lirası kullanıyor olmamızdan kaynaklanıyor büyük ölçüde? Bakın tekrar söylüyorum, brent petrolün yükseldiğinin farkındayız hepimiz. Akaryakıt fiyatlarının brent petrolden etkilendiğinin de farkındayız. Ama tek başına brent petrolden etkilenmediğinin de farkındayız. Dolar yükseldik sonra onun da yükseldiğinin farkındayız. Son bir-iki ayda bunların yatay seyir izlemiş olması bir anda zıplamış olmasının getirdiği tesirleri ortadan kaldırmıyor ki. Gübrenin fiyatları sadece dünya piyasalarında gübre pahalı oldu diye pahalı olmuyor. Gübre fiyatları aynı zamanda Doların artışı veya Türk Lirasının değer kaybı üzerinden de etkileniyor. Dolayısıyla siz Türkiye ile görüşmede bizdeki hayat pahalılığını dondurayım mı, dondurmayım mıyı tartışmayacaktınız. Siz Türkiye ile görüşmede tam tersine, Türk Lirası kullanımından dolayı ortaya çıkan ve tüm kesimleri etkileyen hayat pahalılığına Türkiye ne destek verebilir diye tartışacaktınız. Neyin o protokolde olmadığı değildi önemli olan. Neyin olması gerekip da şu anda orada olmadığıdır önemli olan. Çünkü rakamları açıkladınız en azından, o rakamların içinde böyle bir şey görmedik. Peki ben size soruyorum, piyasada para dolaşmazsa, üretici üretim yapamazsa, esnaf o Dolar’ın yükselmesi, bilmem Türk Lirasının düşmesi karşısında aciz kalırsa, bankalara döviz borcu olanlar da aciz kalırsa nasıl dönecek bu ekonomi? Bu protokolün, bu ekonominin dönmesine katkısı ne olacak? Hiçbir şey, hiçbir şey. Ama bu konuşulmuyor. Konuşulan şey, büyük bir zafer kazanıldı, hayat pahalılığı dondurulmasını protokole koymadık ama gerekirse de biz donduracağız. 13’üncü maaşı koymadık ama gerekirse de biz 13’üncü maaşı vermeyeceğiz. E, ne oldu? Ne anladık? Piyasada para dolaşıyor mu? Hayat pahalılığını dondurursanız daha da az dolaşmayacak mı? 13’üncü maaşta sıkıntı yaşanırsa daha da daha da az dolaşmayacak mı? Peki Kıbrıs Türk ekonomisi nasıl ayakta duracak? Bu yok. Bir başka bir şey yok. Göreceğiz yarın, inşallah vardır, bir sürü müteahhitlik hizmeti aslında protokole yazılmış Güzelyurt Hastanesi, başka hastaneler falan, filan. Güzel. Ama yani anlatamadık mı derdimizi? Derdimiz şu: Bir yol yapılacaksa ve 300 liraysa o yolun bedeli, 300 lira Türkiye Cumhuriyeti’nin cebinden çıktı. Eğer o 300 lirayla Türkiye Cumhuriyeti’nde ihale açılır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin müteahhitleri gelir da burda bu işi yaparsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin cebinden çıkan 300 lira, bizim ekonomimize 300 liralık fiziksel altyapı olarak yansıyacak. 300 çıktı, 300 yansıyacak. Ama 300 lira ordan çıkan para burada ihale açılır, benim müteahhitlerim girerse ve benim müteahhitlerimin çevresinde etkilenen bütün sektörler bundan etkilenirse, rakamsal olarak o 300 lira Türkiye’nin cebinden 300 çıkmış olmasına rağmen bu ekonomiye yansıması belki 900 olacak, belki 1,200 olacak. Bu var mı peki? Bu fikir neyin fikridir? Birinci söylediğim da bu da piyasada paranın dolaşmasını sağlama fikridir. Hani Sayın Sucuoğlu’nun durmadan “Sıcak para, sıcak para” dediği yerin akışı burasıdır. E, bu akış yok. Ne diyor Sayın Sucuoğlu? İnşallah sadece sözdür ve inşallah baktığımda protokole bu demin söylediğimi görürüm. Ama Sayın Sucuoğlu diyor ki; “Bizim taşeronlardan da birilerinden yararlanırlarsa üç-beş kuruş da bizim taşeronlara düşecek.” Bu mudur arkadaşlar? Bu mudur yani?! Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin cebinden daha fazla para çıkması değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin cebinden 300 çıkıyorsa 300 çıkacak ama benim ekonomimde dolaşan para 900 olacak, Bin olacak, Bin 200 olacak. Bu kadar basit bir şeyi konuşamıyoruz Türkiye Cumhuriyeti’yle? Ve ondan sonra da her defasında alayyül alayla imza törenleri bilmem neler hep ayni, ayni hikaye dönüp dönüp geliyor. Bu nötral etkisidir 300 çıktı, 300 düştü, öbürü negatif etkisidir dört iki yüz elli gelecek beklentisi yaratıldı. Dört iki yüz elli’nin yüzde 50’si geldi, bu da negatif etki. Çünkü ben kendi maliyemi ve ekonomimi planlayamaz duruma geliyorum. Tekrar söylüyorum. Hayat pahalılığı çiftçinin de hayat pahalılığıdır, hayat pahalılığı hayvancının da hayat pahalılığıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yer yer ne kararlar çıkıyor, maaş desteği kararları çıkıyor. Ne için maaş desteği kararları çıkıyor? E, Türk Lirasının değer kaybından dolayı etkilenenlere Sosyal Sigorta Prim Desteği değil sadece, maaş desteği de gündeme geliyor. En azından tartışılıyor. Burada da özel sektörde öyle bir ihtiyacınız var. Şimdi soruyorum size. Şu anda 6090 olan asgari ücret aslında an itibariyle bile yetersiz ve tekrar görüşülmeye oturulduğunda eminiz herhalde 8 Binleri, 9 Binleri bulacak. Olması gereken bu olması gereken ama daireyi tamamlamak için bir şey daha konuşmanız lazım. Hangi esnaf 8 Bini, 9 Bini verebilecek? Veremezse ya durduracak, ya kayıt dışı da çıkacak. Durdurur ya da kayıt dışına çıkarsa Sosyal Sigortanın aktörü el dengesinin durumu ne olacak? O zaman siz orada gerekirse maaş desteğini de konuşmak zorunda değil misiniz Türkiye Cumhuriyeti ile mademki Türk Lirasından kaynaklanıyor? Biz size diyoruz ki Euro’ya endeksleyin yok diyorsunuz, hayal diyorsunuz. Ha, Türkiye bu taraftan endeksliyor Dolara o hayal, değil biz endeksleyin deyince hayal oluyor. Ama onu yapmazken bunu da yapmadığınızda bu piyasada para dolaşmayacak ve bu ekonomi daha da kötüye gidecek. Çok nettir. Ve bu netlik de bir protokol imzaladınız, getirdiniz karşımıza hala daha da içini görmedik, gördüğümüz zaman daha da net konuşacağız bunun üstünde. Şimdi çok kısa birkaç yere daha değineceğim ekonomiyle ilgili sadece sınırlı ve devam edeceğim. Allah’asınız siz Sunat Bey ha burda, Sunat Beyin ilk konuşmasından beri söylenen şey şu ve biz CTP olarak tam destek verdik bu lafa, bir cümleye. Cümle şuydu: Kıb-Tek maliyetinin altında satış yapıyor, bu Kıb-Tek’i batırır, dolayısıyla fiyatları dengelemenin yolu Maliyenin bunu sübvanseye etmesidir. Hiçbir şekilde Sunat Bey bugüne kadar Kıb-Tek’te maliyetin altında satış yapacağım demedi ve biz de CTP olarak gerek Başbakanlıktaki toplantılarda, gerek burda sonuna kadar destekledik. Dolayısıyla Sayın Sucuoğlu’nun zamdan indirim olarak açıkladığı ikinci tarife zam tarifesi değil, zamdan indirim olarak açıkladığı tarife sübvanseye tarifesiydi. Yani Maliyenin orada yapacağı sübvansiyonla ilgili bir tarifeydi. E, nerden çıktı da iki gündür, üç gündür Kıb-Tek’in maliyetinin altında satış yapmasını engelleyeceğiz diye açıklamaları var. Nerden çıktı? Yoktu ki zaten böyle bir şey. Siz zamdan indirimi sadece Mart ayına hasır etmekle sadece Mart ayında Maliyenin sübvansiyon vereceğini söylemiş oldunuz. Dolayısıyla koruduğunuz bir şey yok. Zaten başlangıç noktası Kıb-Tek’in maliyetinin altında satış yapmamasıydı. Şimdi bir bakıyorum anlaşmalar imzalanıyor, Kıb-Tek maliyetinin altında satış yapmayacak, zarar etmeyecekti. Yoktu ki böyle bir şey! Peki siz bir ekonomiyi hiç hesaba katmadan Maliyeyi demiyorum, ekonomiyi hiç hesaba katmadan tarife açıklıyorsunuz, zam tarifesi. Dönüyorsunuz kendi içinizde doğru dürüst hesap yapmadan o zam tarifesinden indirim tarifesi açıklıyorsunuz. Dönüyorsunuz onu da açıkladıktan sonra yok bu sözünü ettiğimiz indirim sadece Mart ayının indirimidir diyorsunuz ve ne yapmış oluyorsunuz? Başa sardınız. Yani ekonomik akla uygun olmayan bir biçimde bu halkın sırtına elektrik yükünü özellikle de Haziran ayından başlayarak küt diye yüklediniz. Ve Haziran ayından başlayarak bu ekonomik yük batmaları da beraberinde getirecek. Aha şimdiden size söylüyorum. Zaten bankalara olan borçların vadeleri geldi, bir de üstüne elektrik zammı bindi, bir de üstünden söylediğiniz çağrıştırdığınız şimdiden zemin hazırladığınız hayat pahalılığını da dondurayım gelirse ört ki ölem! Örtün bu toplumun üstünü ölsün gitsin. Tablo budur. Ve bu tabloda imzaladınız siz bu Protokolü, ne getireceğini de aha size söylüyorum ne getirmeyeceğini. Ha, yarın baktıktan sonra bir de ne götüreceğini de söyleyeceğim. Ama şimdi ne getirmeyeceğini söylüyorum size.

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Devamına geçiyorum. Kısa kaldı Sayın Başkan.

Bir de bilinsin, öyle bir laflar da edildi, bu hayat pahalılığının dondurulması meselesi ne 2018’de ben protokol konuşulurken gündemdeydi Türkiye böyle bir şey getirdi, ne 2019’da Sayın Tatar protokol imzalarken böyle bir şey gündemdeydi, ne de Sayın Saner protokol imzalarken böyle bir şey gündemdeydi. Yoktu böyle bir şey. Öyle bir hava yaratıldı, her protokolde vardı bu da ilk defa bunda yok. Yoktur öyle. Hiçbir protokolde yok. Benim protokol imzalamamamın sebebi bak şimdiden söylüyorum, tekrar hatırlatıyorum. Bir, Toplu İş Sözleşmesindeki düzenlemelerdi, şimdiden hatırlatıyorum yarın bakıp konuşacağım. Diğeri de Kıb-Tek’in fonksiyonlarına ayrıştırılmasıydı. Ona da bakacağız yarın, onu da konuşacağız. Başka da bir şey yoktu. Hayat pahalılığının dondurulması, mondurulması talep bile değildi. Ha, hayat pahalılığının dondurulmasını talep ederse Türkiye size de yazar oraya, lazım bunun karşılığında bir şey de versin, çünkü hayat pahalılığını siz zaten kendiniz veriyorsunuz. Yani allem gallem mansura, ne tartışıldığının bile anlaşılmadığı ve ortada metnin da olmadığı bir protokol durumuyla ilgili konuşuyoruz.

Son iki şey kaldı söyleyeceğim. Yani bir ülkede normal karşılarsınız be arkadaşlar bu alkollü içki zammındaki indirimin hala bugün itibarıyla ne olduğunun kimse tarafından bilinmemesini? Yani önce açıklayacaksınız zammı, sonra döneceksiniz kalem, kalem, kalem indirimi açıklayacaksınız, sonra döneceksiniz “Bu indirimi yayınlayacaktık ama hepsi Covid oldu” diyeceksiniz. Yani aslında yayınlayacaktınız da Covid oldular. Sonra herhalde o Covid olanlar iyileşti ama buna rağmen Maliyede uzmanlardan oluşan komite kurup da tekrar değerlendireceksiniz ve an itibarıyla hala ortada bir şey yok. Ve bir şey var ama ortada. An itibarıyla piyasada bir sürü spekülasyon var şu anda. Bu spekülasyondan zengin olanlar da var mı onu da bilmem. Çünkü bu kadar oynaklık yarattıysanız piyasada, bununla ilgili herkesin yapabileceği birtakım hesaplar vardır. Bu hesaplar da şu anda piyasada dönüyor alkollü içki üzerinden. Şu anda halihazırda Güneyden bira almalar devam ediyor. Artarak devam ediyor, çünkü herkes o tarafa doğru yöneldi ve siz hala daha bu konuda kuzuların sessizliğini oynamaya devam ediyorsunuz. Haftalar geçti üstünden. Martın 28’iydi yanılmıyorsam Sayın Sucuoğlu’nun bu Kürsüden ilk defa alkollü içki zammı tekrar değerlendirilecektir dediği tarih.

AYŞEGÜL BAYBARS (Lefkoşa) (Yerinden) – Süte 50 kuruş zam geldi bugün.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Efendim?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Süte de 50 kuruş zam geldi.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha, süte de 2 kuruşluk indirim yapma marjı oluştuydu ama onun da durumu burda bu şekilde şekilleniyor. Arkadaşlar; bu inanılır bir şey değil. Kabul edilebiliri bırakın, inanılır bir şey değil.

Ve son bir şey söyleyip bitiriyorum. Sayın Arıklı demin fısıldaşmalarda başka şeyler söyledi ama Türkçe bilen herkes Sayın Arıklı’nın dün Facebook’da yayınladığı paylaşımı okuduğunda anlar ki Sayın Arıklı, Sayın Sucuoğlu’na şunu söyledi: “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Sendikalar size söylüyorum, Sayın Başbakan sen anla” dedi Sayın Arıklı Sayın Sucuoğlu’na. Efendim?

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – İyi niyet okuyorsun.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İyi niyet okuyorum, demek ki daha da kötü niyet vardı. Ben iyi niyet okuyorum, demek ki fazla yumuşak geldi, daha da ağır okumak gerekir muhtemelen.

Arkadaşlar; bunu kendi aranızda bir arada sohbet edin. Tavsiyemdir bir sohbet edin. Öyle sosyal medya üzerinden, internet gazeteleri üzerinden biri sendikaya sallar, öbürü öbür taraftan yumuşak geçiş yapar, bilmem kim öbür taraftan “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” der. Bunun adı da ülke yönetimi olur. Yok, olmaz. Bunun adı yönetim, mönetim olmaz. Bunun adı yönetmeme. Çayıra salayım, belki Mevla’m kayırır anlayışı olur. Buradan da koptu gider. Bugüne kadar herhalde tarihimize geçti, Sayın Sucuoğlu bana kendi anlattı yaşananları ama tarihimize geçen bir şey var. Niyet belgesi denilen belgenin yayınlanmasıyla ilk defa tarihimizde bir Başbakan dava okunmasının yasa dışı olduğunu söylemiş oldu. Doğrudan doğruya yasa dışılıkla suçladı ve bir iddia da ortaya koydu, davalar geri çekilecek. E, başladıysa böyle bir dönem memlekette, yani yürütmenin kararıyla davalar geri çekiliyor, yürütme kendine bağlı olarak çalıştığını iddia etti. Polis örgütüne, “Sen yasa dışı dava okudun” diyor. Yani polis örgütü bilmiyor da burdan söyleniyor. Gerçekten dingili koptu demektir. Yani tabirimi mazur görün ama Kıbrıs’ta buna bu söylenir. Dingili koptu demektir bu yapının. Onun için arkadaşlar çok ciddi endişe içerisindeyiz. Protokolü görmeyi bekliyoruz, hala an itibariyle bekliyoruz ve zannetmeyin ki endişemiz sadece Kıbrıs Türk tarafının ne taahhüt ettiğiyle ilgilidir orda ciddi endişelerimiz var. Ama bununla beraber bu Protokolü biz niye yaptık sorusunun cevabını görememekten de endişeliyiz. Çünkü ülkenin ekonomisi bu kadar daralmışken, talep bu kadar daralmışken, piyasada para dolaşmazken acaba Türk Lirası kullanımından doğan hayat pahalılığı etkisini azaltacak müteahhitler üzerinden piyasada para dönmesini sağlayacak biraz olsun bir şey var mı sorusunun şu ana kadar gördüğümüz cevabı yoktur oldu ve o yoksa ne için oldu bu işler? Nedir bu protokoller zemininin artık bu ülkeye getirdiği? Dediğim gibi arkası yarın. Umarım bu akşama bunlar bize iletilir de yarın çok daha içi dolu bir konuşma yapma fırsatı buluruz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman. Sayın Başbakan buyurun Yüce Kürsüye. Sayın Başbakan hitap edin Yüce Meclise.

BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU - Evet, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; öncelikle Kudret Beyin İskele’yle ilgili sorusuna yanıt vererek başlayalım. Bir kere İskele kurulmuş değil, öyle bir şey şu anda yok. Yani o görülen resim bir resim konmuş, öyle bir şey yok. Bir kere önce ordan başlayalım. 31 Mart 2021 tarihinde Şehircilikten, 29 Mart 2021 tarihinde Kaymakamlıktan, 26/3/2021 tarihinde Çevre Dairesinden ve 29 Mart 2021 tarihinde Limanlar Dairesinden, İskele Yasası Fasıl 78’de uygunluk şeyi verilmiştir. Dolayısıyla bu çerçevede verilen ve halka açık bir deniz kenarı veya bir plaj ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani orda halkın hizmeti veya halk oraya gidiyor mu? Gitmiyor mu ama halka kapalı bir yer olmama koşulu ile verilmiş. Ha, bunu tekrar yani bu Şehircilik, Kaymakamlık, Çevre Dairesi ve Liman Dairelerinden alınan onaylar çerçevesinde, biraz önce Ulaştırma Bakanından aldığım bilgi bu yöndedir. Paylaşmak istiyorum sizinle. Tabii…

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) - Sayın Başbakan Kudret Beyin çok özür dilerim, Kudret Beyin okuduğu görüşün üzerine başka bir görüş alındı daireden ve bu Daire olumluya çevirdi?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Bakın; şeyleri veriyorum, tarihleri veriyorum. Bir yazın tarihleri bir araştırın. Tarihler bunlar. Bakın;

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ne araştırayım?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – 31 Mart 2021 şey…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yani olumluya döndü görüş? Ayni daire önce hayır yasaya aykırı dedi, sonra e, bize verin o görüşü lütfen de çok önemli bu.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Tabii.

BAŞKAN – Devam edin Sayın Başbakan.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; protokolle ilgili İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasıyla ilgili…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Saygıda ayni soruya farklı iki cevap verir…

BAŞKAN – Dinleyelim lütfen.

ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Basın Sayın Başkan.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Açık değil mi? Pardon.

BAŞKAN - Devam edin.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – O zaman tekrarlayım herhalde duyulmadı?

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Yok biz duyduk.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet, Mali İşbirliği ile ilgili İktisadi ve Mali İşbirliği ile ilgili yapılan protokol yani neden daha önce bize verilmedi veya özellikle mi verilmedi? Arkadaşlar biz bu Mali Protokolü Türkiye’ye ayak bastığımız andan itibaren ilgili müsteşarlarla birlikte çalışmalar devam etti ve imzalanmadan yaklaşık iki saat önce sonuçlandı ve ondan sonra imzalandı. Dolayısıyla hazır olmayan veya belli noktalarda katkı konulacak olan bir protokolü gitmeden önce neyi verecektik, nasıl verecektik, değişiklikleri nasıl anlatacaktık. Dolayısıyla herhangi bir kesinlikle emin olun ki bir kasıt veya efendim gizleme veya gizlilik yok. Çünkü zaten bu Bakanlar Kuruluna gidecek, Bakanlar Kurulundan da Meclise gelecek. Dolayısıyla burda herhangi bir aman efendim halktan veya muhalefet partilerinden gizleyelim, böyle bir düşüncemiz olmadı. Asla da olmaz bunu özellikle söyleyeyim ve dün de Tufan Beye de, Kudret Beye de özellikle telefonla arardım ve bugün sabah hazırsa ben size bugün kitapçığı vereceğim dedim. Fakat ufak bir düzeltme gerekiyor şey konusunda sorumlu kuruluşlar konusunda bir iki yerde bir ekleme ve çıkarma yapılacak. Dolayısıyla onun da tamamlanıp ki bugün yollandı, büyük bir ihtimalle bugün akşama veya öğleden sonraya gelir geldiği an itibarıyla yarını da beklemeden biz iki parti Başkanımıza ve tabii ki bizim parti Başkanlarımıza, koalisyon ortaklarımıza ileteceğiz bunu. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani burda herhangi bir gizlilik veya herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Efendim?

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Başbakanlık sayfasından PDF olarak yayınlanırsa vatandaş da şey yapsın.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Olur tabii ki sıkıntı yok. Zaten vatandaştan da gizleyeceğimiz bir şey yok. Zaten burda tartışılacak. Yani burda bir şey yok. Burda tartışacağız, konuşacağız ama yani şunu özellikle altını çizerek söylüyorum herhangi bir gizlilik yok. Hatta eğer o bir iki nüans olmasaydı biz bugün özellikle dün konuştuğumuz gibi hazırladık elimizde ama o bir iki nüansı da düzeltip öyle verelim ki en ufak bir sıkıntı yaşanmasın. Yoksa bugün verecek şekilde hazırlamıştık biz ama o sabahleyin gelen o bir iki değişiklik isteği bu akşama büyük bir ihtimalle netleşir ve biz bu akşam veya yarın sizlere bunları iletiriz.

Şeyle ilgili elektrik ve alkolle ilgili alkolden başlayalım alkolle ilgili yetkili ve bu konuda ithalatçı şeylerle firmalarla Maliyede görüşmeler başladı. Türkiye Ankara’ya gitmeden önce de bu konuda bir görüşme yapıldı. Devam edecek ve ortak bir paydada buluşulduğu anda da bir yeni bir düzenleme gelebilir ama bunu iki tarafın görüşmelerinin sonucunda ortaya çıkacağı ve zaten bize başta RES-BİR olmak üzere görüşme istediklerini ve bu görüşmenin sonucunda bir karar üretilmesi gerektiğini hem yazılı olarak, hem de sözlü olarak belirtti. Biz de bunun üzerine Maliye Bakanlığında görüşme. Biraz önce dediğim gibi Ankara’ya gitmeden bir gün önce veya iki gün önce ilk görüşme yapıldı. Bundan sonra da bunun bir şekilde iki tarafı da sıkıntıya sokmayacak şekilde bir ortak paydada buluşulacak diye düşünüyorum.

Hoca’nın söylediği gibi, Sayın Tufan Beyin söylediği gibi elektrik zammı konusunda sıkıntı şu olmuştur, Mart ayı inanılmaz bir 47 yıldan sonra en soğuk ay oldu ve gerçekten faturalar ödenemeyecek duruma geldi. Yani bire üç, bire üç buçuk şeklinde. Dolayısıyla Bakanlar Kurulunda yapmış olduğumuz ikinci değerlendirmede Bakanlar Kurulunda oybirliği ile bu değerlendirmenin yani bu Mart ayına mahsus altını çiziyorum, Mart ayına mahsus ve Maliyenin karşılığını bulup KIB-TEK’e büyük bir ihtimalle Mayıs sonu ve Haziran sonu tedarik edeceği şekilde, vereceği şekilde bir indirime gidilmesi. Çünkü bu rakamların ödenmesi anlamında büyük sıkıntı yaşayacağı oybirliği ile kabul edildi. Ve şu anda o ödeme ki yaklaşık 170-180 Milyon civarı bir şey tutuyor bunun ödenmesi anlamında çalışmalar devam ediyor ama rakamların ciddi boyutlarda olduğu da bir gerçek. Yani biz burda vatandaşa yönelik tabii öyle bir durumdayız ki bir taraftan vatandaş ciddi bir sıkıntı içerisinde ekonomik anlamda, bütün dünyanın olduğu gibi. İkincisi de inanılmaz maliyetler yani bir taraftan petrol fiyatları, bir taraftan döviz fiyatları böyle bir sıkıntıyı getiriyor. Biz tekrar söylüyorum ve altını çiziyorum burda bir şey değişikliği yok tarih değişikliği yok. Mart ayı için aldığımız bir karardır Bakanlar Kurulunda. Marttan sonra da Nisanda Mayısta Haziranda devam edecek diye bir şey konuşulmadı. Dolayısıyla Mart ayı için öyle bir indirimi biraz önce dediğim gibi o rakamı da hazırlayarak ve bularak böyle bir katkıyı yapmayı doğrusu öngördük ve bunu da oybirliği ile Bakanlar Kurulunda kabul edip bir şekilde yansıttık insanlarımıza.

Diğer bir konu ki bugün Kudret Bey özellikle üzerinde durduğu için söylüyorum. Değerli arkadaşlar; Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Perşembe günü Ankara uçağı ile Kıbrıs’a geldim. Doğal olarak üç beş saatlik bir dinlenme ihtiyacı oldu. Gece saat 20.00’de KIB-TEK’in Müdür Yardımcısı ve KIB-TEK’in Yönetim Kurulundaki bir arkadaş evime geldi ve Teknecik Santralinin kapatılması kararı alındığını, Rum tarafının da elektrik vermeyeceği beyanını yaptığını, böyle bir koşulda ülkenin yaklaşık yüzde 65-70 civarı karanlıkta kalacağı, Teknecik’in kapanmasıyla birlikte tekrardan işleme sokulmasının belli bir süreye ihtiyacı olduğu söylendi bana. Ve bir ön metin getirdiler. Dedim ki ben ilgili Başbakan bu arada Sendika, Başbakan veya ilgili Bakanın bir şeyini istiyoruz, yani bir teyidini istiyoruz, teyidini istiyoruz şeklinde. Ben kabul etmedim dedim ki ilgili Bakana ulaşılsın. İlgili Bakan değerlendirsin ona göre karar verilsin. Arkadaşlar ayrıldı. Saat 21.30’da tekrar geldiler ve saat 21.30’da geldiklerinde Teknecik’in kapanmak üzere olduğunu iki, üç çalışanının ambulansla bir gün önce veya aynı gün rahatsızlandıkları için hastaneye kaldırıldığını, eylem devam ettiği için dört beş gündür orda çalışanların vardiya yani herhangi bir çalışma şeyini devretmeme anlamında sürekli olarak orda kaldıklarını beş gün veya dört gün ve artık orda çalışmayacaklarını Sendikanın da bu yönde karar aldığını 21.30’da tekrardan bize bildirdiler. Ve bu arada da birisi arandı, orda çalışan birisi arandı telefonun sesi açıldı ve biz Teknecik’i kapatıyoruz, ben dinliyorum, benimle konuşmuyor Teknecik’i kapatıyoruz ve gidiyoruz şeklinde. Ben de bunun üzerine özellikle Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesinin durumun vahametini, ülkenin karanlıkta kalacağını anlatması üzerine şunu söyledim, dedim ki arkadaşlar benim yetkimde değil sonuçta ben tamam Başbakanım ama ulaşılamadı diğer adreslere. Dolayısıyla biz buna bir imza atarız ama bunu bırakın birine de yaymayın çünkü bu doğru bir şey değil. Ama elektriksiz kalacak ülke başka da bir çaresi yok. Yarın da, yani Pazar günü de oturulsun ve bu düzenlensin şeklindeydi ama bizim ülkemizde tabii gizlilik, bizim ülkemizde bu yöndeki disiplin olmadığı için biz o imzayı attığımız anda bir saat sonra patladı her tarafta. Sanki işte yani güllük gülistanlık…

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Sanki de Başbakan imzalamış gibi!

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hayır sanki Başbakan değil ben söylüyorum Ayşegül Hanım ama merak ediyorum benim yerimde siz olsanız saat 21.30 ikinci gelişte yüzde 65-70 oranında ülkenin belki de iki gün veya üç gün karanlık kalma ihtimalinin yüksek olduğu bizzat ilgililer tarafından söylenen…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Memleketin koçanını isteseydi onu verecekti…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yok o kadar değil, o kadar değil, o kadar değil. Ve bir gün sonra da Pazar günü de işte bildiğiniz gibi olması gereken şekilde bir Müdür, Yönetim Kurulu ve ilgili sendikanın yönetimiyle bir Protokol yapıldı ve o biraz önce bahsettiğiniz yanlış olan bir madde de tabii ki değiştirildi. Olayı bu. Yani orda verilecek olan şuydu ya beni ilgilendirmez kardeşim hiç ilgilendirmez karanlıkta kalsın memleket bana ne deyecektik. Ya da bu riske girecektik ve eleştirileri şimdi yaptığınız gibi alacaktık. Olayın özeti bu. Ha benim yerimde olup da orda saat 21.30’da ikinci gelişlerinde bu arkadaşların hayır ben imza atmam deyen varsa da saygı duyarım. O zaman da iki gün, bir buçuk gün, üç gün çünkü çok ilginçtir Güney elektrik vermeyeceğini de bu arada o gün beyan etti. Yani elektrik bizden beklemeyin. Yani kapanırsa zannetmeyin ki bizden elektrik gelecek. Net bilgi arkadaşlar bu. Bunun üzerine gizli kalmak koşuluyla sırf tamam haberimiz var madem güvenmiyorsunuz sözlü şeye, sözlü ifadeye ki birinci defa ret ettik. İkinci defa geldiklerinde artık son noktaya geldi ve telefonda biz ayrılıyoruz ve kapatıyoruz ifadesinden sonra gizli kalmak koşuluyla Pazar günü bunu düzenli bir şekilde yapmak koşuluyla söz alamıza rağmen bu söz tutulmadı.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Bu kadar zamandır Sunat bey nerdeydi Sayın Başbakan görüşemediler Sunat Beyle?…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Biz o süre içerisinde ulaşılamadı yani telefonu kapalıydı. Dolayısıyla ulaşılamadı ve biz, ben bu yükü aldım. Hiç sıkıntı yok. Eleştirileri de aldık hiç sıkıntı yok ama dediğim gibi burda karar şuydu, ya beni ilgilendirmez kardeşim ne isterseniz yapın ülke karanlıkta kalsın, hoteller karanlıkta kalsın. Bu arada saat 18.30’da daha hiç bu olaylardan benim haberim yok 18.30-19.00’du herhalde bir telefon geldi X otelden büyük bir otel, turisti olan bir otel. Jeneratör çalışırken sigortası yandı veya bozuldu. Fakat bunu tamir edecek birisi yok. Dolayısıyla turistleri salona indirdik şu anda ışıldak ve buna benzer ışık kaynaklarıyla idare ediyoruz. Bu 18.30 ben bu arada tabii dediğim gibi işim vahametinin ne boyutta olduğunu bilmiyorum ama bu bilgi de 18.30’da bana geldi. 20.00’de arkadaşlar geldi, hayır dedik. 21.30’da geldiklerinde öyle bir noktada geldiler zaten tedirginlikleri yüzlerinden belli ve bu riski göze aldık. Ha burda ben efendim işte yapmasaydım. E, tamam yapmayabilirdik. Bana ne imzalamam dediğin anda da o bir gün, iki gün veya üç gün sürebilecek olan karanlığı göğüsleyebilir miydik? Otellerdeki turistlerin durumu ne olacaktı? Hastaneler ne olacaktı? Yani işin boyutu dramatik bir hal alacağına inandık. Ama tekrar söylüyorum sözlü tamamdır dememize rağmen sözlü şeyimizi kabul etmemeleri söz konusu oldu. Yoksa sözlü olarak biz dedik ki tamam merak etmeyin sözlü olarak söyleyeyim. Hayır, sözlüyü kabul etmeyiz. Bulacaksınız ve yapacaksınız. 21.30’da dediğim gibi yarın Pazar günü tekrar görüşülmek koşuluyla ve düzeltmek koşuluyla böyle bir kararın altına gizli kalacak şekilde bir imza attık ve elektrikler kesilmeden en azından devam etti. Ha yanlış mı? Doğru mu? Bana göre vicdanen bak insan olarak, vicdanen doğru olduğuna inanırım. Ha imzalamasaydım ne olurdu? Bu defa da imzalamadı Başbakan sorumsuzluk yaptı, ülke iki gündür elektriksiz veya üç gündür bana gelen bilgi ben teknik şeyi bilmiyorum ama Teknecik kapandıktan sonra tekrardan şeylerin kazanın veya mekanizmanın ısınması ve çalışması için en az 24 saat ve üstü de bir süreye ihtiyacı olacağı yönündedir. Dolayısıyla bunları da alt alta koyduğunuz zaman böyle bir sorumluluğun alınması gerektiğini düşündüm. Kendi kararımdır. Eleştirilere saygı duyarım ama burda dediğim gibi ya ülke karanlığa bürünecekti, başka çaresi yoktu çünkü o noktaya geldi. O noktaya geldi ya da bir şekilde biz bu riske girecektik ve bu riske girmeyi tercih ettik. Olayın özeti bu.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Tam da bununla ilgili bir şey sorabilirim?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Tabii tabii.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani ya “ya da” diye açıklıyorsunuz ama belli ki bir üçüncü yol var yani siz ya diyorsunuz ülke karanlığa gömülecekti. Ya da ben o yanlış olduğunu sonradan fark ettiğim metni imzalayacaktım.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yok yok yanlış olduğunu baştan beri zaten sözlü…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Baştan beri bildiğiniz halde…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Tabii ki canım ben oraya imza atmayacağımı zaten 20.00’de geldiğimde kendilerine söyledim. Dedim ki ben imza atmam buraya. Ne yapacaksınız söyleyin bana?

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani siz sonuç itibarıyla, söylüyorum, siz o metnin o maddesinin en azından yanlış olduğunu baştan fark ettiniz.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Tabii ki. Kaldırılacağı, gizli tutulacak ve kaldırılacak. Hatta suçlamak istemiyorum kimseyi yanlış da anlaşılmasın, neyse o konu özel ama orda bir değişiklik olduğu yönünde de bir bilgi var ama oraya girmek istemiyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Neyse yani sonradan son metni imzalarken, Sendikada imzalarken o madde çıktı zaten oradan, değil mi?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii, doğrusu oydu zaten, öyle olması gerekirdi.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Demek ki… Evet. Demek ki üçüncü yol Sendikaya yahu bu madde burada olmadı, dolayısıyla bunu buradan kaldırın da ben de ona göre imzalayayım demekti…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tufan Bey biz bunu hem sözlü olarak söyledik, hem konuşuldu gelen arkadaşlarla. Söyledikleri şuydu, bunlar bir garanti istiyor, yarın da bu düzenlenecek ve bu kimseye de söylenmeyecek, çünkü yarın doğrusu yapılacak. Ama anında yarım saat içinde, 40 dakika içinde ülkede duymayan kalmadı kardeşim.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yani yanlış olduğunu bile bile imzaladığınız bir metin var ortada.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Bakın, bir maddenin, uyardım da, uyardım da kendilerini ama burada ya inat edip… Ha düşündüm de bu kadar eleştiri geldikten sonra şunu düşündüm, imzalamasaydım, karanlıkta kalsaydı ülke yahu, karanlıkta kalsaydı ülke iki gün…

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) - Bu esnada KIB-TEK’in bağlı olduğu Bakanlık ne yapıyordu Sayın Başbakan? Yani sizin yükünüz…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Şimdi…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla)- Sizin yükünüz zaten çok fazla…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Başım… Doğru, doğru…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla)- Bir de Maliye yani…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Doğru.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla)- Zaten Ekonomiden alınıp Maliyeye bağlandı.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Ulaşım, çocuklar…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla)- Belli ki istekli yani Sayın Bakan. Hem burada yok cevap versin, hem de yani yazık…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Şimdi çocuklar, o gelen arkadaşlar yetkilileri aradıklarını fakat telefonla ulaşamadıkları yönündeydi bilgi 20,00’de ben reddettim, dedim ki ben şey yapmayacağım ama 21,30’da artık geldiklerinde olay son noktaya geldiydi. Üstelik telefonla irtibat kurup içerideki bir arkadaşla yapılan görüşmenin sesli benim dinlemem ve biz gidiyoruz, şu olsa bile biz gidiyoruz ve kapatıyoruz demeleri sonucunda dediğim gibi burada bir karar verme şeyindeydik ve dediğim şekilde bunu sözlü olarak söylememize rağmen rağbet görmedi…

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

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet, evet…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yani özür dileyerek, yani bir ülkede elektriklerin iki gün süreyle kesilmesi riski var.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan bu risk karşısında yanlış olduğunu bile bile bir metni imzalama noktasına kadar gitmek zorunda hissediyor kendini ama o sırada KIB-TEK’ten mesul olan Bakana telefonla dahi ulaşılamıyor ve memlekette böyle bir sıkıntı olduğundan KIB-TEK’ten sorumlu olan Bakan ya haberdar değil, ya da haberdar değilmiş gibi yapmayı tercih ediyor. Bu…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Tamam bir Hükümet yönetimiyse…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yok, yok şöyle, Ankara’dan…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Söyleyecek başka sözüm yoktur Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hayır, hayır, Ankara’dan birlikte geldik, Ankara’dan birlikte geldik, muhtemelen belki, yani bir şekilde, belki telefon şarj… Yani kimse şarj…

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla)- Şarjı bitti.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Bilmiyorum, ne olduğu bilmiyorum ama bana gelen…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla)- Bence söylemeyin…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Bana gelen, bana gelen, bana gelen arkadaşların, bana gelen arkadaşların bilgisi ve verdikleri bilgi bu yöndeydi. Dolayısıyla burada sonuçta bir sorumluluk ve karar alma aşamasına geldik ve bu şekilde bir karar aldık, evet.

BAŞKAN – Sayın Başbakan soru var.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii, buyurun.

BAŞKAN – Sayın Doğuş Derya.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Buyurun Doğuş Hanım.

BAŞKAN – Sıraya göre veriyorum.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi Sayın Sucuoğlu iki tane sorum olacak,

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bir tanesi bu imzaladığınız metinde diğer maddelere dair de herhangi bir şey, taahhüdünüz olmadığı yönünde midir?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yok, zaten orijinal, şimdi siz Pazar günkü yapılan Protokolü gördünüz herhalde, oydu esas.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- E burada zaten gazetede yayınlananı da gördük.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yok…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Yani yatırım tarifeler dolayısıyla KIB-TEK’in…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii, tabii, tabii…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- maruz kaldığı zararların giderilmesi gibi…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Onlar zaten matbu, yani bizim zaten yapılması gereken maddeler onlar. Yani zararına üretim ve satım yapmayacak. O zaten şeyde var.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Tamam. Yani burada altı tane madde var.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bir tanesi bu eylem yapan kişilerle ilgili soruşturma açılmamasıydı…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet, evet, evet, evet…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bunun yanlış olduğunu söylüyorsunuz ama…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Ama diğerleri konusundaki taahhüdünüz devam ediyor. İmzanızın arkasındasınız.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Diğer imzamız var, evet imzamız var.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Tamam bu bir…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hayır, yani şunu söyleyeyim, imzamız var derken zaten o dört madde veya beş maddede bir görüş farklılığı yok, şey de zaten, yönetim de bu yönde öneri yaptı ve bu öneri kabul edildi. Yani bu sadece şeyin, Sendikanın önerisi değildi. Bu aynı zamanda şeylerin de…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Ben bitirmedim yalnız, ikinci bir sorum daha vardır.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii, buyurun.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Şu anda yaşadığımız sıkıntının sonuç olduğunu biliyorsunuz. Yani yetersiz üretim elbette ki petrol fiyatlarındaki artışla ama…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet, evet, evet…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Ama yetersiz üretimin sebebi özellikle Erhan Arıklı Beyin Enerji Bakanı olduğu dönemde ihalesiz almış olduğu kirli yakıtlarla ilgili santrallerin zarara uğratılmasıdır. Şimdi Ocak 2000…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Yok, gülmeyin çünkü bir şey soracağım.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yok, yok Erhan Beye şey yaptım.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Ocak 2022 tarihli bir Sayıştay Raporu vardır ve Erhan Beyin aslında görevini kötüye kullandığını ve Kurumun nasıl zarara uğratıldığıyla ilgili sadece Erhan Bey değil, aynı zamanda şu anda halen Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerin ismi de geçmektedir, teferruatlı bir Rapordur. Bu Raporu okudunuz mu? Hukuk Dairesine sevk edilmiştir. Rapor, yani Savcılık bununla ilgili bir şey yapmalı. Çünkü yapanın yanına kalıyor ve aslında kamu kurumu olan bir yer bir kişinin hatası ya da başka saiklerle bilinçli olarak yaptığı aslında zarar verme dolayısıyla halk tarafından ödeniyor bedeli. Bununla ilgili süreci ileriye götürecek bir girişimde bulunacak mısınız? Bu çok önemlidir kamu vicdanında. Eğer Erhan Beyin herhangi bir kusuru yoksa zaten bununla ilgili bence Mahkeme süreci başlamalı ve aklanmalıdır yani kendisi açısından da iyi olur. Çünkü şu anda üzerine çok ciddi bir şaibe vardır. Sayıştay Raporuyla zaten görevini kötüye kullandığını ve Kurumu zarara uğrattığını göstermektedir.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - O konuyla ilgili söz alacak, Erhan Bey kendisi ifade etsin.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Hayır, siz bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Bu yani yeni Başbakan şeffaf…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- İşte kamu üzerinden bayağı bir Protokol sonrası açıklamalar yaptınız kendi ayaklarımızın üzerinde durma falan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Aynen öyle.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Yapanın yanına kaldığı ve en önemli stratejik kurumlarımızdan biri yani. Enerji üretemeyen bir devlet zaten devlet değildir. O yüzden de…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bu Kurumun zarara uğratılması ve bugün sonuç olarak yaşadığımız elektrik kesintileri, pahalılık ve benzeri birçok şeyin temelinde de aslında bu var. Bununla ilgili herhangi bir…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yani diyorsunuz birçok enerji üretim zafiyetiyle ilgili birçok şeyin altında…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bu da bir faktördür diyorum, bu da bir faktördür.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Erhan Arıklı mı var?

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Yok, hayır. Yani…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - E tamam canım yani bu kadar…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Yok, Sunat Beyin de sorumluluğu var. Hiç konuyu, hiç konuyu…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hayır…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Şakaya döküp de…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hayır, hayır, hayır, hayır… Yani tamam, ben…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Ciddiyetini azaltmaya çalışmayın. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Peki, tamam.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Sayıştaylık da biliyorsunuz ki bu Devletin Kurumudur.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Doğru.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bir Başbakan olarak bu konuda hazırlanmış Sayıştaylık Raporuna bakmak zaten sizin yükümlülüğünüzdür. Eğer iddialıysa…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Ben Sayıştaylık Raporunu okudum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- E tamam, işte eğer iddialıysanız bu şeffaflık kendi kendini yönetme ve benzeri konusunda buradan başlamanız önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak sanki KIB-TEK çalışanlarında bir sorun varmış gibi lanse ediliyor gerek elektrik kesintileri, gerek yapılan eylemler. Ama bu insanlar hem Kurumlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar, hem de ülkenin kendi kendini yönetebilen ve enerjisini üretebilen bir yer olarak kalması için…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Mücadele ediyorlar…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla)- Bazı bakanlara rağmen.

BAŞKAN – Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Başka soru da var.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

BAŞKAN – Sayın Teberrüken Uluçay.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) (Yerinden) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başbakan benim iki tane sorum olacak.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Buyurun.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Alkollü içkiler konusunda yapılan zamdan sonra sizin açıkladığınız yeni bir uygulama var indirimli tarife şeklinde. Ancak bu yürürlüğe girmedi. Yürürlüğe girmemesinden dolayı şu an hem marketlerde, hem Gümrükte ciddi bir kaos yaşanmaktadır ve devletin hazinesine düşmesi gereken meblağlar, paralar yani düşmemektedir, beklemektedir işlemler. Dolayısıyla bu ekonomik sıkıntılar içerisinde devlet para bulmaya çalışırken para gelmesi muhtemel yerlerden para alamıyor. Alamamasının tek nedeni de sizin kamuoyuna açıkladığınız yeni uygulanacak olan tarifenin alkollü içkilerde hayata geçmemesidir. Geçtiği anda devletin hazinesine ciddi anlamda bir miktar para düşecektir, bu net. Ama zaman geçiyor, siz biraz önce söylediniz, halen daha bu konuda net bir ifade ben duymadım. İşte bu önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek ya da falan gün uygulamaya başlayacağız diye. Dolayısıyla bu ekonomiyi ciddi anlamda bir kaosa sürüklemektedir. Hafta sonu edindiğim bazı örnekleri şu an detayına girmeyeceğim, ama bu konuda en büyük endişemiz olan hepimizin bu piyasanın Güneye kayma ihtimaliyle alakalı edindiğim bilgiler de göstermektedir ki biz treni kaçırıyoruz Sayın Başbakan bu konuda…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Dolayısıyla bu konuda net bir tarih ifade etme şansınız var mı? İkinci söylemek istediğim de elektrik tarifeleriyle ilgilidir. Siz daha önce dediniz ki ikinci açıkladığınız indirimli zamdan indirimli tarife hayat bulacak demiştiniz, az önce diyorsunuz ki sadece Mart ayına özgüdür bu.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Kesinlikle Mart ayı için söylendi, Bakanlar Kurulu çıktığında, yaptığımız açıklama bu.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Tamam, ben şunu söylemek istiyorum ve sormak istiyorum, ilk açıkladığınız zamlı…

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) - Öyle değildi.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Bütün bakanlara sorabilirsiniz.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Bakın, böyle şey yok.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Mart ayı için sadece…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hiç geri adım da, geri adım da yani Mart ayı söylendikten sonra veyahut da Mart ayı söylenmedikten sonra işte bütün ayları kapsayacak diye böyle bir şey yok. Bakanlar Kurulu zaten burada, almış olduğumuz karar budur.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) - Sayın Başbakan Maliye Bakanı ilk ayı belki öderim, ondan sonrasını ödeyemem diye karşı açıklama yaptı…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tamam, tamam bir ay.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla)- Sizin açıklamanız üzerine.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hayır, hayır. Bir ay, bir ay… O zaman bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Mart ayı, bakın baştan söyledim, 47 yıldan sonraki en soğuk ay ve buna bağlı olarak da ciddi bir elektrik tüketimi söz konusu oldu. Mart ayına mahsus bir düzenlemeydi bu. Yanlış mı biliyorum arkadaşlar?

BAŞBAKAN YARDIMCISI, TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU (Yerinden) - Mart ayıydı.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Mart ayı, tabii.

BAŞKAN – Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

BAŞKAN – Sayın Jale Refik Roggers.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Bitirmedim, Sayın Başkan, Sayın Başkan bitirmedim ama ben. Sayın Başbakan ara girdi…

BAŞKAN – Lütfen kısa sorular soralım. Çünkü bayağı soru soracak olan arkadaş var.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Tamam, bitireyim Sayın Başkan.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Buldular beni, soracaklar. Buyurun.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Bitireyim Sayın Başkan, çünkü…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii, tabii…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Halkın en çok ilgiliyle takip ettiği nokta…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Bu söz konusu olan indirimler devreye girecek mi, girmeyecek mi? Şu an ekonomik protokolden de öte halkımızın en çok dikkat ettiği hususlar bunlardır Sayın Başkan ve Sayın Başbakan.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Hemen…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Söylüyorum Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - E tamam da bir an evvel cevabı verelim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- İkinci sorumu bitirmedim. Siz elektrik tarifesinde kamuoyuna zamdan indirimli tarife devreye girecek dediniz. En azından Kıbrıs Türk Halkının algısı budur, bunu net size söyleyeyim. Ama biraz önce dediniz ki bu sadece Mart içindir.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Biraz önce demedim, o gün de söyledim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Neyse…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - E söyledim. Ben söylemediğimi şey yapacak değilim arkadaşlar…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Sayın Başbakan, Sayın Başbakan…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yani kusura bakmayın.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- O zaman şunu söylemek zorundayım…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Bakanlar Kurulunda oybirliğiyle karar aldığınızı söylüyorsunuz, Bakanlar Kurulunda alınan kararlar zaten oybirliğidir, biliyorsunuz yani…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - E tamam.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Bunu ekstra söylemenize gerek yok.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Yok, yok, yok. Evet.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Ama şunu ifade etmek istiyorum, ilk açıklanan zamlı tarife Nisan ayı itibariyle devrededir demek istiyorsunuz siz aslında. Bu tarifeyi kaldıracak güçte değildir işletmeler Sayın Başbakan. Özel sektörde üreten insanlar, işletmeler işini çeviremiyorlar bu zamlı tarifeyle. Dolayısıyla bununla ilgili ne yapmayı düşünürsünüz? Az önce çünkü dediniz ki Nisan ayı itibariyle ilk zamlı tarifedir devrede. Ben de size soruyorum, üreticiler için, işletmeler için, esnaf için bunun altından kalkamayacak olan, işini çevirmek zorunda kalan insanlar için, hane halkından bahsetmiyorum…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla)- Evlerden bahsetmiyorum, ama özel sektör bu işin altından kalkamayacak. Bununla ilgili nisan ayından itibaren nedir düşünceniz? Teşekkür ederim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim, birinci soruya cevabı vereyim, biz alkollü içkilerle ilgili bir değerlendirme ve bir şey yapmayı önerdik, Bakanlar Kurulunda konuşuldu. Yalnız daha sonra örgüt, belli RES-BİR de olduğu gibi ve birkaç arkadaş daha bu ithalatçı anlamında Maliye Bakanlığıyla görüşüp ondan sonra bir ortak paydada görüş birliği yaratma amacıyla ilk toplantılarını da dediğim gibi geçtiğimiz hafta yaptılar. Büyük bir ihtimalle bu önümüzdeki günlerde tekrar yapılacak ve bir ortak noktada buluşulacak diye düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda geçerli olan alınan karar. Yani şu anda önergeyle yapılmış Karardır. Bizim şu andaki çabamız bu adreslerinle beraber oturulup kendilerinin arzusudur bu, onu söyleyeyim, bir anlaşmaya varabilmedir. Bir aylıktır, bir aylıktır şey ve onun da kaynağı bulunmak üzeredir. Kaynak bulunduktan sonra zaten şeyde de, Protokolde de zaten belirtilmiştir ne zamanlar şey yapılacak, bu şekilde biraz önce dediğiniz gibi hassasiyetimiz budur, tüm bakanların da hassasiyeti budur. Bu rakamlarda insanlarımızın, özellikle işletmelerin de ezdirilmemesi ama bundan sonraki süreçte nasıl bir fiyat politikası, nasıl bir ücretlendirme olacak, onu da hep birlikte tekrardan değerlendireceğiz.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Sadece anlamak için…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii, buyurun.

BAŞKAN – Sayın Jale Refik…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Jale Hanım, sadece bir soru, bir cümle anlamak için…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Tabii…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yani RES-BİR’in iki-üç defadır adı geçiyor da RES-BİR’in talebi sizin Bakanlar Kurulu sonrasında…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Görüşme.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Açıkladığınız o rakamlar orada durmasına rağmen onun dışında bir şeyi sizinle görüşmektir?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - Evet, evet, evet.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla)- Yani o rakamlardan mutlu değiller?

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Ben görüşmedim kendileriyle bize yazılı olarak bildirdiler hatta şeye de atmışlar normal medyaya da ve bunun üzerine de Bakanlıkta bir görüşme oldu…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani o indirimli rakamlar orada durmasına rağmen…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – İndirimli veya o yüksek rakamların oturulup, görüşülmesi ve…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Ha yüksek rakamlarla ilgili siz zaten bir indirim tarifesi açıkladınız…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Tamam işte onu diyorlar çünkü o daha önergeye girip geçmedi.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Evet…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Diyorlar ki önergeye girmeden önce bizimle oturulsun, konuşulsun, ondan sonra.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani o şekilde açıklanmasını onlar da istemedi.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – İstemedi değil işte cümle okudunuz belki ve verdikleri şey var. Paylaştılar da bildiğim kadarıyla orada bir görüşme talep ettiler.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani benim izlenimim onların o indirimli tarifeyi olduğu gibi kabul ettikleridir. Ama siz diyorsunuz ki şimdi onu kabul etmediler.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Kabul etmediler değil, görüşme talep ettiler ve görüşüldü de ama tabii nedir sonuç bilmiyorum. Evet…

BAŞKAN – Sayın Jale Refik Rogers, buyurun sorun.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben, Sayın Başbakan aslında bu içki fonlarıyla ilgili konuyu soracaktım ama söylediklerinizden anlıyorum ki açıkladığınız fiyatları bir kere daha değerlendirmek üzere paydaşlarla bir daha değerlendirmeye karar verdiniz.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Paydaşların isteği üzerine, evet.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Karar almadınız ama piyasada benim gördüğüm kadarıyla bir beklenti vardır. Bu fonların bir an önce düşürülmesiyle ilgili ve hiçbir işletmenin bu belirsizlik ortamı içerisinde iş yapmasını bekleyemeyiz gerek elektrik fiyatlarındaki belirsizlik, gerek fonlarla ilgili belirsizlik. Esnafı, sanayiciyi, tarımcıyı, herkesi zora sokmaktadır. O yüzden ne olacaksa da bu belirsizlik ortamının bir an önce ortadan kaldırılması önemlidir ki herkes işini yapabilsin o yüzden de elinizi çabuk tutmanız bence bu ülkenin faydasına olacaktır. Bununla beraber siz bu İskele konusunda hep olumlu görüşler var dediniz ama bizim elimizde 29 Mart 2021 tarihli Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğünün yazısı var, uygun olmadığıyla ilgili bir görüşü var. O yüzden bunun da yine kayda geçmesi için bir kez daha buradan tekrar etmek isterim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hangi tarihte dediniz, hangi tarih, şehirciliği mi söylüyorsunuz?

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – 29 Mart.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Bizdeki şey 31 Mart öyle mi Sayın Bakan.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Sayın Bakan Kürsüye çıkacaksa…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Ha tabii cevap verir, evet teşekkür ederim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) – Bir sorum da benim var.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bir soruya cevap vermediniz daha.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hangisi?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Özersay’ın.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hangisi?

BAŞKAN – Sırayla. Şimdi arkadaşlar buraya işaret buyurduğunuz gibi ben sıra yazdım. Onun için Sayın Fikri Toros buyurun sorun.

FİKRİ TOROS (Yerinden) – Sayın Başbakan ben iki konu hakkında hem görüş beyan edeceğim hem de soru soracağım. Şimdi öncelikle bu El-Sen’le imzaladığınız metnin ikinci maddesinde iki tane jeneratörü doğrudan alım yöntemiyle alacağınızı ifade ediyorsunuz. Bu yasaktır Sayın Başbakan. Bu Kıb-Tek’in gerek jeneratör, gerek diğer tüm malzeme alımları ihale yoluyla yapılır. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi bizzat biz bu başkanı ve başkan vekili olduğum Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde yaptık. Bu yasaktır, böyle bir yani yasaların hilafına, böyle bir şeye nasıl imza atarsınız bunu gözden geçirmeniz gerekiyor.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hemen cevabını vereyim, hemen cevabını vereyim 6 Eylül 2019 tarihinde imzalanan 6 Eylül 2019’da imzalanan metin üzerine yazılmıştır bu. Yani bu yeni şey değil. Belirtmek isterim yani.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Evet, ama orada ihalesiz alınacak diye bir şey yok. Orada ihtiyaç duyulan jeneratörler vardır ve nitekim bu belgede ihtiyacın toplam iki tanesini doğrudan alım yöntemiyle alacağım dediniz bu yasaktır Sayın Başbakan bunu gözden geçirmeniz lazım. İkincisi, burası bir ada ekonomisidir ve turizm sektörü de, lokomotif sektörümüzdür. Diğer üretim ve ticaret sektörlerinin de üzerinde domino etkisi yaratan ve gayrı safi milli hasılamızın da en büyük katkı sağlayıcısıdır. Bu alkollü içeceklerin fiyat istikrar fonuna yaptığınız ve yüzde 500’lere varan oranlara uzanan zamlar doğrudan turizm sektörünü bir bütün olarak ve ticaret ve sanayinin üzerindeki etkilerini olumsuz etkilemiştir. Şöyle ki bizim pazar ölçeğimiz sadece yerli nüfusumuzdan ibaret değil buraya ziyaret eden, buraya turizm amaçlı gelen insanlardan oluşan bir pazar ölçeğidir. Şimdi siz yurtdışından gelen insanların buradan alkollü içecek almasını da caydırmış oldunuz. O Pazar ölçeğini katletmiş oldunuz. Ayrıca buradaki halkın sahip olduğu refah çerçevesinde eğlenmesini katlettiniz. Yerli üretimi katlettiniz, lokantaları ve meyhaneleri katlettiniz, süper marketleri katlettiniz, elbette bu enflasyon çerçevesinde bir fiyat düzenlemesi yapmanız lazımdı o fonlarda ama yüzde 500’e varan oranda bunu yapmanız ekonomiye çok büyük bir tahribat yapmıştır. Günün sonunda bu da kamu maliyesini de olumsuz etkileyecektir. Defalarca söylediğimiz gibi bu enflasyon oranını aşmayacak şekilde ülkenin bir bütün olarak rekabet gücünü baltalamayacak şekilde yapılmalıydı, çok büyük bir hata yaptı Hükümetiniz ve hala daha gecikiyorsunuz bu hatayı düzeltmek için. Çok geç kalıyorsunuz şu anda kaçakçılık başlamıştır ülkemizde bu da kayıt dışılığı önleme politikamızı aslında olumsuz etkilemektedir.

HAKAN DİNÇYÜREK (Yerinden) – Soru…

BAŞKAN – Soruyu sorun Sayın Fikri Toros.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Birçok açıdan, birçok açıdan aleyhimize olan bu kararı derhal yürürlükten kaldırın ve enflasyon oranını aşmayacak şekilde bir düzenleme yapın, teşekkür ederim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Teşekkür ederim ama olay tabii şeye döndü…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri yani 62’nci maddede şimdi muhalefete ait bütün milletvekilleri soru sorarsa yarın güncel konuşmalarda, denetim gününde de konuşma yapacaksınız.

(Milletvekilleri kendi aralarında konuşur)

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başbakanı nerede bulacağız?

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Yarın Başbakan yok ki güncel konuşmalar…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hep buradayım, zaten cevaplar alınmıştır ama hep buradayım zaten.

BAŞKAN – Görüşlerinizi ifade ediyorsunuz, soru var mı, yok mu işin içerisinde, görüşlerinizi ifade ediyorsunuz.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Burada halkın beklediği, merak ettiği verimli bir istişare yapıyoruz Sayın Başkan.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Teşekkür ediyorum, arkadaşlar soru, soru sorulmuyor açıklama yapılıyor.

BAŞKAN- Uzun uzun yani soru sormak başka görüşlerinizi 15 dakika ifade etmek başka. Sayın Erkut Şahali sıra sizdedir.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başbakan somut soru soruyorum o zaman.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – E cevabı verdim biraz önce Sayın Toros.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Hayır vermediniz, vermediniz. Bu yapmış olduğunuz yüzde 500’lere varan fiyat istikrar fonu zammını gözden geçirecek misiniz? Yoksa bırakacaksınız piyasa bu şekilde.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – İlgili Bakanımız şimdi cevabını verecek.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başbakan ilk kez bu kadar uzun süre hem Genel Kurul salonunda hem kürsüde kalıyorsunuz teşekkür ederim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Olur mu? Demek ki, demek ki, demek ki geçmişi unuttunuz saatlerce burada kaldığımızı…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Başbakan olarak…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – E Başbakanken geçen hafta bir 10 gündür biraz zafiyet var sebebi de protokoldü. Dolayısıyla bundan sonra hep buradayız.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Umarım bu bir ilk olsun ve bundan sonra daha sık görmek isteriz sizi.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Belli ki özlediniz beni.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Evet, soruların emin olunuz ki süresi ve sayısı azalır. Ben iki soru soracaktım size ama Sayın Maliye Bakanının çıkacak olduğunu gördüm Kürsüye dolayısıyla AKSA’nın 10 günlük yakıtı kaldığını ve yakıt siparişi vermediğini alacaklarını tahsil edemediği için o konuyu Sayın Bakana sorarım. Size soracağım çık kısa e net bir sorudur. Heyetinizde Ankara’ya gittiğiniz heyetinizde basın mensuplarının aktardığı bilgiye göre imza seremonisinin ardından ertesi gün yanılmıyorsam Perşembe gün, Perşembe gün müydü imza seremonisi o zaman Cuma günü.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Evet.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Cuma günü saat 12’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde teknik heyetlerin protokol üzerindeki çalışmaları devam ettirildi. Alışılanın aksine bugün dördüncü gün olmasına rağmen henüz protokol kamuoyuna ve bizlerin bilgisine de gelmedi. Dolayısıyla sorum çok kısa ve nettir. Siz bir ilke belgesini mi imzaladınız? Yoksa anlaşma metnini mi? Daha da önemlisi siz bir boş kağıda mı imza attınız? Çünkü elbette ki teknik heyetler sonuçlandırır anlaşmaları, imzanın ardından eğer üzerindeki çalışma devam ediyorsaydı bunu aydınlatırsanız sevinirim.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yani burada göstereyim ki boş olmadığı belli olsun. Buna imza atıldı bu belgeye.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bir fotrokopisi…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Dedim ya vereceğim ben Sayın Başkana ama yani yarın Tufan Beye ve Kudret Beye vereceğiz. Bir-iki kuruluş şeyi var yani mükellefiyetin şeyi onu düzeltip bugün biter herhalde. Ben bugün esasında dün konuştum iki başkanla bugün kendilerine vermek için hazırlandım ama bugün sabah iki yerde bir değişiklik olması gerektiği, kaydırma anlamında onu yapıp, büyük bir ihtimalle akşamüstü elimize gelir.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Teknik heyetler…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Efendim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – İmzanızın ardından teknik heyetler anlaşmaya ilişkin…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Yok yok, sadece…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bir çalışmaya…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Hayır hayır sadece nasıl işlev görecek, tarihlendirme anlamında çünkü ciddi öyle 10 madde değil, çok yüksek sayıdadır. Bunların şeyinin hangi ayda bitirilmesi arzu edilir, hedeflenir o konuyla ilgili birkaç şey vardı onları yaptılar. Yani imzalanması ve herhangi bir maddenin değiştirilmesi söz konusu değil.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Başbakan. Sayın Biray Hamzaoğulları.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) – Şimdi Sayın Başbakan Bir şey düştü elimize Red Label Güney Kıbrıs’ta isim de veririz ama Güney Kıbrıs’ta 25.95 yani 414 TL.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) – Blak Label.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) - Blak Label pardon özür dilerim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 622 TL.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Bir daha bir daha anlamadım tam kaç, ne kadar?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Güneyde 25,95 Euro yani 414 TL ediyor. Kuzeyde de 622 TL. Yani ben o tarafa geçersem beş tane Red Label alırsam buraya getirirsem Bin TL günde kazanırım. Bu konuyu nasıl açıklayacaksınız gerçekten bu memleketi idare eden…

BAŞKAN – Anlaşılmıştır Sayın Biray Hamzaoğulları.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Yeni bir Başbakan olarak nasıl yöneteceksiniz…

BAŞKAN – Anlaşıldı Sayın Biray Hamzaoğulları, buyurun cevaplayın…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Nasıl yöneteceksiniz ve hala daha bu hayat pahalılığının yani içki üzerine yapmış olduğunuz zamların nasıl doğrulunu savunuyorsunuz? Teşekkür eder saygılar sunarım.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Teşekkür Ederim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Yani ben Sayın Özersay’ın soruları cevaplandırılmadığı için tekrar söz almak zorunda kaldım. Üç soru vardı Sayın Başbakan sulama birliğinin borcunun neden ödenmediği ve…

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) - O, o konuyu araştıracağım, o konuda bir bilgim yok veya onun için cevap veremedim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Elektriklerinin kesildiği. Belki Maliye Bakanı bize bilgi verebilir.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Veya Maliye Bakanının bilgisi varsa.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bir diğeri de serbest liman konusuydu. Serbest limanda toplanamadığı için ve bu gayrı yasallık mevzusu üzerinden de toplanamadıkları için karar da alamıyorlar bu konuda ne yapacaksınız konusu vardı ve bir de gümrük sınavları vardı.

FAİZ SUCUOĞLU (Devamla) – Şimdi serbest limanla ilgili, ilgili bakan burada daha detaylı bilgi verir. Şeyle ilgili gümrükle ilgili inanın çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz, çok doğrudur. Kudret Beyin söylediği de doğru o da zaten biliyor bizim yapmaya çalıştığımızı. Bugün tekrardan bazı görüşmeler olacak inşallah bir çözüm bulunur çünkü sebebini eminim siz de biliyorsunuzdur. Sıkıntılı bir süreç ama arkadaşların kabahati de yok doğrusu. Ama orada tıkandı ve kaldı Kamu Hizmetleriyle bugün tekrardan bir alternatif çözün üzerinde müsteşarımızı görevlendirdik ve çalışıyor, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Başbakan. Sayın Sunat Atun buyurun yüce Kürsüye. Hitap edin yüce Meclise.

MALİYE BAKANI SUNAT ATUN – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar, az önce Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklama esnasında adımın geçtiğinden dolayı bir iki konuya ben aydınlanma getirmek istiyorum. Bir tanesi gerek Sayın Başbakana gerekse kamuoyuna bana ulaşılamadığı yönünde verilen bilgi doğru bir bilgi değil. Bununla ilgili bana ilgili genel müdür muavini ulaşmıştı. Ben de kendisine böyle bir anlaşmayı ben bakan olarak imzalamayı uygun bulmadığımı çünkü bir sendikanın bizim bakanlık düzeyinde bir anlaşma imzalamaması gerektiğini söyledim. Ancak müsaade edin arkadaşlar. Ancak Sayın Başbakanın yaptığı tavır elbette bir Başbakan ve genel kapsayıcılık bakımından bana göre hiçbir mahsuru yok ve bunun geçmişte örnekleri de var. 2011 yılında El-Sen yine ülke genelinde genel grev yapmıştı, genel grev yapmışlardı ve daha sonra bana geldiler, dediler ki bir anlaşma var özerklik talep ediyoruz. Bunun altına imzayı koyarsan genel grevi kaldırırız demişlerdi. Ben de o gün yine aynı değerlendirmeyle söylemiştim. Ben bunu uygun ve doğru bulmuyorum kendi adıma çünkü sizin muhatabınız yönetim kurulu, yönetim kuruluyla oturup konuşmanız gerekir. O dönemde Sayın rahmetli İsren Küçük yine Başbakan olarak o kapsayıcılık ve genelden mesul olduğu noktasındaki inisiyatifiyle kendisi Bakanlar Kuruluna getirip, özerkleştirme kararını oradan çıkarmıştı. Bunda bir anormallik kesinlikle yok.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) – Nasılsa yapmayacağız deyip UBP her şeye onay verir?

SUNAT ATUN (Devamla) – O, o değil mesele benim anlatmaya çalıştığım Doğuş Hanım. Nasıl olsa yapmayacağız hikayesi değil. Burada anlatmaya çalıştığım mesele usul bu şekilde oluşmuştur. Zaten yönetim kurulu da oraya imza koydu. Şimdi,

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – E peki siz Sayın Bakan yani ülkenin karanlıkta kalmasına razı geldiniz yani.

SUNAT ATUN (Devamla) – Yo, niye?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başbakan bu vicdanlı davranışı karşısında.

SUNAT ATUN (Devamla) – Nasıl razı geldik?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Bu imzalanmasaydı olacaktı Sayın Başbakan elini taşın altına koydu.

SUNAT ATUN (Devamla) – Yahu siz hukukçu değil misiniz Ayşegül hanım?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Haaa!

SUNAT ATUN (Devamla) – Siz bu yapılanın bir adli mesele olduğunun siz farkında değil misiniz?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Yok ben farkındayım da siz farkında mısınız ki…

SUNAT ATUN (Devamla) – İyi o zaman.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Şu anda Sayın Başbakana karşı yaptıklarınızın onun farkında mısınız?

SUNAT ATUN (Devamla) – Ne yapıyoruz Başbakana karşı buyurun bakalım?

YASEMİ ÖZTÜRK (İskele) (Yerinden) – Başkanım, böyle bir usul yok. İçtüzük gereği soru ister, hak ister beklerseniz de konuşur.

SUNAT ATUN (Devamla) – Buyurun söyleyin bakayım siz açıklayın.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden)(Devamla) – Böyle karşılıklı bir konuşma olamaz Başkan.

SUNAT ATUN (Devamla) – Arkadaş söylesin benim için sorun değil.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Yani gayri yasal metni… Arkadaş değilim ben Sayın Atun.

SUNAT ATUN (Devamla) – Buyurun Hanımefendi ifade etsin.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Hanımefendi de değilim.

SUNAT ATUN (Devamla) – Buyurun.

BAŞKAN – Soru sormak isterseniz önce izin almalısınız Ayşegül Hanım. Yani soru sormanın bir usulü adabı vardır İçtüzük gereği. Elbette izin alıp soru sormak lazımdır.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Evet Sayın Başkan özür dilerim.

BAŞKAN – Konuşmacı konuşurken yani soru sormak atılıp yarıda kesmek doğru değil.

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – Konuşmacının rızası varsa olabilir Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; rızası varsa evet.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden)(Devamla) – Konuşmacının rızası varsa kesilebilir, sorulabilir her zaman olan şeydir bu.

BAŞKAN – Ama netice olarak usullere uymak gerekir. Kurallara uymak gerekir.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Anayasaya uyun o zaman lütfen de seçim tarihini getirin Meclise.

BAŞKAN – Kurallar uymamız gerek. Sayın Bakan, hitap edin lütfen.

SUNAT ATUN (Devamla) – Yine alkollü içkiler konusu tekrar dile getiriliyor. Ben birçok arkadaşın söylediği, dile getirdiği noktayı not aldım. Bu konuda değerli arkadaşlar; biz daha derin bir analiz yapıyoruz. Çünkü fiyatlar sizin de ifade ettiğiniz gibi oynaklık gösteriyor. Ancak fiyatlardaki gösterilen oynaklığın tek kontrol eden, tek yöneten nokta Devlet değil. Çünkü bu bir ticari emtia ve serbest pazar noktasında hareket ediyor. Şimdi geçen hafta biz burada yokken ilgili Sivil Toplum Örgütleriyle Bakanlık görüşme yaptı. Bugün ithalatçılarla görüşülüyor. Yarın ben de bir vakit ayırıp o toplantılar içerisinde olacağım. Şimdi burada esasında şunu analiz etmek gerekiyor. Fiyat değişikliklerinin madem rakam ifade ettiniz az önce ben şu anda bu Kürsüden marka ve fiyat ifade etmeyi uygun bulmuyorum. Ancak çalışma hazır olduğunda buraya getiririm. Fiyat değişikliklerinde Devletin mesuliyeti ne kadar? Siz öyle bir lanse etmeye çalışıyorsunuz ki Devlet 30 Liralık bir fon getirdi ve 200 Lira Güneyden pahalı hale geldik. Peki siz baktınız mı acaba bunun içeriğine? Biz bakıyoruz.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – E, siz bakacaksınız.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bence siz de bakın.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Siz bakacaksınız piyasayı ucuzlatacaksınız.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bence siz de bakın.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Biz de bakıyoruz.

SUNAT ATUN (Devamla) – Burada verdiğiniz mesajların tutarlılık ifade etmesi için sizin de bakmanızda fayda var. Yani 30 TL’lik bir fon artışının karşılığında 120 TL’lik bir fiyat artışı gelmiş ise demek ki burada Devletin ötesinde başka bir fiyat politikası var özel sektörde. O yüzden bu noktayı da bakılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Ha, ben bu anlaşma, bu çalışma hazır olduğunda sizinle de paylaşacağım. Bu da Sayın Başbakanımız zaten buradan söyledi bir söz verdi. Biz o sözün arkasında durup buna göre gereğini yapacağız.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Soru var.

BAŞKAN – Sayın Sunat Atun soru almıyor.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Ne demek yahu bu yeni mi çıktı?

BAŞKAN – Almıyor indi.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Yüce ülkemizin yüce sorunlarını burada ne zaman konuşacağız?

BAŞKAN – Yeteri kadar görüşüldü bu konular.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Yüce Meclis ne zaman konuşacak. Yüce Meclise ne oldu?!

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Zorlu Bey, daha demin usullerden bahsedilir. Usulden bahsedersiniz böyle bir usul yok.

BAŞKAN – E, usulden bahsediyorum ama Sayın Bakan soru alacaksa buyursun Kürsüye. Yerine geçti.

ASIM AKNSOY (Yerinden)(Devamla) – Böyle bir usul mu vardır Sayın Başkan?

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) - Neden Sayın Sunat Beye soru sormayacağız?

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Söz istiyorum.

ASIM AKANSOY (Yerinden)(Devamla) – Yüce Meclis yüce konuşmayı engellemesin.

BAŞKAN – Engellemez Yüce Meclis size batmasın. Buyur Sayın Erhan Arıklı buyurun Kürsüye.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Ne demek yahu ama sizin istediğiniz mi olacak?! Usul var bu Mecliste. Sizsiniz usulden bahseden iki saattir.

BAŞKAN – Soru alacaksa buyursun Kürsüye alsın.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Ne demek soru alacaksa? Sunat Bey çıktı açıklama yaptı. Kim oradan konuşursa buradan soru sorma hakkı var.

BAŞKAN – Ben soru sorma hakkınız yoktur demedim.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Eeee?

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – O zaman kim cevap verecek?

BAŞKAN – Sayın Bakan soru almaz dedi.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Olur mu öyle şey yahu soru alırım veya almam.

BAŞKAN – Sayın Erhan Arıklı hitap edin.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Bakanlar sözlü…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – O zaman ben sözümü yerimden söylüyorum.

BAŞKAN – E, tamam buyurun. Sayın Tufan Erhürman buyurun.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Eğer Sayın Sunat Atun, Kürsüden tutarlılığa çağıracaksa muhalefeti birkaç şeyi bilmek zorundadır. Birincisi, eğer sadece Mart Ayı için elektrikte indirim yapılacak denilseydi Sayın Atun’un tutarlı olması adına ondan sonra onun da konuşmalarında sadece Mart Ayı için indirim yapıldığını teyit etmesi gerekirdi. Böyle bir şey olmadı. Sayın Sunat Atun, Sayın Sucuoğlu tarafından açıklanan tarifenin sadece Mart Ayı için değil, ondan sonrası için de geçerli olacağı düşüncesiyle açıklama yaptı. Birinci tutarsızlık. İkinci tutarsızlık, Başbakanın ağzından çıkıldı ve alkollü içki zammında indirimle ilgili rakamlarla açıklama yapıldı. Rakamlarla yapılan açıklamadan sonra yeniden bu konuda daha ayrıntılı çalışma yapılacaktır denilmesi başlı başına bir tutarsızlıktır. Bu da ikinci tutarsızlık. Çünkü Başbakandır açıklayan. Üçüncüsü de Sayın Başbakan Kürsüden Sayın Sunat Atun’a ulaşılamadığını söylerken Sayın Sunat Atun’un konuşmasında kendisine ulaşıldığını öğreniyoruz. Hükümetin kendi içinde yaşadığı bu tutarsızlık koskoca Başbakan ben ulaşamadım. Arkadaşlarım ulaşamadı derken Sunat Bey kendisine ulaşıldığını ama kendisinin de böyle bir şeye imza atılmasının doğru olmadığını düşündüğünü söylüyor. Sayın Sunat Atun ile Sayın Faiz Sucuoğlu arasında bir telefon hattı yok mu? Ama Sayın Sucuoğlu kendi konuşmasında ben, arkadaşlarım Sayın Sunat Atun’a ulaşamadı dedi. Sunat Atun diyor ki; hayır bana ulaşıldı. Şimdi muhalefete herhangi bir rakam üzerinden tutarsız atfedilecekse ya da böyle bir ithamda bulunacaksa bunu söyleyen kişi ya da kişilerin kendilerinin daha bugün sabah itibariyle tutarlı olmaları gerekir söylediklerinde. Sabahtan beri hangi konuyu konuştuysak zerresi yok tutarlılığın. Bunu net olarak söyleyeyim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Ha, Sunat Bey orada olsaydı bu söylediklerime yanıt verirdi.

BAŞKAN – Teşekkür ederim sağ olun. Sayın Başbakan buyurun.

BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden) – Tabii burada oturduğum yerden bir cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Böyle bir durum varsa soruşturma sebebidir.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) – Hangisi?

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Çünkü şimdi bana ulaşılmadığı söylendi. Bunu söyleyen de yetkili birisi. Eğer bana yalan söylediyse o zaman bu bir soruşturma tabiki ve açacağız da onu söyleyeyim.

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – E, siz küssünüz konuşmazsınız Sayın Bakanla?

FAİZ SUCUOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Hayır tabii ki.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım. Sayın Erhan Arıklı hitap edin lütfen.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yani gerçekten 62’nci madde bu kadar suiistimal ediliyor hayret.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Daha neyi söylüyorsunuz Allah Aşkına?!

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Muhalefetteyken sürekli 62’den söz alan sensin daha Allah Aşkına!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yarın gündem var. Gündem dışı konuşmalar var istediğiniz kadar bu konuları konuşabilirsiniz.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Burada olmayacaksınız. Bakanlar Kurulunuz var burada olmayacaksınız.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – E, siz yoksunuz Sayın Arıklı.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi, şimdi Doğuş Hanımın ısrarla temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirdiği bir konu. Bizim ihalesiz aldığımız yakıtlar dolayısıyla bu jeneratörler batmış, patlamış, yıkılmış. Yahu Allah’tan korkun. Yanında, önünde Erkut Şahali var. Erkut Şahali ile…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayıştay Raporudur Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Geleceğim ona geleceğim. O jeneratörlerin ben göreve geldiğimde ne halde olduklarını işte Erkut Şahali’ye sor. Arkada Fikri Toros’a sor. Ondan sonra elini vicdanına koy ve konuş.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sayıştay Raporu.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – O jeneratörlerin sekiz tanesinden iki tanesi devre dışıydı. Altı tanesinin de servis zamanı geçmişti her an gümleyebilirlerdi ve geldik adeta muhalefete yalvardık. Bu jeneratörler devre dışı kalacak, patlayacak lütfen yardımcı olun. MİK Kanununda geçici bir değişiklik yapalım ve bu jeneratörlere servis alalım dedik. Sağ olsun muhalefet destek verdi ama maalesef Maliyedeki bürokrasiyi aşamadık ve o jeneratörler şu anda kötü durumdaysa o bizim sorumluluğumuzda değil. Sizin de sorumluluğunuzda değil. Elinizden geleni yaptınız ama tekrar söylüyorum. O jeneratörlerin ne halde olduğunu o zaman geldik ve açıkladık. Şimdi bununla ilgili Sayıştay raporu var. Elbette Sayıştay Raporu Savcılıkta. Onlar gereken soruşturmayı yapacaklar ve karar verecekler. Ama benim asıl merak ettiğim konu bu kadar hassassınız Sayıştay Raporları hakkında. Geçmişte Sayıştay’ın mesela CTP döneminde 400 yıllık mirasla ilgili, yolsuzluklarla ilgili Sayıştay Raporu var. Mare Monte’nin, Mare Monte Otelin demirbaşlarıyla ilgili Sayıştay Raporu var. Lara Beach’in usulsüz kiralanmasıyla ilgili Sayıştay Raporları var. Bunlarla 12 sene geçmiş aradan. 2010 yılında Sayıştay Raporu Savcılığa gitti. Aradan 12 sene geçmiş hala daha bu konuda “tık” yok. Sizin gündeminizde de yok bu bir.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Sayın Bakanım, Hukuk Dairesini arayın.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – İki, iki…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Onların dokunulmazlıkları da yoktur ha şu anda.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – İki…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Varsa yargılanacak bir şey yargılansınlar.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Benim dönemimde…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sen yargılanmaya hazır mısın?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Benim dönemimde…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sen yargılanmaya hazır mısın?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ben yargılanmaktan korkmuyorum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Güzel.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yargılanmaktan korkmuyorum.

BAŞKAN – Dinleyelim, lütfen dinleyelim.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ama ayni cesareti siz de gösterseydiniz…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Benimle alakalı bir şey yok.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Siz de yapsaydınız…

BAŞKAN – Konuşmacıyı dinleyelim.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ve çıkıp deseydiniz ki bu konuda bizim herhangi bir sorumluğumuz yok.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Alnım açık.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – İki, benim dönemimde gelen her yakıt tankerinin üzerine adeta koşturuyordunuz numuneler alıyordunuz.

JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Çünkü hepsi…

ERHAN ARIKLI (Devamla) - Gemileri takip ediyordunuz. Daha yeni gelecek olan gemi Santa Marina arkadaşlar buraya dikkat.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Yasal uygulama yapmayınca öyle olur işte.

BAŞKAN – Devam edin lütfen.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şuraya dikkat! Bin bir problemle, bin bir desiseyle o ihaleyi bir firmaya verdirdiler. O firma ihale şartnamesine aykırı olarak Santa Marina isimli gemiyi nereden getiriyor biliyor musunuz? İhale şartnamesine aykırı olarak Pire Limanında yükledi ve buraya geliyor.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sen de Lübnan’dan getirirsin.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Pire Limanından. Şartnameye aykırı. Yine şartnameye aykırı olarak bu Santa Marina’nın normalde 20 yaşlı olması lazım. 30 yaşa yakın. Hiç kimse bu konuların üzerine gitmiyor. Denetim var mı? Test var mı? Tahlil var mı? Yok.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Yönetim Kurulu Kararı var altında.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Dolayısıyla…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Erhan Bey, bu şimdi oluyor değil mi?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi geliyor bakın geliyor.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Tamam sizin Hükümetinizde. Yani sizin Hükümetinizde oluyor.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Daha biz şimdi keşfettik. Bundan öncekiler de ayni gemiyle geldi. Şimdi…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Yani kendi Hükümetinde olan şeyi söylüyorsun.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Geçiyorum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Bakansınız.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Geçiyorum. Kudret…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Kendi Kabineleri hakkında bir şey söylüyorsunuz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yapılacak, yapılacak.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) - Yani nasıl bir şeydir yahu Sayın Bakan bu? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyar mı yahu sabahtan beri?!

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sunat Bey mi yapıyor yani bunu şimdi?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ayşegül Hanım,

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Nasıl yahu?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi Sayın Bakanım da gerekli talimatı veriyor. Konuştuk kendisiyle.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Ha, Pazar Günü öğrendiniz bunu?!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Evet konuştuk kendisiyle daha önceden bilgileri verdim. Mutlaka gelen gemiyle ilgili soruşturmasını yapacak.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Bunu yapan Yönetim Kurulu mu?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bilgimizde.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Kimdir bunu yapan onu da söyleyin halk öğrensin.

BAŞKAN – Sayın Erhan Arıklı devam edin.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi değerli arkadaşlar…

BAŞKAN – Soru soracaksanız soru sorun konuşmayın lütfen.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sorduk Zorlu Bey. Bunu yapan Yönetim Kurlu mu dedik.

BAŞKAN – Karşılıklı konuşma olmuyor.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu bir sus yahu bir sus yahu!

BAŞKAN – Soru soracaksanız sorarsınız.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Böyle mi konuşulur yahu sus yahu, bir sus yahu Allah Allah!

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Sen benimle böyle konuşamazsın!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Kudret Özersay bir soru sordu. Dedi ki; sen bir açıklama yaptın sosyal medya hesabından işte Başbakana mı kime mesaj verdin? Ben doğrudan doğruya statükoya mesaj verdim. Sizlere mesaj verdim.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Sizsiniz statüko.

ASIM AKANSOY (Yerinden)(Devamla) – Statüko sensin Sayın Arıklı.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bu reformları yapacağız dedim ve reformları yaparken önümüze çıkacak bütün engelleri aşacağız dedim.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Sensin Arıklı Bey sensin.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ha, sendikalar elbette ki bu statükonun en büyük destekçileridir. Payandasıdır. Geçmişte CTP de bunun acısını çekti. Siz de çektiniz. Yani 2015 yılında iyi hatırlıyorum. Özkan Yorgancıoğlu o zamanki Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı 12 kişiyi usulsüz işe aldı diye görevden alacaktı.

HAKAN DİNÇYÜREK (Gazimağusa) (Yerinden) – Alamadı, almadı.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – El-Sen dedi ki; “ceryan çarpar. Memleketi karanlığa boğarız. Kıbrıs’ı cehenneme çeviririz” dedi. Geri adım attınız. Alamadınız. CTP MYK’sı toplandı geri adım attı.

ASIM AKANSOY (Yerinden)(Devamla) – Her şey bitti bizim adımıza da konuşacaksın.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu arkadaşlar; bu siyasetin en büyük problemidir.

ASIM AKANSOY (Yerinden)(Devamla) – Sayın Arıklı, her şey bitti CTP adına da konuşuyorsunuz. Vazgeç Allah’ını seversen!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sadece bizim değil siyasetin problemidir sizin de geçmişte probleminizdi. Gelin bu birlikte yarattığımız Frankenstein’ın önüne geçelim. Sağduyulu sendikalara bir şey demiyorum. Ama, ama kanunsuz bir şekilde.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Geri al Sayın Bakan onu.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Tutanaklardan çıksın.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Kanunsuz bir şekilde borcu olmayan…

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – İyi ki bu ülkeye geldiniz de ihya olduk.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Kanunsuz bir şekilde borcu olmayan Devlet Dairelerinin Cumhurbaşkanlığının, BRT’nin elektriğini çitlerden atlayarak kesen o sendikaya karşı dik durmamız gerekiyor. Bu sadece bizim meselemiz değil. Yarın buralarda siz oturacaksınız. Ayni sendikalar size ayni şekilde davranacak. Yani bu konuda en azından siyaset birlik içinde hareket etmeli. Sizin hoşunuza mı gidiyor? Yani siz o Bakanlıkta olsaydınız gelip de elektriğinizi kesselerdi benim Bakanlığımın altında Meteoroloji Dairesi var. Milyonluk cihazlar var.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – BRT’nin de borcu var.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Gizlice giriyorlar. Borcu falan yok. Gizlice giriyorlar sigortayı çalıp gidiyorlar. Orada Meteoroloji Dairesinde milyonluk cihazlar yanabilir. Bu kadar sorumsuzluk var. Bu doğru bir şey midir arkadaşlar? Yani iki kelam da şu sendikalara edin. Tamam siyaset kurumunu iktidarı tokatlıyorsunuz anlıyorum ama iki kelam da onlara edin yahu. Doğru bir şey mi?

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden)(Devamla) – Ülkeyi getirdiğiniz nokta ortada.

BAŞKAN – Toparlayın Sayın Erhan Arıklı toparlayalım.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Evet teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Bir dakika. Cevap verecektiniz sorulara.

BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman’ın sorusu vardır. Ayşegül Hanım buyurun sorun. Kabul ediyor musunuz soru?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Buyurun.

BAŞKAN – Ayşegül Hanım buyurun.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden)(Devamla) – Yani Sayın Özersay sormuştu. Sayın Başbakana söyledik. Siz de kalkacağınız için size bıraktı. Bizim elimizde 29 Mart 2021 tarihli Şehir Planlama Dairesinin görüşü var ve uygun olmadığını söylüyor. Sizin elinizde kim ne var ve nasıl bu iskele iznini almak için önerge götürdünüz? Açıklarsanız seviniriz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şehir Planlama Dairesinin 31 Mart 2021 tarihli yazısı var.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Kim imzaladı Sayın Arıklı?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Türkmen Yiğitcan.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ha Ali Öznur tarafından imzalanan metinde uygun değildi iki gün sonra…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bilmiyorum Türkmen Yiğitcan limanlar biz bu konularda Limanlar Dairesinin görüşlerine bakarız. Limanlar Dairesi bütün görüşleri toplar sonra uygunluk verir ona göre Bakanlar Kurulu kararı çıkar. Siz daha iyi biliyorsunuz bunları.

BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman Beyin sorusu var.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Buyurun.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Erhan Bey … ilgili şeyler var.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tufan Erhürman. Lütfen beş dakikada cevaplayın.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Arıklı yine CTP döneminde öyle CTP döneminde böyle dedi. Sadece hatırlatırım çok iyi hatırlayacaksınız 2018’de Başbakan olduktan sonra kaç tane dosya varsaydı hepsini sıraladım bu saydıklarınız da onun içindeydi hemfikiriz? Dolayısıyla o söyledikleriniz doğru değil. Neden sesinizi çıkarmadınız dediniz CTP dönemi bilmem ne dönemi...

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – O arkadaşlara soruyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Benimle bir probleminiz yok CTP Genel Başkanıyla probleminiz yok CTP’yle problem.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Başbakanken, Başbakanken gereğini yerine getirdiniz gittiniz Başsavcılıktan görüşler aldınız. Dosyaların akıbetini sordunuz…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Doğuş Hanım da Başbakan olsa o da gereğini yerine getirir.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ama yani Doğuş Hanım mesela bunu söyleyebilir. Diyebilir ki yahu 10 yıl önceki dosyalar ne oldu falan diyebilir.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Sizinki iki yıl öncedir onu soruyorum, onu gördüm çünkü. Siz hazır mısınız yargılanmaya diye soruyorum.

BAŞKAN – Sayın Tufan Erhürman devam edin. Erhan Bey, Doğuş Hanım lütfen karşılıklı konuşmayın, lütfen karşılıklı konuşmayalım konuşmacı tamamlasın konuşmasını lütfen.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Sayın Arıklı CTP dönemiyle ilgili CTP’nin Hükümette olduğu, CTP dönemiyle ilgili CTP’nin Hükümette olduğu dönemde gerekeni yaptığınız söyledi yerinden. Şimdi bir başka nokta da şu; bakımı yapılmadı diyorsunuz ya santrallerin hangi dönemden bahsediyorsunuz? Yani açık açık konuşalım.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Geçmiş dönem.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Geçmiş dönem yani Sunat Bey değil aslında yani bir önceki dönem Hasan Taçoy’un dönemidir. Hasan Taçoy’un dönemiyle ilgili mi söylüyorsunuz bunu? Yoksa tespitiniz var mesela 2017’de Sunat Bey Bakandı, Sunat Bey döneminde de bakımı yapılmadığına dair tespitiniz mi var?

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ben o dönemde o jeneratörlerin hangi dönemde servislerinin yapılıp yapılmadıkları konusunda bir bilgiye sahip değildim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E niye araştırma yapmadınız?

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ama o jeneratörlerin ne halde olduklarını…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ve kısa bir süre içerisinde devre dışı kalacaklarını teknik kişilerden öğrendim ve bununla ilgili gelip size bilgi sundum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam ben de diyorum ki…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Siz de mesela sormadınız hangi dönemlerde…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Hayır bizim, bizim bilgimiz net. Bizim bilgimiz 2019’da biz deviri yaparken hiçbir şekilde jeneratörlerin bakımıyla ilgili sorun yok bizim bilgimiz bu. Sizin bilginiz bizim döneme ilişkin de bir şey olduğu noktasındaysa…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Öyle bir şey söylemedim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öyle bir şey söylemediniz. Dolayısıyla öyle bir şey söylemediğinize göre geriye Hasan Beyin dönemi kalıyor. Hasan Taçoy döneminde jeneratörlerin bakımının yapılması gerektiği gibi yapılmadığını ben söylemiyorum Hasan Bey cevap verecekse size cevap verecek, vermeyecekse size cevap vermeyecek. Bunu siz açık açık söylüyorsunuz. Şu anda da bir kişi var aranızda yani Bakanlar Kurulunda da belki de yan yana oturursunuz. Çünkü böyle bir şey Doğuş Hanımın  
 da söylediği ne? Sayıştay Raporuyla ilgili söyledikleri orada ama başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki; bu Kıb-Tek bu duruma kendi kendine gelmedi diyor. Bu Kıb-Tek’in bu duruma gelmesinde bir süreç yaşandı diyor. Siz de diyorsunuz ki bakım onarım yapılmadığı için bu Kıb-Tek ben geldiğimde darmadağındı, şimdi de bunun etkileri devam ediyor diyorsunuz. Bunu söylerken de başka bir bilginiz olmadığına göre geriye dönük Hasan Bey dönemi için söylüyorsunuz. Dolayısıyla yine Ulusal Birlik Partisi ve diğer partilerin birlikte olduğu koalisyon için bunu söylüyorsunuz. Halk anlasın diye ben tercüman olmak üzere buraya çıktım açıkçası. Çünkü öyle bir söylüyorsunuz ki ya anlayacağız şu Kıb-Tek kendi kendine bir süre hata yapıyor ve yok oluyor ya da anlayacağız şu hiç fark etmez herkes hata yaptı. Her defasında söylüyor Sunat Bey kendi rakam açıklıyor 180 Milyon dediniz Sunat Bey karla devrettim?... 180 Milyon karla devrettiğini Sunat Bey açıklıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükümeti bittiğinde bunun 11 Milyon civarında bir artıda olduğu defalarca açıklanıyor ama öyle bir şimdi hava yaratılıyor ki Kıb-Tek her dönemde bataktadır. E, değil aha rakamlar ortada. Öyle bir değerlendirme yapılıyor ki Kıb-Tek’de her dönemde bakım onarım sorunu var, e değil aha siz söylüyorsunuz ki ondan öncesine ilişkin bir tespitiniz yok. Hasan Beyin dönemini eleştiriyorsunuz durmadan. Ama bunu da öyle bir söylüyorsunuz ki halkın kafası karışıyor ve doğrudan Kıb-Tek üzerinden düşünülüyor. Peki, şimdi gene bu anlaşma metninin içerisine şu girdi mi son metin içerisine? Şeye Kıb-Tek’e iki tane doğrudan alım yöntemiyle santral alınacağı girdi mi?

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – El-Sen’le Kıb-Tek’in arasındaki bir protokol...

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Kiminle kimin? Yo sizin da şahit olarak Başbakanın da imzaladığı protokoldü.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Önce Hasan Bey imzaladı onu, şimdi e Başbakan imzaladı.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) - Ekim 2019’da kim idi, 6 Ekim 2019’da Enerji Bakanı kim idi?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Ben imzalamadım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - El-Sen’le imzalamadınız siz anlaşma? 6 Eylül 2019’da anlaşma imzalamadınız El-Sen’le?

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - El-Sen’le dört maddelik bir protokol imzaladık. Bu dört maddelik protokolün üç maddesinin hemen hemen hepsi hazırdı ben gittikten sonra…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Bu santral alımı da o protokolde vardı.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - Evet, santral alımıyla ilgili de ben gittikten sonra Sayın Erhan Arıklı onunla ilgili anlaşmayı imzaladı, 2x25 megawattlık o da tamam.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - 2x25 o santraller değil.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - Ancak bir maddesine hiç dokunulmadı, dördüncü maddesine hiç dokunulmadı. İsterseniz buradan okurum size.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Hasan Bey sizin imzaladığınız 2x25 anlaşması değildi.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - 2x25.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Değildi Hasan Bey.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Olur mu öyle şey yahu?!

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - Sendika ile biz kendi aramızda hallettik konuştuk…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Değildi Hasan Bey, 2X25 iki sene sonra geldi sizden, sizden iki sene sonra.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Tabii canım Ersan Bey döneminde.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - Vazgeç yahu Allahasın! Hiçbir şey bilmen, hiçbir şey bilmen Erkut, hiçbir şey bilmen havada uçan!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Hasan Bey resmen İşkembe-i Kübra!

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - Havada uçan!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - 25’likler o zaman yoktu.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) - Hiçbir şey bilmen.100 Bin defa söyledim bu Kürsülerden aç tutanaklara da bak.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Sayın Başkan…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Bu kadar olmaz yahu! Hasan Bey ayıptır söylediğin, 25’likler senin gününde yoktu.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) Aç tutanaklara da bak, aç tutanaklara da bak.

BAŞKAN – Lütfen karşılıklı konuşmayalım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Sayın Meclis Başkanı…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Sayın Başkan bundan sonra, bundan sonra Meclisi yönetirken bakın her hafta, her hafta, her hafta mecburen Yüce kelimesini kullanmanızı sorgulamak zorunda bırakıyorsunuz bizi. Meclis böyle bu hale Mulla Hasan’ın kahvesi haline dönecekse, ondan sonra Yüce müce kelimesini iki de bir de söylemenizin anlamsız olacağını her hafta söylemek zorunda bizi bırakmayın. Esas mesele şu…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) - Hasan Taçoy’un imzaladığı protokoldeki geçen iki tane jeneratörü nereden alacağı yazılmıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti’yle Enerji Bakanıyla yaptığım protokolde…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Geleceğim oraya…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İki tane jeneratörün oradan temini var. Dolayısıyla hayır başkasıydı başka jeneratörleri kast ediyordu senin dediğin o değil demek doğru bir şey değil.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Erhan Bey senden önce 25 megawattlık santral…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Erkut Bey ben onu buradan Kürsüden Kürsünün verdiği rahatlıkla açıklayım isteyen Google’den girsin baksın. 2.25 megawattlık santralin bu ülkeye hibe yoluyla geleceği lafı Sayın Ersan Saner Başbakanken Sayın Fuat Oktay’la protokol imzalanırken açıklanan unsurlardan biridir. 2.25 megawattlık santral sadece ilk defa o gün dile gelmiştir. Google’den isteyen girip bakabilir. Ersan Saner Başbakandı Zoom üstünden protokol imzalandığı gündür. Hatırlarsınız protokolle beraber başka birtakım anlaşmalar da gündeme geldiydi bir tanesi de buydu. Dolayısıyla onun öncesinde iki tane 25 megawattlık santralin herhangi bir protokole girmesi de söz konusu değildi zaten. O nedenle bunlar tarihsel gerçeklerdir isteyen de girer Google’den görür. İmzalandığı tarihi de Google’den bulabilirsiniz protokolün. O tarihte iki tane 25 megawattlık santral hibesi gündeme gelmiş olmasına rağmen de bugün itibariyle hala o 2.25 megawattlık santral de gelmemiştir. Benim üç hafta önce bu Kürsüden Sayın Sunat Atun’a sorduğum soru üzerine bir tanesinin 20 günden beri o gün itibariyle 20 günden beri yolda olduğu üstünden de geçti 20 gün daha Türkiye’den buraya bir tane 25 megawattlık santralin gelişi 40 gündür mümkün olmadı. Öbür 25 megawattlığında Haziranda geleceğini Sayın Sunat Atun bu Kürsüden benim sorum üzerine söylemişti değil mi?

MALİYE BAKANI SUNAT ATUN (Yerinden) (Devamla) – Daha sonra bir sonraki hafta ifade etmiştim, bir açıklamıştım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Siz söylemiştiniz bunu. Bu şekilde söylemiştiniz değil mi?

SUNAT ATUN (Yerinden) (Devamla) – Protokolü bekliyoruz…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Protokolü beklemeniz de aslında doğru değildi. Çünkü bu zaten Ersan Beyin döneminde imzalanan protokolde vardı. Dolayısıyla Ersan Bey bunu bir müjde olarak da açıklamıştı. Tekrardan protokol imzalanmasına da gerek yoktu bu 2.25 megawattlık santralın gelmesi için ama bu 2.25 megawattlık santral hiçbir şekilde Kıb-Tek’e yatırım dediğimiz zaman sözünü ettiğimiz şeyler arasında da değildir. Kıb-Tek’e dört tane santral alınmasına ilişkin uluslararası ihale kararı bizim dönemimizde çıkmıştır. Onun arkasından da bunların da her biri 17.5 megawattlık santrallerdi ve şu ankinin çalıştığı o 25 megawattların çalıştığı yakıtla değil halihazırda kullandığımız yakıt sistemiyle çalışıyordu. Dört tane 17.5’dan 60 megawatt bunlar ise 25 megawattan iki tane farklı yakıtla çalışan şeydir. Ha dünkü protokole giren de umarım yine bunlar değildir. Ha dün 2,25 megawattın dışında da iki santral deniliyor ama bu kez de tekrar ediyorum bu Kürsüden anlaşma metninde bu iki santralinde doğrudan alım yöntemiyle yani ihalesiz gerçekleşeceğine dair ibare vardır. Sıkıntılar buralardadırlar ha son olarak CTP üzerinden söylediği için bir şeye daha burada değineyim. İşte sendikalar öyledir böyledir dün yine Sayın Arıklı bildiğimiz söz dizisini yineledi, bu memlekette statüko sendikalardır, bürokrasidir, Sivil Toplum Örgütleridir ve klasik muhalefet anlayışıdır. Arkadaşlar tekrar bu Kürsüden söylüyorum elbette Cumhuriyetçi Türk Partisi dönemlerinde de sendikalarla görüş ayrılıkları oldu. Sendikalar Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükümetlerinin Hükümetlerine karşı da eylem yaptı.

Sadece sendikacılar yapmadı hayvancılar da yaptı, çiftçiler de yaptı ve bu bizim tarafımızdan nasıl algılanır? Anayasal hakkını kullanan sendikal hareketler ve Sivil Toplum Örgütleridir bunlar. Biz bize karşı eylem yapıldı diye hiç kimseyi ötekileştirmedik. Benim Başbakanlığım döneminde Sayın Erkut Şahali Tarım Bakanıyken hayvancılar yanılmıyorsam bastılar Bakanlığı Bakanlığın içine kadar girdiler, biz ama onlarla irtibatı istişareyi koparmadık ve ortak noktalara varıldı sonunda. Yine benim Başbakanlığım döneminde fazla mesailerden 17 Milyon TL kesinti yapıldı tüm sendikalar Başbakanlıkta yedi saat toplantı yaptık ve sendikalarla birlikte bu konuda karar alarak çıktık. Sizin bu memlekette bu halkın kurumsal yapısına ilişkin bakışınızla ilgilidir bu. Tekrar söylüyorum sendikalarla bizim de görüş ayrılıklarımız olduğu dönemler çok oldu. Sadece Hükümette olduğumuz dönem değil. Madem merak edersiniz söyleyeyim. Siz Hükümettesiniz, sendika ile imzaladığınız metinde doğrudan alım yöntemiyle iki tane santral söz konusuysa biz buna olumlu bakmadığımızı aha bu Kürsüden söylüyoruz. Siz imzaladınız sendika ile bunu, biz buradan olumlu bakmadığımızı söylüyoruz doğrudan alım yöntemine. Eğer aradığınız buysa ama mesele bu değil. Mesele sendikalar bu ülkenin sendikalarıdır, bu Halkın sendikalarıdır, sivil toplum örgütleri öyledir. Bakanlık geçen Bakanlık döneminizde döndünüz bütün kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıyla kavga ettiniz, Mühendis Mimar Odaları Birliğini ötekileştirdiniz, durmadan bu memleketin kurumlarını ötekileştirmekten, memleketi bölüp yöneteceğinizi zannetmekten vazgeçin. Fikirler farklı olabilir. Sendikaların savunmaya çalıştıkları başkadır, yönetimdekiler başkadır, Muhalefet olarak biz bak şimdi bile katılmayabiliriz bazı şeylere ama bu insanlar, bu örgütler, bu halkın örgütleridir, bu halkın insanlarıdır. Yeter artık buralara dönük sürekli onları ötekileştiren, karalayan, bilmem napan ve statükonun da bekçileri bunlar, sivil toplum örgütleri. Bu memlekette sanki statükonun bekçisinin kim olduğunu kimse bilmez, ilk defa Sayın Erhan Arıklı kategorik olarak açıklıyor bunları, yapmayın etmeyin! Yetti artık bu memlekete bu şekilde bir davranış üzerinden memlekette yaratmaya çalıştığınız bölünme yetti. Bölmeyin bu memleketi ve bir şeyi daha net olarak söyleyeyim. Sayın Başkan usulle ilgili olarak Allah rızası için bu Mecliste soruya cevap vermeyi kabul ediyor musunuz gibi bir usulü nereden çıkardınız anlamadım. Televizyonda bile çıktığınızda soruya cevap vermeme gibi bir şansınız yoktur, kamuoyu sizi tefe koyar. Mecliste bir Bakan Kürsüde olacak, Ana Muhalefet Partisi veya Başkanı veya milletvekilleri, soru sormak isteyecek da sorulacak bakana cevap vermek istiyor musunuz istemiyor musunuz? Yahu bu Anayasanın içinde soru hakkı vardır milletvekilinin. Soru önergesi verme hakkı vardır. Yok, Mecliste burada konuşurken soru soramayacak milletvekili ya da isteğe bağlı olacak. Hale bak yani nereye geldik yahu!

BAŞKAN – Kendisi Kürsüden ayrılmıştı Sayın Milletvekili.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Sayın Meclis Başkanı Kürsüden ayrılırsa da bir Bakan ya da Başbakan sizin göreviniz onu geri Kürsüye davet etmektir Meclisin çalışmalarının selameti açısından. Hayır, Kürsüye davet etmediğiniz gibi kabul etmemiştir, o biri gelsin. E biz burada ne yaparız yani? Bir sürü laf var halk arasında söylenen bununla ilgili de söylemeyeceğim burada, bizim burada yaptığımız işle ilgili.

BAŞKAN – 62’inci madde hususunda konuşmacılara durmadan soru sormak ve devam etmek İçtüzükte yoktur, bu kurallar yoktur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - O zaman ben size bir hukuk bilgisi vereyim Sayın Meclis Başkanı. Bu memleketin hiçbir mevzuat metninde insanlar yemek yiyebilir diye bir hüküm yoktur. Çünkü insanların yemek yemesi işin doğası gereğidir. Mevzuat yapılamayacakları sayar, yapılabilecekleri değil. Dolayısıyla İçtüzüğün size 62’inci madde de Kürsüde olana soru sorma hakkı vardır demesine gerek yoktur. Ha İçtüzük size soru sorma hakkı yoktur derse uygularsınız ama böyle bir şey demezse yani siz hukuku amuda kaldırdınız.

BAŞKAN – Sayın Başbakan 15 tane soru aldı, hepsini kabul etti. Sayın Başbakan kabul etti, cevapladı.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Sayın Başbakan soru aldı, Sayın Bakan kendisi bu Kürsüye çıkmayı talep etti çıktı ve soru almayı reddetti sizin tanımınızla, ben ağzından da duymadım ama siz bunu böyle tanımladınız. Son olarak söylüyor ve bitiriyorum demin kullanılan kelimeleri ben kullanmayacağım. Bu memlekette sokaktaki bir tane insan bile Sayın Sucuoğlu’nun Bakanlar Kurulu sonrasında çıkıp da elektrikte zamdan indirim tarifesini açıkladığı gün bunun Mart ayı için geçerli olduğunu algıladıysa ben de adımı değiştireceğim, bak bu şekilde söylüyorum. Böyle bir algı bu memlekette herhangi bir insanda hatta Bakanlar Kurulundaki herhangi bir Bakanda, buradaki herhangi bir milletvekilinde varsa adımı değiştireceğim. Bu işler bu kadar rahat bak hangi işler olduğunu söylemiyorum, bu işler bu kadar rahat yapılamamalı bu Mecliste aksi takdirde gerçekten sözün bittiği yere geliriz. Sözün bittiği yere gelmek de Meclis çatısı altında ortaya çıkabilecek en kötü durumdur. Çünkü burada halkın sözüdür yansıtılmaya çalışılan herkes bunun bilincine varmalıdır, teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tufan Erhürman.

Sayın Milletvekilleri; şimdi Üçüncü Kısma, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmına geçiyoruz.

Bu kısımda Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisiyle Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin öneriye ilişkin Raporu görüşülecektir.

Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız. Buyurun Yüce Kürsüye hitap edin bu Yüce Meclise.

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

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ

HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNİN

“YURTTAŞLIK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ (Y.Ö.NO:1/1/2022)”NE İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz, 14 Nisan 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisini, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Öneri Sahibi Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’ın ve Meclis Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin katılımı ile Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

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

Komitemiz, Esas Yasanın 5’inci maddesine değişiklik öngören Önerinin 2’nci maddesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin herhangi bir yasasıyla başka bir devletin yurttaşlığının etkilenmesinin söz konusu olamayacağı gerekçesiyle yeniden kaleme almıştır. Ayrıca evlatlık işlemlerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarınca değerlendirilerek yapılmasını sağlamak amacıyla, bahse konu işlemlerin Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla yapılacağı kuralınıda maddeye eklemiştir. Madde yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Komitemiz, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce evlat edilenlere ilişkin kuralları düzenleyen Önerinin Geçici 1’inci maddesini Önerinin 2’nci maddesinde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden kaleme almış ve maddeyi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etmiştir.

Önerinin “Yürürlüğe Giriş” yanbaşlıklı 3’üncü maddesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Önerinin tümü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

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

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

YURTTAŞLIK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ  
GENEL GEREKÇESİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 6/1996 Sayılı Yasa ile Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi onaylayıp iç hukukumuzun bir parçası haline getirerek bu sözleşmenin giriş kısmında ifade edilen ve 21’inci maddesinde yer alan; “Evlat edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler çocuğun en yüksek yararlarının temel düşünce olduğunu kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir.

1. Bir çocuğun evlat edinilmesine ancak yetkili makam karar varır. Bu makam uygulanabilir yasa ve usullere göreve güvenilir tüm bilgilerin ışığında çocuğun ana babası, yakınları ve yasal vasisine göre durumunu göz önünde alarak ve gereken durumlarda tüm ilgililere yapılacak görüşme sonucu onların da evlat edinme konusundaki onaylarını alma zorunluluğuna uyarak kararını verir.
2. Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması mümkün olmadığı veya evlat edinecek veya yanma yerleştirilecek aile bulunmadığı takdirde ülkelerarası evlat edinmenin çocuk bakımından uygun bir çözüm olduğunu kabul ederler.
3. Başka bir ülkede evlat edinilmesi düşünülen çocuğun kendi ülkesinde mevcut evlat edinme durumuyla eşdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlarlar.
4. Ülkelerarası evlat edinmede yerleştirmenin ilgililer bakımından yasadışı pere kazanma konusu olmaması için gereken bütün önlemleri alırlar.
5. Bu maddedeki amaçları uygun olduğu ölçüde ikili ya da çok taraflı düzenleme veya anlaşmalarla teşvik ederler ve bu makam veya organlar tarafından yürütülmesini güvenceye almak için çaba gösterirler.”

“Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde herkesin bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dâhil hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan ettiklerini...”

Günümüzde, evlat edinilmiş çocuğun vatandaşlık durumu, kan bağı ile (tabii) soy bağı kurulan çocukların vatandaşlığına yaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu düşüncede, “nasıl bir çocuk doğumla soy bağına istinaden vatandaşlık kazanıyorsa, evlat edinilen çocuk da, evlat edinmeden sonra evlat edinen ebeveynin vatandaşlığını kazanmalıdır” anlayışı etkili olmaktadır.

Milletlerarası Sözleşmelerde Evlat Edinme Sebebiyle Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Hükümler bulunmaktadır.

Milletlerarası evlat edinmelerde, evlat edinilen çocuğun hangi şartlarda yeni bir vatandaşlık kazanacağı ve mevcut vatandaşlığını kaybedeceği sorusunun cevabı verilirken; Çocuğun Korunmasına Dair BM Anlaşmasının 7/II. maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hükme göre, Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması söz konusu olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgili uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını taahhüt etmişlerdir.

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinin, vatandaşlığın ex lege kazanılmasını düzenleyen 6. maddesinde, evlât edinme bulunmamaktadır. Ancak Sözleşmenin 6/IV. maddesinde, vatandaşlığa almada kolaylık gösterilecek kişiler sayılmıştır. Bu kişilerden birisi de, evlât edinilen çocuklardır. Buna göre, her âkit devlet, kendi vatandaşı tarafından evlât edinilmiş çocukların, vatandaşlığa alınmasını kolaylaştıracaktır (m. 6/IV-d).37 Ayrıca, Sözleşme’nin 7(g) maddesinde, çocuğun yabancı bir devlet vatandaşı tarafından evlât edinilmesini, evlâtlığın vatansız kalmaması kaydıyla, vatandaşlığın ex lege ya da İdarî bir kararla kayıp sebebi kabul edilmiştir.

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinin 7 (g) maddesinde, vatandaşlığın ex lege (kendiliğinden=otomatik=kanun yoluyla) ya da yetkili makam kararı ile kayıp sebeplerinden birisi olarak, evlat edinilenin evlat edinenlerden birisinin vatandaşlığını kazanması ya da halihazırda o ülke vatandaşlığına sahip olması gösterilmiştir.

1967 tarihli Çocukların Evlât Edinilmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesi’nin 11/I. maddesinde, evlât edinilen çocuk ile evlât edinen kişi veya evli çift aynı vatandaşlıkta değilse, her âkit devletin, çocuğun evlât edinen ya da edinenlerin vatandaşlığını kazanmasına ilişkin düzenlemeleri yapması hüküm altına alınmıştır. Aynı sözleşmenin 2008 tarihli revize edilmiş metninde ise, kendi vatandaşlarından birisinin yabancı bir çocuğu evlât edinmesi halinde, her âkit devletin, çocuğun vatandaşlığı kazanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması kabul edilmiştir (m. 12/I).

Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair BM Sözleşmesinin 21/(c) maddesinde, her bir akit devletin, başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut evlât edinme durumuyla eşdeğer olan güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlayacağı kabul edilmiştir. Bu hükümle, bir âkit devlette gerçekleştirilen evlât edinme eğer evlâtlığa, evlât edinen ailenin vatandaşlığım kazandırıyorsa, aynı sonucun ülke dışında gerçekleştirilen evlât edinmeler için de kabul edilmesi gerektiği ortaya konmaktadır. Evlât Edinmeye Dair La Haye Sözleşmesi de aynı prensibi içermektedir.

Sözleşmeye göre, tam evlât edinmelerde, ülke dışında evlât edinilen bir çocuğun, ülke içinde evlât edinen çocuklar ile aynı haklara sahip olması gerektiği kabul edilmiştir. Evlât Edinmeye Dair La Haye Sözleşmesi’nde, çocuk ile tabii ebeveyni arasındaki hukukî bağları tamamen sona erdiren bir evlât edinmede, çocuğun, kabul eden devlette ve diğer bir akit devlette, bu akit devletlerin her birinde sahip olduğu evlât edinmeden doğan haklardan aynen yararlanacağı kabul edilmiştir (m. 26/II),

Tam evlât edinmede, evlâtlık, evlât edinenlerin vatandaşlığını kazanmalıdır. Tam evlât edinme sistemini kabul eden devletlerin vatandaşlık düzenlemelerinde, evlât edinilen çocuğun vatandaşlık kazanma haklan kabul edilmektedir. Evlât Edinmeye Dair La Haye Sözleşmesine taraf ülkeler arasındaki eğilim, evlâtlığın, evlât edinenin ya da evlât edinenlerden birisinin vatandaşlığını kazanılması yönündedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Kanununda; Sonradan kazanılan vatandaşlık Madde 9 (1) “Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam karan veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.”

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması Madde 17(1) “Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.” Şeklinde evlat edinme yoluyla kazanılan vatandaşlıklardan bahsedilmektedir. Esas Yasada ise;

“Evlat Edinme 5. (1) Evlât edinme, evlatlığın yurttaşlığını etkilemez:

Yolu ile Ancak küçük olan evlâtlık;

Yurttaşlığın (A) Vatansız ise; veya

Kazanılması (B) Ana ve babası yoksa; veya

(C) Ana ve babasının nerede olduğu bilinmezse,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir kişi tarafından evlâtlığa alınmakla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığım kazanmış sayılır.”

Esas Yasada yukarıdaki düzenleme mevcut bulunmaktadır ve birçok sıkıntılara ve insan haklarına aykırı birçok mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Bu bağlamda yukarıda belirtilen işbu düzenleme ile; Devletin himayesinde olup ta devletten edinilen evlatlarda, evlat edinilenin vatandaşlığı evlat edindiği çocuğa vermesi mümkün olmamaktadır. Çünkü; Devletteki kayıtlarda devlet kurumuna ve/veya Sosyal Hizmetlere bırakılmış veya terkedilmiş çocuğun anne - baba veya vatan bilgileri bulunmakta veya nerede oldukları bilinmektedir. Hal böyle olunca evlat edinilen çocuğa, evlat edinen anne ve/veya babaya veya her ikisine ait olan KKTC yurttaşlığı verilememektedir.

Bu bağlamda bu bahsedilen sorunu çözebilmek adına Esas Yasanın 5’inci maddesinde ivedilikle değişikliğe gidilmesi gerektiğinden bu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Bu madde ile, Önerinin Kısa isimi düzenlenmiştir.

Madde 2. Bu madde ile, Esas Yasanın 5’inci maddesine değişiklik Öngörülmüş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir kişinin bir küçüğü evlat edinmesi halinde, evlat edinilen küçüğün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanmasına ilişkin kural düzenlenmiştir.

Madde 3. Bu madde ile, Önerinin yürürlüğe girişi düzenlenmiştir.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Milletvekilleri; Rapor ve Önerinin bütünü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Söz isteminde bulunan var mı?

Buyurun Sayın Resmiye Canaltay hitap edin Yüce Meclise.

RESMİYE CANALTAY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli üyeler; 1920 yılında başladığımız yolculuğumuzu geçen hafta tamamlamış bulunuyoruz. Ben öncelikle Komite Başkanına ve değerli komite üyelerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu Yasanın geçmesiyle birlikte sosyal Devlet olma anlayışımızın da bir parça daha da ileriye gittiğini düşünüyorum. Birçok çocuğa birçok aileye gerçekten ailelerine kavuşma yolunda bir adım attık. Bu bakımdan katkı koyan tüm komite üyelerine ve siz Meclis üyelerimize çok teşekkür ederim, çok sağ olun.

BAŞKAN – Başka söz isteyen var mı?

Buyurun Fazilet Hanım buyurun Yüce Kürsüye.

FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle ben de komite üyelerine ve öneriyi yapan Sayın Canaltay’a teşekkür ederim. Bu anlamda evet ülkemizdeki özellikle çocuk haklarıyla ilgili yaşadığımız hak ihmallerinden ve anomalilerden biriydi düzeltilen. Bu yönde Cumhuriyetçi Türk Partisinin üyeleri de oybirliği çerçevesinde olumlu kullanmışlardır oylarını ve bu aşamada da olumlu kullanacaktır oy. Yalnız ben bu aşamada küçük bir noktaya da dikkat çekmek isterim. Yurttaşlık Yasamızın baştan aşağıya değişmesi gerekmektedir ve bu siyaset üstü o noktada yani sağ-sol görüşü üzerinde hepimizin de kabul ettiği bir konudur diye ben düşünmekteyim. Elbette partiler arasında değişikliklerle ilgili konu detaylı tartışıldığı noktada görüş ayrılıkları olunur, ortak bir uzlaşıya da varılabilir kanaatindeyim ama komitede geçtiğimiz gün ben de vardım ve bir kere daha gördük ki mevcut Yurttaşlık Yasası ülkede birçok istismarı da ve suiistimali de yanında getiriyor. Oradaki endişeler konuşulurken evet herkes küçüklerin haklarıyla ilgili herhangi bir fikir ayrılığı yaşamamış olmasına rağmen biz komitede bugün detayına girmeyeceğim ama ülkede bugün yaşanan mevzuatın suiistimal edildiği yalan beyanların yeri geldiğinde olduğu gibi noktalara da tanıklık etmiş olduk. Özellikle zaten biliyoruz uzun zamandır bu istisnai yurttaşlık meselesiyle ilgili olarak ülkemizde kanayan bir yara hale gelmiştir, yurttaşlıkların verilmesi noktasında. Yine evlilik birliği neticesinde yurttaşlık verilmesi ve bununla bağlantılı süreçlerle alakalı olarak da evlilik müessesinin aslında birçok noktada sahte evlilik diyebileceğimiz tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi gerçek dışı beyanlar üzerinden yurttaşlık verilme riskiyle de karşı karşıya kalındığını zaten biliyorduk, bir kere daha yetkili makamlardan da teyit edildi demeyim ama bu yöndeki endişeleri dinleyerek bu sıkıntıların bir kere daha farkına vardık. O yüzden benim buradan çağrımdır Yurttaşlık Yasası bu dönem önceliklerimizden biri olmalıdır, biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İstirhamımdır Hükümetten de, iktidar Partilerinden de bu konuya önemle, hassasiyetle üzerinde duralım, işte imzalandı kâğıt, evlilik birliği gerçekleşti, bunu denetleyen yok, o evlilik birliğinin gerçekten bu ülkede hayatlarını bir arada geçiren insanlar arasında olup olmadığını denetleyen yok. Süresi geldiğinde olanlar olduğu gibi yurttaş. Aslında uzun yıllar boyunca bu topraklarda kalan, yaşayan, bu topraklarda doğan, küçük yaşta bu topraklara gelen, hiç hayatında başka bir yere gelmemiş çocuklarımızın da istisnai yurttaşlık adı altında, işte 18 yaşına kadar gelmeyi beklerken yaşadığı sıkıntılar da ortadadır. Yani bugün Yurttaşlık Yasası hem mağduriyetler yaratmaktadır, yurttaş olması hak ettiği halde olamayan kişiler açısından ama hak etmediği noktada ve bu ülkedeki evet siyaset kurumunu da riske atacak şekilde verilen yurttaşlıklarla da bu ülkede sıkıntı yaratmaktadır. Bizim bunları artık masaya yatırıp samimiyetle görüşmemiz gerekmektedir ve ben buradan bir kere daha İçişleri Bakanına çağrı da bulunuyorum. Hâlihazırda mevcut Yurttaşlık Yasası altında bile bütün verilen yurttaşlıkların Resmi Gazetede yayınlanması gerekmektedir. Bu amir bir hükmüdür Yurttaşlık Yasasının sadece Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak verilen yurttaşlıklar değil, İçişleri Bakanlığının verdiği işte yılı doldu, süresi doldu, koşulları yerine getirdi noktasında yasanın izin verdiği çerçevede verdiği yurttaşlıkların da yayınlanması gerekmektedir Resmi Gazetede. Bunlar bugün hala daha yapılmamaktadır, bunlar da önemli sıkıntılarımızdır. Dediğim gibi Yurttaşlık Yasası ümit ederim ki en kısa sürede bütün çerçevesiyle ve özellikle istisnai Yurttaşlık kurumunun, müessesinin de ciddi bir şekilde değerlendirilmesi ve yabancıların işte çalışma izinleri, bu beyaz kimlik dediğimiz müessesenin de sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle ele alınır. Ben bu aşamada Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla ülkemizde evlat edinilen küçüklerimizin bugüne kadar yaşamış oldukları sıkıntıların geçte olsa bertaraf edileceği için duyduğu mutluluğu yine de buradan ifade etmek isterim. Emek koyan, katkı sağlayan herkese bir kere daha teşekkür ederim. Hayırlısı olsun sağ olun, beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz. Sayın Ayşegül Baybars buyurun Yüce Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Tabii sabahtan beri bu Mecliste yaşananlar çerçevesinde yasama faaliyetlerinin normalleştirilerek bu konuşmayı yapmak çok kolay değil gerçekten. Çünkü bu Mecliste sadece usul sorunu yaşamıyoruz. Usul sorunuyla birlikte Hükümetin kendi bakanları, kabinesi arasındaki birbirinden farklı görüşleri, birbirinden farklı görüşlerinin gayri yasallık noktasına varan şekilde birbirlerini suçlaması çerçevesinde yasa çalışması konusunda cevap vermek de zorlaşıyor. Elbette ki bugün Yurttaşlık Yasasının ilgili (1) maddesinde değişiklik yapılıyor geçtiğimiz dönem evlilik dışı çocukların evlilik içi çocuklar gibi aynı hak ve hukuka sahip olmaları gerektiği noktasında bir çalışma yapmıştık ve Evlilik Dışı Çocuklar Yasasıyla, evlilik dışı çocukları evlilik içi çocuklar gibi aynı hak ve statüye kavuşturmuştuk. Bugün burada Sayın Canaltay’ın önerisiyle gelen bu Yasa Tasarısı da tıpkı o Yasa Tasarısı gibi evlat edinilen çocukla, kan bağı olan çocuk arasındaki farkı ortadan kaldırmayı ve bir ülkede vatandaşlık bağı gibi önemli bir bağı evlat edinilen anne-babasıyla kurmayı amaçlıyor. Bu açıdan çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten de Yurttaşlık Yasasındaki bu anomali sebebi ile birtakım sıkıntılar vardı. Sayın Canaltay bunların rakamlarıyla açıklamıştı geçici bir madde konularak onların mağduriyetlerinin giderilmesi de o anlamda olumlu oldu ama Sayın Özdenefe’ye de katılmak çok doğru.

Bu ülkede 34 ay boyunca İçişleri Bakanlığı görevi yaptım ve Yurttaşlık Yasasıyla ilgili sürekli bu Meclis gündeminde yapmış olduğumuz tartışmalara baktığımız zaman hem mağduriyetler açısından ama hem de bu ülkede nüfus, kimlik ve özellikle nüfus politikasının belirlenmesi açısından bu kadar küçük coğrafyada Yurttaşlık Yasasının doğru bir zemine çekilmesi gerektiği konusunda Genel kurul salonu dışında en azından birçok vekil arkadaşımla hem fikir olduğumuzu biliyorum. Dörtlü Hükümet döneminde de İkili Hükümet döneminde de hazırlamış olduğum yasa tasarısını tüm siyasi partilerle görüşmeyi ve belli bir noktada uzlaşmaya çalışmıştım. Maalesef başarılı olamamıştık o dönemde ama eğer herkes bu Mecliste, bu ülkede tıpkı ekonomi politikasında olduğu gibi tıpkı tarım politikasında olduğu gibi bu ülkenin tüm politikalarına yön verecek nüfus politikasının oluşmasını istiyorsa, bu Yurttaşlık Yasasının da gözden geçirilmesi son derce önemlidir. Dolayısıyla bunun sadece Mecliste grubu olarak temsil edilen partiler içerisinde değil belki de böylesi önemli bir Yasada reform niteliğinde olabilecek ve nüfus politikası oluşturmasına ışık tutabilecek bir Yasada (Ad-Hoc) Komite kurularak mevcut yasa tasarısının ki, bir tane mevcut yasa tasarısı var. Farklı her partinin de kendine ait yasa tasarısı illa ki olabilir. Bir yasa tasarısının gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığının bu konuda henüz bir hazırlığı yok elbette ama bu konuda bizlere yardımcı olabilirse ve bu konuda Yurttaşlık Yasasının tümden elden geçirilmesi. Yurttaşlık Yasasının ülkede özellikle burada doğup büyüyen çocuklar açısından yarattığı zafiyetin de ortadan kaldırılması ama yanı zamanda bu çalışma izni, istisnai yurttaşlık gibi meselelerde yurttaşlık verilmesindeki keyfiliğin önünü düzenleyecek artık yeni yasa tasarılarının da gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Ben de Komitede katkı koyan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Halkın Partisi olarak bizim de bu Yasa Tasarısına ilişkin oyumuz olumlu olacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Ayşegül Hanım.

Sayın Hasan Taçoy buyurun Yüce Kürsüye.

Buyurun Hitap edin Yüce Meclise.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Evlatlık Edinme Yasası tabii ki uzun zamandır arzu edilen bir Yasa Tasarısıydı. Bakanlığımız tarafından da bunun ne kadar fazla ihtiyaçlı olduğu defalarca benden önceki dönemlerde belirtilmişti. Onun için bu yasayı Meclise getirip Mecliste bunun üzerinde çalışan Komiteye, komite üyelerine ve Meclis çalışanlarına buradan teşekkürü bir borç biliriz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu gibi işlemlerin daha rahat ve daha olumlu bir şekilde ilerleyeceği ve bu geçlerin de bu çocukların da geleceğinin daha önlerinin daha açık olacağını buradan bir kez daha belirtmek isterim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu gibi konuların yakinen takipçisi olacağımızı ve daha çocuklar için birkaç yasanın daha yapılması gerektiğini bu Meclisten geçmesi gerektiğini belirtir inşallah erken zamanda onları da gündemimize getirip, gereğinin yapılmasını sizlerden rica ederiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; Rapor ve Önerinin bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Madde madde okuyunuz lütfen.

KATİP -

YURTTAŞLIK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
| Kısa İsim  25/1993  58/1995  5/2006  21/2015 | 1. Bu Yasa, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Yurttaşlık Yasası ile birlikte okunur. |

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

KATİP -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esas Yasanın 5’inci Maddesinin | 2. Esas Yasa, 5’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 5’inci madde konmak suretiyle değiştirilir: | | | |
| Değiştirilmesi | | |  | “Evlat Edinme Yolu ile Yurttaşlığın Kazanılması  Fasıl 274 | 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir kişi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla evlat edinilen küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanmış sayılır.  Bu madde amaçları bakımından küçük, Evlat Edinme Yasasındaki anlamı taşır.” |

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

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Geçici Madde  Bu (Değişiklik) Yasasının Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Evlat Edilenlere İlişkin Kural  Fasıl 274 | 1. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir kişi tarafından, Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla evlat edinilen küçüğün vasisinin, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç bir yıl içerisinde Nüfus Kayıt Dairesine başvurması halinde, evlat edinilen küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanır.  Bu madde amaçları bakımından küçük, Evlat Edinme Yasasındaki anlamı taşır. |

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

KATİP -

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

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

Sayın Milletvekilleri; Önerinin madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Önerinin üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır.

Kısa ismi okuyunuz lütfen.

KATİP -

YURTTAŞLIK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
| Kısa İsim  25/1993  58/1995  5/2006  21/2015 | 1. Bu Yasa, Yurttaşlık (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Yurttaşlık Yasası ile birlikte okunur. |

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 19 Nisan 2022 Salı günü saat 10.00’da gerçekleşecektir. Gündem elektronik posta yolu ile e-maillerinize gönderilecek ayrıca Meclis web sayfasında yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış Saati:14.19)

DÖNEM:X YIL:1

CUMHURİYET MECLİSİ

15’inci Birleşim

18 Nisan 2022, Pazartesi

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: | | |
|  | | |
| - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. | | |
|  | | |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER. | | |
|  | | |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER. | | |
|  | | |
| (1) Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:1/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. | | |
|  | | |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER. | | |
|  | | |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR: | | |
|  | | |
|  | | |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER. | | |
|  | | |
| VII. SORULAR. | | |
|  | | |

Kontrol: A.G