|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2022/2 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



2’nci Birleşim,

4 Ekim 2022, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Sayfa: |
| I.  II. | | GELEN EVRAK  BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | | 5 |
|  | |  | |  |
|  | | A.  B. | ONAYA SUNULANLAR  1.21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangının Çıkış Nedeni Veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının Komiteye Yeni Ek Süre Verilmesine İlişkin Tezkeresi.  BİLGİYE SUNULANLAR  1. 21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangının Çıkış Nedeni Veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi. | 6  7 |
|  | |  |  |  |
| III. | | C. | 2.Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkan Seçimine ilişkin Tezkeresi.  3. Başbakanlığın Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısının Komiteden Geri Çekilmesine ilişkin Tezkeresi.  4.Başbakanlığın, 2022 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2022-31.3.2022 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçlarına ilişkin Tezkeresi.  5.Başbakanlığın, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısının geri çekilmesine ilişkin Tezkeresi.  6.Başbakanlığın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol.  GÜNCEL KONUŞMALAR  1.Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşması.  2.Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros’un “Mesele Külliye Değil İradenin Kıbrıs Türk Halkında Olmasıdır” konulu güncel konuşması.  -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Taçoy’un Yanıtı.  3.Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Kıb-Tek’in Bir Türlü Sonuçlandırılamayan Akaryakıt İhalesi” konulu güncel konuşması.  -Maliye Bakanı Alişan Şan’ın Yanıtı.  -Sayın Salahi Şahiner’in açıklayıcı konuşması.  4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Kıb-Tek, TÜK, Liman İşletme- Marina İhaleleri ve Hukuk Devleti Bağlamında Külliye” konulu güncel konuşması.  -Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı.  -Sayın Erkut Şahali’nin açıklayıcı konuşması.  5. Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın, “Yaşanan Son Siyasi Gelişmeler ve Muhalefetin Akdeniz’deki Gelişmelerle İlgili Suskunluğu” konulu güncel konuşması.  6. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın “İrade ve Parya Siyaset” konulu güncel konuşması.  7. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Anayasal Düzen ve İrade Sorunu” konulu güncel konuşması.  8. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Sağlıkta Çözülemeyen Sorunlar” konulu güncel konuşması.  9. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşması.  -İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler’in Yanıtı.  10. Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Başbars’ın “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşması.  -İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler’in Yanıtı.  11. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Turizm Yatırımlarında Verilen Teşviklerdeki Yanlışlıklar Nedeniyle Yaşanan Gelir Kayıpları” konulu güncel konuşması.  12. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşması.  13. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili, Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Hükümet, Karpaz ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşması.  SORULAR  1.Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın sunmuş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderildiği söylenen, 200 kişilik çevik kuvvet birliğine ilişkin Yazılı Sorusuna (Y.S.No: 9/1/2022) Başbakanlığın Yanıtı.  2. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 5/1/20222)  3. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın Covid döneminde meydana gelen 12 Haziran 2020 tarihli “Özel Jet İzni” olarak basına yansıyan adli soruşturmanın akıbetine ilişkin Sorusu. (Y.S.No: 6/1/2022).  4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un “Ercan Havaalanı İhale Şartnamesine İlişkin” Sorusu.(Y.S.No: 7/1/2022)  5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un sanal bahis sitelerine ilişkin Sorusu. (Y.S.No: 8/1/2022) | 7  8  9  10  11  14  17  24  37  48  55  60  65  69  74  82  86  94  100  102  103  104  106 |
| GELEN EVRAK | | | | |
|  | | | | |
| BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI: | | | | |
|  | | | | |
| 1. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Strazburg’ta Yapılacak AKPA Toplantısına Katılıma İlişkin Kararı. (B.D.K.No:49/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:4.10.2022) | | | | |
|  | | | | |
| 2. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’nin Şanlıurfa’ya Gidişine İlişkin Kararı. (B.D.K.No:50/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:4.10.2022) | | | | |
|  | | | | |
| YASA TASARILARI: | | | | |
|  | | | | |
| 3. Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:68/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:3.10.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine)(Halkın Bilgisine) | | | | |
|  | | | | |
| TEZKERELER: | | | | |
|  | | | | |
| 4. Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:68/2/2022) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:3.10.2022) | | | | |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati: 11.03)

BAŞKAN : Zorlu TÖRE

KATİP : Şifa ÇOLAKOĞLU

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılının, 2’nci Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; bu kısımda Onaya ve Bilgiye Sunuş İşlemleri bulunmaktadır.

Okutulup Onaya Sunulacaklar.

Sayın milletvekilleri; bu kısımda 21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangının Çıkış Nedeni Veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığının Komiteye Yeni Ek Süre Verilmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

21 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE MEYDANA GELEN MERSİNLİK BÖLGESİNDEKİ ORMAN YANGINININ ÇIKIŞ NEDENİ VEYA NEDENLERİ İLE İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞI

29 Eylül 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

Komitemiz, verilen sürede çalışmalarını tamamlayamamış olup, İçtüzüğün 114’üncü maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca Komitemize yeni üç aylık ek bir sürenin verilmesi yönünde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Dr. Özdemir Berova

Komite Başkanı

BAŞKAN – Söz isteyen var mı?... Yok. Sayın milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2’nci sırada Okutulup Bilgiye Sunulacaklar. Sayın milletvekilleri; 1’inci sırada 21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangının Çıkış Nedeni Veya Nedenleri İle İlgili Meclis Araştırma Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

21 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE MEYDANA GELEN MERSİNLİK BÖLGESİNDEKİ ORMAN YANGINININ ÇIKIŞ NEDENİ VEYA NEDENLERİ İLE İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ BAŞKANLIĞI

4 Temmuz 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

İçtüzüğün 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca 21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi Başkanlığına, UBP Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova, Başkan Vekilliğine ise CTP Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali, oybirliğiyle seçilmişlerdir.

Bilgilerinize sunulur.

Zorlu TÖRE

Meclis Başkanı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; 2’nci sırada Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin Başkan Seçimine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE

BAŞKANLIĞI

3 Ekim 2022

Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna,

Lefkoşa.

İçtüzüğün 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası kuralları uyarınca Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanlığına, UBP Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu oybirliğiyle seçilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Şifa Çolakoğlu

Başkan Vekili

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; 3’üncü sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısının Komiteden Geri Çekilmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyun lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

Sayı: BBK.0.00-001/14-22/E.2895 27 Temmuz 2022

Konu: Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş,

Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile

Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan

Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısı’nın

Geri Çekilmesi Hk. (Sunuş No:54)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

İlgi: 24 Temmuz 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.2838 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile sunulan Her Türlü Maaş, Onüçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Tasarısı’nın yeniden incelenmek maksadı ile geri alınması gerekli görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 88’inci maddesi uyarınca gereğini saygılarımla istirham ederim.

Dt. Ünal ÜSTEL

Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; dördüncü sırada Başbakanlığın, 2022 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2022-31.3.2022 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçlarına ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayı : | BBK.0.00-822/12-22/E.3801 | | 23 Eylül 2022 |
| Konu : | 2022 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2022 – 31.3.2022 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçları (Sunuş No:78) |  | |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

Bakanlar Kurulu’nun 20.09.2022 tarih ve Ü(K-I)844-2022 saylı kararı ile Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verilen 2022 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2022-31-3-2022 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin bilgisine sunulmak üzere ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla istirham ederim.

Dursun OĞUZ

Başbakan Vekili

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

KARAR SAYISI: Ü(K-I)844-2022

2022 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2022 – 31.3.2022 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(Önerge No:1254/2022

(M.B.)

Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan “2022 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2022-31.3.2022 Devresi Bütçe Uygulama Sonuçları”nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine sunulmasına karar verdi.

20.9.2022

(Ek’ler Ana Dosyaya eklenmiştir)

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, beşinci sırada Başbakanlığın, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayı : | BBK.0.00-001/14-22/E.3813 | | 24 Eylül 2022 |
| Konu : | Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Geri Çekilmesi Hk. (Sunuş No:79) |  | |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İlgi | : | a) | 21 Eylül 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.3731 sayılı yazımız. |
|  |  | b) | 21 Eylül 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.3737 sayılı yazımız. |
|  |  | c) | 21 Eylül 2022 tarihli ve BBK.0.00-822/12-22/E.3735 sayılı yazımız. |

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile sunulan Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile sunulan Şans Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve ilgi (c)’de kayıtlı yazımız ile sunulan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden incelenmek maksadı ile geri alınması gerekli görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 88’inci maddesi uyarınca gereğini saygılarımla istirham ederim.

Dursun OĞUZ

Başbakan Vekili

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; altıncı sırada Başbakanlığın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sayı : | BBK.0.00-002/03-22/E.2665 | | 8 Temmuz 2022 |
| Konu : | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol. |  | |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum arasında 14.11.2021 tarihinde, Lefkoşa’da ve Ankara’da imzalanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol” KKTC Bakanlar Kurulu’nun 6.7.2022 tarih ve Ü(K-I)364-2022 sayılı kararı ile onaylanarak, 07 Temmuz 2022 tarih ve 150 sayılı Resmi Gazete’nin EK-IV, Bölüm I’inde yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve ekinde yer alan Protokol metninin bir nüshası Anayasa’nın 90’ıncı Maddesinin (3)’üncü fıkrası gereğince ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla istirham ederim.

Dt. Ünal ÜSTEL

Başbakan

KARAR SAYISI: Ü(K-I)364-2022

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA CUMHURBAŞKANLIĞI VE CUMHURİYET MECLİSİ HİZMET

BİNALARI YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

(Önerge No:743/2022)

(B.U.B.)

Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yer alan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve imzalanarak ekte sunulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Yapılmasına Dair Protokol’ün Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinin bilgisine sunulmasına karar verdi.

6.7.2022

(Ek’ler Ana Dosyaya eklenmiştir)

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, Güncel Konuşmalar Kısmına geçiyoruz.

Sayın Milletvekilleri, şimdi Beşinci Kısım, Güncel Konuşmalar Kısmıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 16 güncel konuşma istemi vardır. Yasama Yılının başında olduğumuz için bu güncel konuşmalarda izlenecek olan İçtüzük kuralını okumak istiyorum.

“Güncel konuşmalarda konuşma süresi, İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının (A) bendi uyarınca 15 dakikadır. Konuşmacının, konuşma süresini uzatmak istemesi halinde Meclis Başkanı takdir yetkisini kullanarak 5 dakikayı aşmamak üzere konuşmacıya söz verebilir.

Hükümetin güncel konuşmalara yanıtı, İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca 10 dakikayı aşamaz.

Hükümetin cevap verdiği konuşmacının ikinci kez söz istemesi halinde 5 dakikalık bir süre için konuşma hakkı verilir.”

“Ayrıca İçtüzüğün 73’üncü maddesi uyarınca, konuşmacılar Kürsüdeki konuşmalarını gazete, dergi, broşür gibi yazılı materyaller ve fotoğraf dışında başka bir şeyle destekleyemezler. Konuşmacı konuşmasını destekleyici içeriği rencide edici nitelikte olmayan yazılı materyaller ve fotoğrafları Meclis Başkanından onay almak suretiyle milletvekillerine dağıtabilir.

1’inci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Ongun Talat buyurun Kürsüye. Sayın Katip istemi okuyunuz önce.

KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2. Birleşiminde, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Ongun TALAT

CTP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ongun Talat. Hitap edin Yüce Meclise. Süreniz 15 dakikadır.

ONGUN TALAT (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii son siyasi gelişmeler derken takdir edersiniz ki bir Yasama Tatili döneminden çıktık ve bu Yasama Tatili döneminde aslında genel itibariyle siyasi gündem anlamında pek de fakir bir dönem yaşamadık. Bu dönem içerisinde neler oldu? Örneğin Anayasa Mahkemesi Seçim ve Halkoylaması Yasasını iptal etti. Daha sonra ortak bir Meclis Kararıyla yeni bir yerel seçim tarihi belirledik. Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili olarak Olağanüstü Oturum yaptık. Çok tartışmalı bir Oturum sonrasında bizim bütün itirazlarımıza rağmen ilgili Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulundan geçirildi. Kıb-Tek ihalesini Hükümet yine yüzüne, gözüne bulaştırdı. Halkın akaryakıt alımlarıyla ilgili uğradığı zarar, ziyan katmerlenerek devam etti bu süreç içerisinde. Bir gecede Emirname iptal etti bu Hükümet ve o Emirnamenin iptal edildiği süre içerisinde birçok bekleyen dosya hukuki tartışma ve ihtilaf yaratma riski pahası da işleme kondu. Yeni bir kaos yaratıldı. Eğitim yılı yine büyük eksikliklerle açıldı. Sağlık keza sürekli krizlerle anılır oldu bu süre içerisinde ve Hükümetin buna benzer birçok beceri yoksunu ve skandal nitelikte icraatlarıyla geçirdik bu Yasama Tatili dönemini de. Bu anlamda ülke gündeminde değişen bir şey yok ve dört bir yandan halkımız saldırı altında kalmaya devam etti bu süre içerisinde. Tabii bütün bunların dışında bana sorarsanız en çarpıcı gelişme bu Yasama Tatilinde yaşadığımız operasyonun son halkası uyarınca Sayın Faiz Sucuoğlu’nun Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığından ayrılması süreci oldu.

Değerli arkadaşlar; aslında bütün biraz önce saydığım gelişmeler, siyasi gelişmelerin daha dışına, daha üstüne koymamız gereken bir gelişmeydi bu. Çünkü tam anlamıyla zamanın ruhunu yansıtan bir meseleydi Ulusal Birlik Partisinde Genel Başkanın istifa ederek yeni bir Kurultay yapılması suretiyle Başbakanlık görevi ile Parti Başkanlığı görevinin birleştirilmesi süreci. Bu siyasi kulislerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği eliyle yürütüldüğü çok iyi bilinen bir operasyonun son halkasıydı dediğim gibi ve bizim aslında Kıbrıslı Türklerin kurumlarının tasfiye sürecinin en temel göstergelerinden de biriydi açıkçası ve Ulusal Birlik Partisi bir kurultay gerçekleştirdi ve halkın da görevlendirilmiş Başbakan olarak adlandırdığımız Sayın Ünal Üstel’in, meşru bir Başbakan sıfatına dönüşebileceği noktasında kandırılabileceğini düşünen bir Ulusal Birlik Partisi kurultayıydı. Halbuki görevlendirilmiş Başbakan şu anda görevlendirilmiş Parti Başkanı oldu. Dolayısıyla yine bu meşruiyet sorununun, bu meşruiyet krizinin halkımızın gözünde kesinlikle ortadan kaldırılamadığını, halk vicdanında bu durumun kabul görmediğini bir kez daha belirtmek isterim.

Şimdi değerli arkadaşlar; bizim aslında siyasi gündemimiz uzunca bir müddettir maalesef Türkiye Cumhuriyeti’ndeki iktidarın tasarruflarıyla belirleniyor. Gündemi belirleyen Türkiye Cumhuriyeti’ndeki iktidarın tasarruflarıdır. Bir örnek vermek gerekirse, son günlerde tartışmalı külliye projesini ele aldığımızda, bu projenin Türkiye Cumhuriyeti iktidarının kültürel ve ideolojik hegemonyasını Kıbrıs’ın Kuzey’ine yaymasından başka bir anlamı olmadığını görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, külliye meselesi yalnızca külliyeden ibaret bir mesele kesinlikle değil. Külliye az önce dediğim zamanın ruhunu yansıtan bir sembol, bir simge. Şimdi neyin sembolü mesela bu külliye? Az önce dediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yeni rejimin kültürel ve ideolojik yayılmacılığının ve Kıbrıs’ın Kuzey’ine egemenliğini yayma çabasının simgesi. Peki bunun dışında neyin simgesi bu külliye projesi? Bir kere Neo Osmanlıcı bir israfın, bir şatafatın simgesi külliye projesi. Türkiye Cumhuriyeti yoksul halkından 2.5 Milyar TL’lik bir külfet, onların sırtına bir külfet daha eklemenin projesi bu külliye projesi. Bu külliye projesi örneğin neyin simgesi? Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının içiçe kurgulandığı bu projeye baktığımızda, aslında bu külliye projesi Türk Tipi Başkanlık Sisteminin bir provası niteliğindeki ve bu anlamda da simgesel bir önem arz eden bir projeden bahsediyoruz. Bunun dışında değerli arkadaşlar; bu külliye projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının yerleşkesinde bir cami projesi de var. Yani değerli arkadaşlar, bu proje aslında seküler rejime bir başkaldırının simgesi. Ve değerli arkadaşlar, Laik Cumhuriyet ilkelerine yapılan bu saldırı en başta Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesine yapılan bir hakaret. 1920’lerden 30’lardan itibaren Kıbrıs Türk Toplumunun Kemalist aydınları ki daha sonra lider kadrosuna dönüşen ekiptir, o ekiptir bu aydınlar, onların Kıbrıslı Türkleri laik ve modern bir toplum haline dönüştürme mücadelesine en büyük hakarettir bu külliye projesi. Yani değerli arkadaşlar, Yasama faaliyetinin yürütüldüğü, toplum liderinin bulunduğu bir yerleşkede caminin işi nedir? Yani “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” lafından vaz mı geçiyoruz? “Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır” mı diyoruz acaba? Değerli arkadaşlar, bu külliye projesi neresinden tutarsanız tutun, bu kültürel ve ideolojik yayılmacılığın simgesinden öte bir anlamı olmayan bir proje ve hepsinden de önemlisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurumlarının tasfiyesinin sembolü bu Külliye Projesi. Yalnızca inşaat sürecinde yaşadıklarımıza bakalım. Bu nitelikteki Devlet projelerini yürütmekle yetkili Planlama ve İnşaat Dairesi bu sürecin neresinde? Puf ortadan kayboldu. Yani siz o kurumunuzu tasfiye etmiş oldunuz. Alternatif olarak İnşaat Mühendisleri Odasından vize alınması gereken bir proje, böyle bir vize de ortada yok. İşte sonuç itibariyle o kurumumuz da yok olmuş oldu. Tamamen egemenlik haklarınızdan vazgeçtiğiniz bir süreci bu topluma yaşatıyorsunuz. Ve değerli arkadaşlar, kurumların tasfiye edildiği yerde ne olur? Artık kurumsal ilişkiler yerine çıkar gruplarının şahsi ilişkileri devreye girer. O nedenledir ki Türkiye’de ilgili ihaleyi üstelik açık artırma yöntemiyle de yapılmayan bir ihaleyi, adrese teslim bir ihaleyi kazanan şirket gelip burada yerli şirketlerle taşeronluk anlaşmaları yapıyor, sizin kurumlarınız Devlete değil. Bu tam anlamıyla Devletin tasfiyesi anlamına gelir ve çıkar gruplarının da birbiriyle olan ilişkileri çerçevesinde ilişkilerin yürütülmesi sonucunu doğurur. Bu nedenledir ki Müteahhitler Birliği yerli firmalar da iş verileceği gerekçesiyle daha önce karşı çıktığı bu projeyi bugün rahatlıkla kabullenme noktasına geliyor. Çünkü artık kurumsal ilişkiler değil, o bireysel çıkar ilişkileri gündemdedir. İşte bu nedenledir ki örneğin, Sayın Gürcafer açıklamasında “Biz aslında karşı çıkmıştık bu işe ama Türkiye Dışişleri Bakanlığı çok ısrarcı oldu, o yüzden yapılıyor” diyebiliyor. Taşeron firma henüz kendilerine bir projenin dahi ulaşmadığını söylüyor. Bir proje ortada yok belli ki alelacele 15 Kasım gösterilerine bir şov yetiştirilmeye çalışılıyor.

Değerli arkadaşlar, bir yerden düğmeye basıldı ve aranızdan birçok Bakan, milletvekili tek kalemden çıkmışçasına yapılan açıklamalarla medyada yoğun bir propaganda süreci başlattı. Fakat şöyle bir hastalığa kapılıyorsunuz aslında siz bunu yapmakla, halkın beklentileri ve halkın gerçekleri üzerinden değil, suni bir imaj yaratma üzerinden siyaset yapmaya başlıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, bu külliye sizin o şatafatlı açıklamalarınızın değiştiremeyeceği bir biçimde halkın ihtiyacı değildir. Onun da ötesinde bu külliye sizin halkınız adına alt yönetime razı gelmenizin simgesidir. Ve böyle bir projeyle prestij kazanacağınızı iddia etmek Kıbrıslı Türkleri Avrupalı bir toplum yerine bir Ortadoğu ülkesi anlayışıyla, o anlayışla yönetmeye soyunduğunuzu bizlere gösteriyor. Yani yurttaşın durumu önemli değil ama şatafatlı saraylarla biz dünyaya prestijimizi gösteririz anlayışını temsil etmeye başladınız ve gerçeklerden koptunuz değerli arkadaşlar. Kesinlikle halk nezdinde meşru olmayan bir projeyi günlerdir pazarlamak adına kendi duruşunuzu gerçekten son derece üzücü ve vahim bir noktaya taşıdınız.

Değerli arkadaşlar, az önce de dediğim gibi bu külliye yalnızca külliye değil, külliyeye karşı çıkmak inşaata karşı çıkmak da sınırlı bir şey de değil. Külliyeye karşı çıkmak, Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkmak anlamına geliyor. Külliyeye karşı çıkmak, Kıbrıslı Türklerin kendi kültürüne, kendi dokusuna sahip çıkmak anlamına geliyor ve külliyeye karşı çıkarken biz bunun üzerinden toplumu kutuplaştırmaya dönük açıklamalar yapılmasına karşı da direnmeye devam edeceğiz çünkü nereden gelmiş olursa olsun, bu halkın tamamının aslında, tamamına karşı yapılmış bir hakaret niteliğindedir bu külliye projesi. Sizin suni olarak ayrıştırma çabalarınız bu gerçeğin önüne kesinlikle geçemeyecek ve her şeyden de önemlisi Türkiye Cumhuriyeti’nin yoksul halkına bir külfet daha yüklüyorsunuz ve bunu vatanseverlik, tek millet, tek bayrak, tek vatan, süslü püslü lafları eşliğinde yapıyorsunuz. Bu son derece tehlikeli bir yol ve bu yoldan çıkmaya davet etmek durumunda sizi Ana Muhalefet. Değerli arkadaşlar, bundan sonraki süreçte yeni bir mücadeleyi örgütleyecek bu yurda sahip çıkma kararlılığında olan herkes ve bu çerçevede bu mücadelenin çok yönlü bir mücadele olacağını, saldırının büyüklüğü oranında büyük bir savunma hattı tesis edileceğini bir kez daha belirtmek isterim. Bizim halkımıza borcumuz var bu yurda tutunmakla ilgili bir borçtur bu. Ülkemizin gençleri her geçen gün göç ederken, bizlerin böyle şatafatlı neo-Osmanlıcı yayılma politikaları karşısında direnmemiz de aslında bu göç eden gençlere karşı boynumuzun borcudur. Umarım bundan sonra sizler de biraz sağduyu sahibi olup, bu halkın önceliklerini dikkate alan bir politik çizgiye kavuşursunuz. Şu ana kadar bu yönde herhangi bir umut vadettiğinizi söyleyemem ama emin olun ki bizim en büyük arzumuz aslında bu halkın doğru bir biçimde yönetilme hakkına yeniden kavuşmasıdır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – İkinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros’un “Mesele Külliye Değil İradenin Kıbrıs Türk Halkında Olmasıdır” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

04.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2. Birleşiminde, “Mesele Külliye Değil, İradenin Kıbrıs Türk Hakkında Olmasıdır” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Fikri TOROS

CTP Girne Milletvekili

BAŞKAN - Sayın Fikri Toros, buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize.

FİKRİ TOROS (Girne) - Saygıdeğer Kıbrıs Türk Halkı, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin yeni Yasama Yılı toplumsal iradenin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin gözetilmediği bir siyasi ortamda başlıyor olmasından duyduğum derin burukluğu paylaşarak konuşmama başlıyorum. Artık klasikleşen bu yöntem ve yönetim anlayışı statükocu reflekslerle ilerlemenin ülkeye fayda getirmeyeceğine inanmaktayım. Çatışma kültürü üzerinden gündeme getirilen politikaların istikrarsızlığı derinleştirmek, gerginliği artırmak ve ortak yurdumuzda toplumsal varoluş mücadelemizin geleceğini karanlığa götürmek dışında bir şey getirmediğine inanmaktayım. Önümüzdeki dönemdeki Meclis çalışmalarının diyaloğu, istişareyi ve demokrasiyi esas alan barış politikalarını önceleyen bir anlayışla gerçekleşmesi en büyük dilek ve temennimdir.

Bu hedefe ulaşmak tüm siyasi partilerin sorumluluğunda olduğunu da açıkça eklemek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni Yasama Döneminde halk iradesini, muhalefeti ve hukuku dikkate almayan bir yaklaşım yerine toplumsal kutuplaşma konusunda hassasiyet gösteren gerçek anlamda demokratik bir Meclis görmek istediğimi samimiyetle paylaşmak istiyorum. Özgür halk iradesi onurlu bir varoluş için gerekli olan haklar, çıkarlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda halkın kendi seçimini hiçbir etki altında kalmadan yapması demektir. Dışa bağımlılık, icazet ve koşulsuz biat son yıllarda Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya kaldığı en yıpratıcı etkenler olmuş, kendi yurdumuzda bütünlüğümüzü ve varoluş mücadelemizi ciddi anlamda sekteye uğratmıştır. Özgür iradenin ilk istemi toplumsal varoluşun temelinde yatan zorunlu olanı aşarak özgürlük alanına geçmek ve özgürlüğü geliştirmektir. Çünkü özgür iradenin özü zorunlu olarak sunulan ama aslında dayatılan bir şeyden kurtulmaya çalışmak demektir. Özgürlüğe ulaşan halk belirli koşullarda belirli bir çevrede ve ortamda kendi iradesiyle faaliyet gösterebilen halktır. Bir şeyi gerçekleştirmek veya değiştirmek istemek determinist olmayı gerektirir. Eğer özgürlük determinizmi aşındırıyorsa gerçek özgürlük sayılmaz. Özgür irade öncelikle halkı sınırlayan ve biata zorlayan dış etkenlerin bilincine varmayı hemen sonrasında da emrivaki eylemlerden kurtulmayı gerektirir. Hukukun üstünlüğü, gerçek demokrasi ve adaletin sarsılmaz teminatı olan bağımsız yargı onurlu bir halk olabilmenin temelidir. Kıbrıs Türk halkı bu önemli değerleri gururla özümsemiş ve benimsemiştir. Bu değerlerimizin tümünü azami güçte muhafaza etmek ve korumak için özgür irade önündeki engellerin aşılması bir zorunluluktur. Son iki buçuk yılda işsizlik oranındaki devasa artış ve 10 binin üzerindeki kepenk indiren işletme sayısı malumunuzdur. Mahkemeler ağırlıkla tahsil edilemeyen borç davalarıyla meşguldür. Açılık sınırının altına düşen asgari ücretle çalışanlar ev kirası, akaryakıt ve mutfak masraflarını karşılayamaz durumdadırlar. Toplumda gittikçe artan mutsuzluk ve gelecek kaygısı adeta savaş yıllarını aratır duruma getirmiştir. İnsanlarımız göç ediyor, ülkesini terk ediyor ve her bir dünya insanı gibi layık oldukları imkanları aramak için yollara düşüyorlar.

Ülkemizde ilaç yokken Hükümetin zafiyetleri nedeniyle kamusal eğitim ve sağlık hizmetleri sorunlarına yenik düşmüşken, suç oranlarında trajik yükselmeler baş gösterirken, kadınlarımız şiddete maruz kalırken, çocuk istismarında ciddi artışlar olurken, tasarruflarımızla oluşturduğumuz birikimlerimiz pul olmuşken, çocuklu aileler göç yollarına düşmüşken, Devlet ihalelerinde bin bir yolsuzluk göğe ermişken, Hükümetin her adımı hukuka aykırı olup mahkeme tarafından iptal edilirken, yoksulluk kederleştirilmişken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet yetkililerinin burada ve bizim irademiz dışında iki buçuk milyar liralık bir Meclis binası yapmasına tepki vermemek halkın vekilleri olarak bizler için kabul edilebilir değildir. Bu yüzdendir ki bu Külliye meselesi halkımızı gerdi ve kutuplaştırdı, sokakta konuştuğum hiç kimse külliye yapımını içine sindiremiyor. Cumhuriyetçi Türk Partisinin ve halkın gerekçeli itirazlarını ne Tatar, ne Hükümet, ne de Türkiye’deki yetkililer maalesef anlayamıyorlar. Uzlaşı aramak yerine ben yaptım olur diyerek inşaat başlatıldı, ağaçlar kesildi, arazi düzeltildi, bu hafta da beton dökülecek. Toplumların haysiyetini kıran bu tür davranışların kabullenilmesi beklenemez. Bu ülkeyi yönetelim diye, halkın vekilleri olarak seçilip geldiğimiz yer olan Cumhuriyet Meclisi binasını bu halk kendi vergileriyle ve insan kaynaklarıyla yapmaya muktedirdir. Örneğin, halen Dışişleri Bakanlığı olarak kullanılan bina yıllar önce Cumhurbaşkanlığı binası olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak kullanılan bina da Dışişleri Bakanlığı olarak tasarlanmış ve yapımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari bölümüne ilişkin olarak Sayın Talat ve Sayın Akıncı dönemlerinde ihtiyaç gündeme getirilmiş ve mimarı proje yarışması düzenlenmişti. Sonrasında da bu projelerde ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. Enerjisini kendi üreten akıllı kamu binalarına ihtiyacımız olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak içinde bulunduğumuz bu tarihi kriz ve toplumsal çöküşte Kıbrıslı Türkler için okul, hastane ve enerji verimliliğini artırmak gibi ihtiyaçların daha acil olduğu kesindir ve dolayısıyla önceliklidir. Bu yüzden mesele külliye meselesi olmaktan ötededir. Mesele bu ülkeyi ihtiyaçları doğrultusunda özgür irade kullanarak ve planlı bir biçimde yönetmek özgüven sahibi ve özne yapmak meselesidir. Bu ülkeye Cumhurbaşkanlığı, Meclis, hastane veya okul gibi bir kamu binası yapılacaksa ülkenin yetkili makamları oturur, ihtiyaçları belirler, planlama yapar, öncelikleri saptar ve ülkeye neyin, ne zaman ve nereye yapılacağına kendileri karar verirler. Bu bağlamda hastane,b okul, çağdaş güvenlik standartlarında yollar gibi yaşamsal öneme sahip ihtiyaçlar varsa herhalde herkes için bunlar yeni bir Cumhurbaşkanlığı veya Meclis binasına göre daha önceliklidir. Dahası Kıbrıslı Türklerin böyle bir projeyi yaratacak ve gerçekleştirecek insan kaynağı olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Kıbrıs’ımıza özgün kültür ve mimarı değerlerimiz göz ardı edilerek, Türkiye halkının ödediği vergilerin oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti kaynakları için adeta dilenir duruma düşmek acizliktir, onur kırıcıdır. Kıbrıslı Türkler kendilerini bu duruma düşürecek böylesi bir davranışa da laik değildir. Bizler böyle bir ihtiyacın acil olmasına dair bir karar vermemiz halinde, kendi mali olanaklarımızla yapabilirsek yaparız, mali olanaklarımız yetersiz ise o zaman hibe veya kredi şeklinde dış kaynak da, yatırımın türüne göre kamu özel ortaklığı da değerlendirebileceğimiz seçenekler arasındadır.

(Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre, Başkanlık Kürsüsünü Sayın Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye devreder)

Bugün dünyanın pek çok büyük ülkesi dahi çeşitli bina yatırımları için bu seçenekleri değerlendirir uygun olanı seçer ve uygular.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu noktada bizim Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentimiz Kıbrıs Türk halkının sosyokültürel ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasına destek vermesidir. Bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs’ı gerçek anlamda kalkındıracak olan Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler kararları ve parametrelerine bağlı kalarak kapsamlı çözümüne ve bu hedef doğrultusunda öncelikle doğrudan ulaşım, Avrupa Birliği Doğrudan Ticaret Tüzüğü, doğalgaz ve Euroasia İnterconnector Projesinin Kıbrıs üzerinden Türkiye’ye bağlanacak şekilde yeniden şekillendirilmesini mümkün kılabilecek güven yaratıcı önlemlerin müzakere edilerek bir an önce hayata geçirilmesine destek olunmasıdır. Bu külliyenin yapılış biçimine gösterdiğimiz tepkiyi kullanarak toplumumuzu bölmek ve kutuplaştırmak Kıbrıs Türk halkına verilebilecek en büyük zarardır. Sığ takılmayı bir hayat felsefesi olarak seçen birtakım kişiler CTP her şeye karşı diyorlar. Biz Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurunu tehdit eden her şeye karşıyız, onun için varız, halkımızla örgütlüyüz. Halkımızın özgür iradesi ve federal Kıbrıs çatısı altında Avrupa Birliği hukukuna entegre olmak için halkımızdan aldığımız güçle yılmaksızın mücadele etmeye devam edeceğiz. Kalkmışlar CTP üniversitelere de karşıydı diyorlar. Oysa biz yükseköğretime ilişkin olarak her zaman nicelik değil nitelik odaklı bir gelişim stratejisinin takip edilmesi gerektiğini savunduk. Üniversite Adası yarattık diyerek gelinen noktada durumu hep beraber seyretmekteyiz. Önce üniversitelerimizde kontrolsüz bir sayısal büyüme, sahte diploma cenneti ve insan ticareti merkezi hali yarattılar. Sonucunda da Kuzey Kıbrıs’ı itibarsızlaştıran bir propaganda kampanyasına neden oldular. Bunlar hukukun üstünlüğünü Anayasal düzenimizi ve kurumsal yapımızı erozyona uğratanların neden oldukları tahribatı kamufle etmek için atılmış iftiralardır. Halkımız kime ve neye itibar edeceğini çok iyi bilir, halkımıza bu yönde güvenimiz tamdır. Ülkemizi kaostan çıkaracak adımları atmayan tek bir çözüm dahi üretemeyenler hep birlikte tek merkezden çıkan ezberlenmiş cümlelerle külliye istediklerini söylüyorlar. Aynen aşırı enflasyonun yıkıcı etkilerini hafifleteceği kesin olan Euro Endeksli Muhasebe Birimine Dönüşüm tartışmalarında Türk Lirası kullanmak en büyük şansımızdır dedikleri gibi.

Özetle biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak külliye veya yerleşke ismi altında başlatılan projenin yapılış biçimini doğru bulmuyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta kendimize öz değerlerimiz demokrasimiz ve özgür irademizin aşındırıldığı sonuç itibarıyla da dünyadan gittikçe daha fazla tecrit edilen ve yalnızlaştırılan bir halk haline geldiğimizi derin bir endişe içerisinde müşahede etmekteyiz. Halkın güvenini tamamen kaybeden bir Cumhurbaşkanı ve Hükümete kimsenin tahammülü kalmamıştır. Bu kaosu ve yozlaşmayı önleyecek tek şeyin erken genel seçime giderek halk iradesinin yenilenmesi olduğunu da bir kez daha hatırlatırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Toros. Sayın Taçoy buyurun. 10 dakikalık süreniz var cevap vermek için.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii konuşmaları az çok hep birlikte dinledik. Biraz potpuri, biraz da işte yerleşke, külliye veyahut da yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis binası ve bu çerçevede yapılan tartışmalar veyahut da konuşmalar yer alıyor. Benim geçenlerde hükümetimizden ayrı yapmış olduğum açıklamayla söze başlamak istiyorum. Benim gözlemlediğim Cumhuriyetçi Türk Partisinin yapmış olduğu sadece ve sadece tribünlere oynamak. Bunu net bir şekilde söylüyorum ve vatandaşımızın anlaması içinde şöyle devam etmek istiyorum. 24 yıldır bu Mecliste görev almaktayım, ben bu Meclis binasında göreve başladım, benden önceki arkadaşlarımız, dikili taşta, dikili taşın önünde bulunan şimdi şu anda Ulusal Birlik Partisi Merkezi olarak geçen yerde görev yaptılar. Ondan öncesi ise yine surlar içinde Türkiye İş Bankasının karşısındaki Cemaat Meclisi diye bilinen yerde görev yaptılar. Gelişen günler içerisinde, yaratılan ve cevap verilemeyen olanaksızlıklar ve personelin rahat iş yapamadığı, milletvekilinin rahat çalışamadığı ortamları gözlemleyerek, bu Meclis binalarından daha büyük yerlere geçmek için sürekli bir şekilde çalışmalar yapıldı ve son noktamız şimdi şu anda içinde bulunduğumuz bina oldu. Geldiğimiz binada milletvekillerinin en büyük şikayeti odalarında çalışma imkanlarının olmaması oldu. Personelin yeterli odaya sahip olmadığı oldu ve bu bölgedeki park alanları, vesaire işleri tartışır hale geldik ve hiç unutmayacağım olaylardan bir tanesi, yaklaşık en erken hatırladığım tarihlerden bir tanesidir bu, 14 yıl önce, 13 yıl önce Sayın Hasan Bozer Bey’in Başkanlığında, Meclis binası yapımı için Girne Amerikan Üniversitesinin hazırlamış olduğu plan ve projelerin bu Meclisteki sunumunu izlemek oldu. Bu Meclisi taşımak için, başka bir yere götürebilmek için 13 yıl önce başlatılan bir çalışmadan bahsediyorum. Ardından Sibel Siber Hanımefendi, bu Meclise yeni gelen arkadaşlara atfolunur bunlar bilgi olarak, lütfen bunları dikkate alın. Sibel Siber Hanımefendi Meclis Başkanı olarak bu Mecliste, Meclisin taşınması için projeler hazırlamış olan bir kişi, yetersiz imkanlar ile. Bu yetersiz imkanları değerlendirmek ve yerleşke bulmak ve o yerleşkeye bu binanın yapılmasını sağlamak o gün bugündür devam eder. Ve şimdi geldik bir aşamaya bunu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Gerek Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu maddi katkılarla gerekse kendi içimizde yaratacağımız katkılarla bunu yapmak için kolları sıvamış durumdayız. Bu bina yapılacak, nasıl ki yaklaşık 30 kusur yıldır kullanılan mevcut binamız olduğu gibi, buradan da çok daha başka bir yere geçeceğiz belki de 50 yıl, belki de daha uzun bir süre o binaları kullanacağız ama artık bunun kalıcı bir bina olması için her şeyin düşünülerek yapılması gereken bir yer olarak addedilir. Demokrasiye olan inancımızla birlikte bu yerin demokrasiye daha fazla hitap edebileceğine de yürekten inanıyorum. Neden? Çünkü orada yapılacak olan çalışmaların, verilecek imkanların çok daha fazla olacağını ve Meclisin belki de İçtüzüğünün değiştirilerek çok daha farklı şekilde çalışma imkanlarının ortaya konulacağı bir mekan oluşacak. Bunları hep birlikte takip edeceğiz ve o görmek istediğimiz, kendimize yakıştırdığımız ve yakıştırabileceğimiz yerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinin, dünyaya da bir göstergesi olarak ortaya koyacağımız bir hareketi gerçekleştireceğiz.

Bunu yaparken işte her demden her telden çalıyoruz demiştim ya konuşmamın başında üniversitelerdeki tahribat veyahut da üniversitelerin kurulumuna Cumhuriyetçi Türk Partisinin karşı çıkması ehli zamanında 1980’li yıllarda evet, yaşanan şeyler. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelişmesiyle Cumhuriyetçi Türk Partisi de bunu kabul etmiştir, üniversitelerin gelişmesini kabul etmiştir bu da bilinen bir gerçek halk tarafından da bilinen bir gerçek, ilk etapta bunlara karşı çıkıldı. İşte tahribat dendi ve benim onaylamadım veyahut da onaylayamayacağım düşünce kafa yapısı olarak akıl, düşünce olarak fikir olarak sahte diplomalardan bahsedildi vesairelerden bahsedildi. Bunların hiç birinin gerçek olmadığı 2005 yılında bu Mecliste kurulan bir Ad-Hoc Komite ile yanlış söylemeyim tarihini 2015 yılında kurulan bir Ad-Hoc Komite ile Ankara’da iki hafta boyunca sadece üniversiteler üzerine bir çalışma yapıldığını ve bu çalışmaların içerisinde o dönemin işte eğitimden anlayan Mehmet Çağlar Bey Milletvekili, Ahmet Barçın Bey, Turgay Avcı Bey gibi…

ERKUT ŞAHALİ - Tarih kaç?

HASAN TAÇOY (Devamla) – 2015, 2005 veyahut da o dönemler içerisinde yapılan bir çalışmayla Ankara’da bu Ad-Hoc Komite ile birlikte üniversitelerin yapısının olması gerektiği burada tartışıldı ve gerçekleşti. Bunların hepsi bu Meclisin arşivinde mevcuttur raporları ile birlikte üniversitelerin nasıl kabul yapacağı konusunda o dönem iki aşamalı olan sınavlarda ilk aşamada aldığı puanla yapılan herhangi bir puanla yapılan kayıtların dışında nasıl kayıtlar yapılabileceği ve üniversitelerimizin nasıl kabul yaptığını YÖK ile birlikte YÖDAK’ın kurulması ve bunların karşılıklı olarak nasıl olabileceğini kararlaştıran bir Ad-Hoc Komiteydi bu komite ve bu çalışmaların tümünü gerçekleştirip bu Meclis bu ülkenin geleceğine eğitim adası sıfatının nasıl olması gerektiğine imza koymuştur. Bunu ortak bir çalışma ile yaptık sadece bir siyasi parti değil Meclis yaptı. Bugün de Meclisin vermesi gereken birçok mesaj vardır.

Herkesin görüşü tabii ki kendine bizimki de bize ait olmak üzere şunu söylüyorum. Bir gücü paylaşmak bir gücü elinde tutan bir tarafın feragat ederek bunu bir başkasıyla paylaşması noktasında hemfikir değiliz. Burada kastım şudur; Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek başına elde tuttuğu bir Cumhuriyetin gücünü hiçbir şekilde gidip de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veyahut da Kıbrıs Türkü sizlerin deyimi ile paylaşmaz, paylaşmaya da niyeti yoktur. Sadece sizi kendilerinin azınlığı olarak kabul edebilecek bir düşünce yapısına sahiptir dominant olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bu gücü hiçbir şekilde sizinle bizimle paylaşma niyeti yoktur. Bu yılların göstergesi olarak ortaya çıkmıştır, alternatif geçtiğimiz gün geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler toplantısında yapmış olduğu çağrı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ile ilgili yaptığı çağrı. İki devletlilik anlayışı üzerine kurulacak olan bir anlaşma ile ancak ve ancak bu ülkenin meselesinin çözülebileceği noktasındaki görüş birçok kişi tarafından kabul edilip onaylanmış bir görüştür. Bunu ben görmüş olduğum gerçeklerle söyleme arzusu içerisindeyim birçok şeyi bölgemizde örnek alırım. Suriye’de bir iç savaş yaşandı, Srebrenista yaşandı hiç kimsenin kılı kımıldadı mı, dünyanın kılı kımıldadı mı? Ben Madaleine Albright’ın bir sözünü anımsatmak isterim. “Siz sıcak yataklarınızda uyurken Avrupa Birliği, biz Akdeniz’de ve Ege’de çıkacak olan bir sıcak savaşı önledik” sözünü de hatırlatmak isterim buradan.

Bunları neden söylüyorum? Milyonlarca insanın ölümünü hiçbir şekilde tepki vermeden, seyreden dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde işte, ekonominin iyiye gidebilmesi için ne çalışma yapılması, bu insanların durumu nedir noktasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 300 bin kişiyi, 350 bin kişiyi ilgilendiren bir konuyu dikkate alacağını ve buna insan hakları diye diye hiçbir şekilde yanıt vermediğini de gözlemliyoruz.

BAŞKAN - Yavaş yavaş toparlayabilirsek Sayın Bakan.

HASAN TAÇOY - Pekâlâ Sayın Başkan.

Bizim arzumuz ve isteğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının Anavatan Türkiye ile olan ilişkileri ile zenginleştirilmesi ve bunun dünyaya yapılan çağrı ile birlikte Meclis tarafından da sahip çıkılmasıdır. Bu her düşünce ile ortaya konulmalıdır, dünyada yaşanan ekonomik krizlerin, global ekonomik krizlerin etkilediği tüm dünya ülkelerinin gelmiş olduğu aşamadan ileriye gidebilmesi için işte söylemde Euro’ya geçiş veyahut da Türk Lirasına bağımlılığın ortadan kalkması gibi durumların konuşulması değildir. Bugün hep birlikte gözlemliyoruz Euro, Dolar paritesinin altına düştü. 1,30’lardan 1 Liraların altına düştü.

ÜRÜN SOLYALI ( Lefkoşa) (Yerinden) - Euro kaçtı?

HASAN TAÇOY (Devamla) – Efendim?

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) - Euro kaç?

HASAN TAÇOY (Devamla) – 0,97 en son baktığımda…

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) - TL karşısında…

HASAN TAÇOY (Devamla) – Bunun ekonomide şöyle bir anlamı vardır Sayın Hukukçum, Sayın Avukatım her para birimi kendi içinde değerlidir. Ekonomideki çok komik gelir size ama bunu istediğiniz gibi alınız ekonomide görülen iş altın içerisinde ne kadar değerliyse dolar dolar içinde ne kadar değerliyse demir demir içinde ne kadar değerliyse Türk Lirası da Türk Lirası içerisinde o kadar kıymetlidir ve değerlidir. Siz bunu algıladığınız veyahut da düşündüğünüz dünya görüşünüz içerisinde değerlendirebilirsiniz ancak şuna bir dikkatinizi çekerim.

BAŞKAN - Hasan Bey yavaş yavaş toparlayalım daha cevaplar vereceksiniz bugün diye tahmin ediyorum.

HASAN TAÇOY (Devamla) – Pekâlâ.

Şuna bir dikkatinizi çekmek isterim ki, bu değerler dünya içerisinde kendi değerlendirmeleri veyahut da kendinin içinde bulunan arz ve talebi ile kıymet bulur. Onun için biz buradan kalkıp da yeniden yeni tartışmalar açmak değil gündemin içindeki…

DOĞUŞ DERYA(Lefkoşa) (Yerinden) - Takas usulü…

HASAN TAÇOY (Devamla) - Bazı işleri barter de konuşulabilir Doğuş Hanım hiç önemli değil. Barter sistemi ilk ekonominin ilk başlangıcındaki alış-veriş sistemiydi. Onlar da herhalde aldığınız eğitim içerisinde göstermişlerdir. Onun için ben hiç onlara girmeyeceğim. Şu sözlerimi de tamamlayım. Bizim gerçeklerimiz ortada biz, gerçeklerimiz ve dünya görüşümüzle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının ileriye taşınabilmesi için ve gelecekten başka bir umudumuzun olmadığını da bilerek, bu ülkenin içerisinde yapılması gereken ve kendi kendimizi temsil ederken yaratılması gereken en düzgün ortamları yaratmak için kollarımızı sıvamış durumdayız, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Sadece ve sadece vatandaşın gözünde prim yapmak için söz değil geleceğe doğru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni nasıl taşıyacağımız noktasındadır görüşümüz ve ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan.

Şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Kıb-Tek’in Bir Türlü Sonuçlandırılamayan Akaryakıt İhalesi” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, 04.10.2022

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2.Birleşiminde, “Kıb-Tek’in Bir Türlü Sonuçlandırılamayan Akaryakıt İhalesi” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Salahi ŞAHİNER

CTP Lefke Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun Sayın Şahiner.

SALAHİ ŞAHİNER - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli vekiller; keşke tabii bu ihale süreci yani bir önceki ihalenin bitmesine birkaç ay kala bu ihale süreci açılmış olsaydı 2022 Nisan aylarında tamamlanmış olsaydı ve bugün bu konuşmayı burada yapmak zorunda kalmasaydık. Pazartesi veya Salı sanırım bir ihale var lakin belli ki daha bu süreci gözünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük mali anlamdaki ihalesine dikmiş olan bu Hükümetin yaptıkları yüzünden, yapacakları yüzünden belli ki daha uzun süre konuşmak durumunda kalacağız.

Sözlerime başlamadan önce yine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu ilgilendiren ve bugün de gündemi yoğun şekilde tutan Güngör çöplüğünde çıkan bir yangın var günlerdir zehir soluyor Kıbrıs Türk halkı bölge halkı ve daha uzun günler soluyacak gibi duruyor. Güngör katı atık alanının, projelendirilmesi, oradaki katı atığın yönetilmesi, ayrıştırılması, geri dönüşüm yapılması ve buradan enerji üretilmesiyle ilgili çok önemli bir ihale var ki, Güngör bir kere daha böyle Kıbrıs Türk halkını zehirleyeceği görüntülerle karşı karşıya bizi bırakmasın diye. Fakat döndük birkaç yüz sayfalık bir ihale dokümanı bulduk Merkezi İhale Komisyon sayfasında o da hasbelkader neyse Pazartesi-Salı gibi sonuçlandırılması planlanıyor. Basit bir ihale gözükmesine rağmen Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi neleri içeriyor? Katı atık transfer istasyonu yapılması, işletilmesi katı atık transfer istasyonlarından katı atıkların Güngör ikinci sınıf katı atık düzeninin depolama sahasına taşınması, mekanik ayrıştırması, transfer istasyonları gibi bir sürü iş. Fakat bu kadar önemli bir projede bu ülkenin bütün çöpünü ayrıştıracak olan temiz bir şekilde bunun geri dönüşümünü yapacak olan buradan da enerji üretecek olan bir ihaleye çıkılıyor, özelleştirme ihalesi. Evet, burada belki özel olabilir daha farklı yöntemler de olabilir. Fakat bir bakıyoruz işin toplam boyutuna değerli arkadaşlar, 29 yıllık bir özelleştirme ihalesi, devir teslimi 29 yıl boyunca. Buradan günlük bin ton kapasiteye kadar çöpü işleyecek olan LFG gazı çıkaracak, bu gazı depolayacak ve buradan düzenli olarak elektrik üretip Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna satacak olan bir ihale 29 yıl boyunca.

Bir bakıyoruz teknik verilere değerli arkadaşlar, bir yılda 120 Milyon kilovat saat Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna elektrik satacak 29 yıl boyunca da fiyat ne? 13 Dolar Cent artı KDV, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu büyük ihtimalle bugünkü kurdan bugünkü plus değerleri üzerinden yakıt maliyetinin ya civarında veya üzerinde olan bir rakama 29 yıl boyunca her yıl 15,6 Milyon Dolar. 29 yıldaysa 452 Milyon 400 Bin Dolar 29 yılda ilgili şirkete, 452 Milyon 400 Bin Dolar para transferi yapacağımız ve ihalenin de ciro paylaşımı üzerinden yapılacağını düşünürsek. Yani Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önümüzdeki 29 yılda 452 Milyon 400 Bin Dolar ödeyeceği bir özelleştirme ihalesidir bu. Bu tam anlamıyla değerli arkadaşlar, bir vurgundur, bu ihaleyi alacak olan şirket toplam yapacağı yatırım onu araştırıyoruz yani çok büyük bir rakam değildir tam rakamını onu araştıracağız. Fakat bu ödenecek olan rakam 452 Milyon küsur Dolar, tam anlamıyla bir vurgundur. Bunun kurulum maliyetleri, işletme maliyetleriyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna faturalandırılacağı rakam tam anlamıyla bir saçmalıktır arkadaşlar. Burada bir hata var. Sayın Bakanla da görüştük, kendisinin bu konuda yanlış bilgilendirilebileceği ile ilgili bir görüşte olabilir kendisi, kendisi açıklayacaktır, gerekli açıklamaları yapacaktır. Fakat bu ihale bu şekilde sonuçlandırılamaz bu ihalenin kesinlikle durdurulması lazım. Bu ülkede Çevre Mühendisleri Odası var, Mimar Mühendisler Odası vardır, Elektrik Mühendisleri Odası vardır, Kıb-Tek’in görüşünün mutlaka ve mutlaka olması gerekir.

Bununla birlikte ortaya çıkacak olan ihale şekli ve son nihai dokümanların bir kere daha kamuoyunun bilgisine açılması ve tartışılması gerekmektedir. 452 Milyondan bahsediyoruz değerli arkadaşlar, 452 Milyon Dolar ve örneğin belediyelere aktarılacak olan katkı payı, yıllık 600, 700, 800 Milyon TL bandında. Düşünün yalnız buradan ilgili şirkete 200 Milyon Türk Lirası Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu deyim yerinde ise soyarak buradaki şirkete aktarılmasıdır, bunun durdurulması lazım Sayın Bakan, bu konudaki görüşünüzü merak ediyoruz ve gelelim bitmek, tükenmek bilmeyen, daha belli ki uzun süre daha konuşmak zorunda kalacağımız Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun bir yıllık Akaryakıt Temin ve Taşımacılık İhalesine.

Şimdi, 2010 yılında Sayın Sunat Atun döneminde TPIC denilen şirketten doğrudan alım yöntemiyle biz beş yıl boyunca akaryakıt aldık. Beş yıldan sonra yüzde 3 buçuk kükürtlü alıyorduk, Çevre Yasasını değiştirdik yüzde 1 yaptık, 16 Ocak 2016 tarihinden sonra da TPIC’in de katılmış olduğu ihaleler yaptık aralarda ve biz bu işi ihalelerle yaptık. 16 Ocak 2016 tarihinden sonra altı kere ihale açıldı. Yaklaşık olarak kontrol ettirdim, 1 Milyon 200 Bin ton akaryakıt bu ülkeye 32 Dolar ve 38 Dolar bandında taşımacılık fiyatıyla bu ülkeye getirildi, yani en düşük fiyat 32 küsur Dolar, en yükseği ise 38.80’di sanırım, onu da geçmedi. Altı yıl boyunca 1 Milyon 200 Bin ton akaryakıt, hiçbir tedarik sıkıntısı yaşamadan, sevkiyat programına uygun bir şekilde, kalitesinden ödün vermeden bu ülkeye geldi.

Çıktı birileri dedi ki bu ihale adrese teslimmiş, dolayısıyla işte ihale şartnameleri falan, doğrudan alım yapalım da buradaki fiyatları düşürelim demişti. Sayın Arıklı döneminde başladı, yüzümüze gözümüze benzettik 100 Milyonlar Türk Lirası Kurum zarara uğradı geçtiğimiz yaz aylarında, yani 2020’nin yaz aylarında alınan doğrudan alımlar, yapılan doğrudan alımlarla birlikte. Ondan sonra ihale bir şekilde sonuçlandı. Fakat belli ki bu derslerden, bu yaşanılanlardan derslerimizi çıkartmadık, Sayın Sunat Atun ben yine TPIC’den alacağım ısrarı yüzünden Temmuz ayında o acı sıcaklar içerisinde bu ülke karanlığa gömüldü.

Şimdi geçtiğimiz yıllarda değerli arkadaşlar; bir dip not, yani bu ihalelerin altı yıl boyunca düzgün bir şekilde tıkır tıkır işleyen mükemmel bir sistemin adrese teslim olmadığıyla ilgili bazı dipnotlar paylaşmak istiyorum. Altı yıl boyunca bu ihaleler yapılırken 30’dan fazla şirket geçerli teklif sunmuştur Merkezi İhale Komisyonuna geçerli teklif sunmuştur. Yani bu ihalede sadece bir tek şirketi, bir tek rafineriyi falan işaret ettiği yoktur. 30’dan farklı şirket geçerli teklif sunmuştur. TPIC denilen şirkette zamanında geçerli teklif sunmuştu. Bu ülkeye akaryakıt tedarik eden diğer petrol firmaları da bu ülkeye rafineri opsiyon belgesi, gemi opsiyon belgesi gibi belgeleri geçerli olarak sunmuştu. 30’dan fazla gemiyle bu ülkeye akaryakıt taşındı, gerekli ihale şartnamesinde yazan özellikleri taşıyarak, 30’dan fazla gemiyle 30’dan fazla şirketin geçerli teklifiyle bu ülkeye akaryakıt açıldı. Çıktı birileri dedi ki, bu ihalelerde vurgun var, ben bu vurgunu önleyeceğim yalanı ile ihaleler iptal edildi. İhalelerin iptal edilmesiyle birlikte sadece altı aylık süreç içerisinde Alkagesta, İçkale, Bedko denilen şirketlerden yapılan doğrudan alımlarla minimum 250 Milyon Türk Lirası Kurum zarar etmiştir, Kıbrıs Türk Halkı kuruş kuruş bu zararları ödettirilmek zorunda kalacaktır. Tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak burada hukuksal mücadelemize devam edeceğiz.

Lakin anlaşılan o ki Hükümet bu hatalardan ders çıkarmak istemiyor, ihalelerin açılış sürecinden, ihalelerin iptallerine kadar her şey maalesef şaibeli. Başlayalım; son ihale yapılıyor 10-15 gün kadar önce, ihale kutusu açıldığı zaman yeni teklif geliyor arkadaşlar. Yeni teklifin içerisinden dört tanesinin geçerli olduğu gerekçesiyle pazarlık usulüydü, bunların tekliflerine bakılıyor. Tekliflerde 19 Dolarla, 19 Dolar bir, 30 Dolar ikincisi, bununla birlikte 45 Dolar bandında da iki teklif geliyor. Teklif yüzde 25 bandı içerisinde en düşük olan İçkale denilen firmaya veriliyor. Hükümet mutlu mesut, İçkale denilen firma bu ihaleyi kazandı diye. İki günde de kesin karar çıkıyor Merkezi İhale Komisyonu tarafından iki günde ha. Geçtiğimiz dönemlerde maalesef bu işin bağlanması haftalar alabiliyorken, İçkale kazandığı zaman iki günde tamamlanıyor, biz de dedik ki eğer bileğin gücünde almışsa ve ihale şartnamesine göre getirecekse, biz de rahatladık. Sonra bu 60 Bin ton artı, eksi yüzde 10’la doğrudan alımla bizim Anayasa Mahkemesine götürdüğümüz ara emrinin görüşüleceği sabahın bir ertesi gününde yürürlükten kaldırdığınız, kaybedeceğinizi bildiğiniz için o Yasa Gücünde Kararnameyle, yani 60 Bin tonluk İçkale denilen firmadan doğrudan alım yapacağınız sözleşmeyle bu ülkeye bir gemi geldi. Cumartesi akşamı gemi geldi bağlandı, Pazar günü tahliyesi yapılması bekleniyor, lakin bir sıkıntı oldu ve bağlanamadı. Bir sıkıntı oldu ve o gemi tahliye yapamadı. Ondan sonra araştırdık kıyı emniyetten römorkörler geldi, Teknecik’in orada bir tane duba var, o saatler içerisinde geminin yanına yaklaştırıldı çok tehlikeli bir şekilde. Rüzgar olsa yapamayacaklardı, zaten Pazar günü rüzgarlıdır diye yapamadı, hava durumunun iyileşmesini beklediler. Geminin oradaki fleksibıl hortumu gemiye bağlayacak olan ve tahliyeyi başlatacak olan vincinde bir sıkıntı var veya yoktur veya yeterli özelliklere, istenilen özelliklere sahip değildir. O yüzden bu tahliye başlayamadı. Duba yardımıyla Pazartesi günü bağlandı, sabahın köründe, tahliye başladı ve gemi hemen gitti. Sonra belli başlı iddialar başladı, İçkale denilen firmanın kesin kararıyla kazanmış olduğu ihalede opsiyon olarak göstermiş olduğu gemi bu gemiymiş. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar Merkezi İhale Komisyonunun evrakları tamamdır demiş olduğu İçkale Firmasının gemisinin tahliye yapamaz bir gemi olduğu iddia ediliyor, bu ciddi bir iddiadır. Buna kim nasıl onay verdi bunların araştırılması gerekiyor. Lakin bu kabul edildikten sonra, bu medyayla paylaşıldıktan sonra ansızın Sayın Ünal Üstel çıktı dedi ki, 19 Dolarlık ve 30 Dolarlık teklifler var, vicdan kaldırmaz bunu. Ben bu ihaleyi iptal ediyorum.

Şimdi bunun vicdanla falan alakası yok. Kamu İhale Yasası, Kamu İhale Yasasında gelen düşük teklifler, takdir Merkezi İhale Komisyonundadır, siz bir rayiç bedel açıklarsınız, yani dersiniz ki bu ihale bu fiyatlara sonlandırılır. Ondan sonra bu ihalede gelen tekliflerden yüzde 25 altında teklif atan birileri varsa, dersiniz ki Merkezi İhale Komisyonu direk olarak reddedebilir de. Fakat inisiyatif kendisindedir, der ki be arkadaş gel bakayım, ben bir akaryakıt taşıma ihalesi açtım, rayiç bedelini belirledim, sen nasıl olur da bunun yüzde 25’in altında fiyat atarsın diye takdir yetkisini bırakıyor Merkezi İhale Komisyonuna, gel diyor anlat bana bakayım. Mesela ihaleye giren bir firma der ki, bana babamdan kalan bir tane gemi var, boştaydı, ben bununla taşıyacağım, o yüzden çok ucuza gelecek bana diyebilir ve bu kabul edilirse Merkezi İhale Komisyonu tarafından zaten 19 Dolar, yani düşük teklifler de değerlendirme kapsamında olabilirdi. O yüzde vicdani gerekçelerle bu işin iptal edildiği falan doğru değildir arkadaşlar ve eğer bu yüzden İçkale’nin evrakları tamam olmadığı gerekçesiyle bu ihale iptal edildiyse bu olay başka yerlere taşınacak.

Şimdi ihale nasıl iptal edilir? Üzgünüm ama sevgili Ünal Üstel tabii ki bu teknik bir konudur, yeterli bilgi birikimine sahip olmayabilir anlaşılabiliyor, lakin kılavuzları, danışmanları tamam değildir. Sayın Başbakan bu işte eğer birileri tarafından yönlendirilip bu ihaleyi iptal ettiyse yanlış yönlendiriliyor, danışmanlarında bir sıkıntı var.

20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası, 78’nci madde; ihale sürecinin iptal edilmesi kararı. Aşağıdaki hallerde bir ihale süreci iptal edilebilir. (A); İhale makamları tekliflerin sunulması için verilen sürenin bitiminden önce, bitiminden önce tekliflerin verilmesinin bitiminden önce, bunu kapsamaz. (B); İhale Komisyonları tekliflerin sunulması için verilen sürenin sona ermesinden ve teklif zarflarının açılmasından sonra hiçbir teklifin sunulmadığı ve/veya kabul edilebilir bir teklifin sunulmadığı hallerde iptal edebilirsiniz, yani zarflar açıldıktan sonra gelen hiçbir teklif geçerli değilse veya kabul edilebilir değilse, ancak ve ancak o zaman iptal edebilirsiniz. Bir Başbakanın telefonuyla ihale iptal edilmez.

İkinci; katılımcı sayısının bu Yasa uyarınca ihalenin verilmesine ilişkin usullerde belirlenen minimum sayıdan az olması, pazarlık usulünde üç kişidir, üç kişiden az gelirse yine iptal edebilirsiniz. Son teklif edilen tüm fiyatların ilgili Kamu İhalesi konusunda planlanan veya ayrılan kaynakları aşması halinde. Açarsınız bir ihale, dersiniz ki benim buradaki bütçem 3-4 Milyon Dolardır, bunun üzerinde teklif gelirse bir kuruş bile, evet bunu iptal etme yetkisi veriyor ama zarflar açıldıktan sonra, kesin karar açıklandıktan sonra Başbakanın veya ihale makamının bir ihaleyi iptal etme yetkisi yoktur, iptali bile hukuk dışıdır ihalenin açılması da sıkıntılı, kapanması da sıkıntılı. Şimdi biri giderse bu iptale ara emri davası açarsa kazanır arkadaşlar, madde burada, 78’nci maddede bir ihalenin nasıl iptal edilebileceği yazıyor, buna uygun hareket edilmedi maalesef.

Sonra yeni bir ihale süreci açılıyor burada tuzu kokuttular Sayın Bakan. Sayın Olgun Amcaoğlu döneminde ihale kararı alınmıştı. İhale kararı alınırken Nisan-Mayıs aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam, orada Bakan değişikliği olduğu için biz artık yakından takip edemiyoruz, karıştırabiliyoruz. Açılan ihalenin rayiç bedeli 34 Dolardı. 34 Dolara bu iş, bu yakıt bu ülkeye taşınır denilen bir ihaleydi yani. 34 Dolar ansızın Sayın Ünal Üstel döneminde açılan ihalede 47 Dolara çıkmıyor, 34 Dolardan açılıyor, bir zeyilname yayınlanıyor, yapılıyor 47 Dolar, bir zeyilname daha yayınlanıyor, yapılıyor 61.25 Dolar. İhale açılıyor, bütün teklifler geçersiz, evrak eksikleri var. İhale kapatılıyor, dönüyor ondan sonra pazarlık usulü açılıyor.

BAŞKAN – Beş dakika daha veriyorum size Sayın Şahali. Son beş dakikanız.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Teşekkürler Sayın Başkan. 61.25 Dolardan ihale açılıyor, tekrardan pazarlık usulü açılabilir orda sıkıntı yoktu. Dönüyor ondan sonra pazarlık usulünde ihalelere teklifler geliyor ve deniliyor ki, vicdani gerekçelerle ben bu ihaleyi iptal ettim.

Şimdi ne beklersiniz? Düşük teklif geldiği zaman siz 61 Dolar açmış olduğunuz ihalenin rayiç bedelini ne yaparsınız? Belli ki o bantlara o düşük bantlara çekersiniz ki o teklifleri değerlendirmeye, yani yüzde 25 kotası içerisinde tutabilmeye. Kaç yaptık? 52 Dolar. Vicdan buydu, 10 Dolardı vicdan? 52 Dolar açıklamış olduğunuzda yine düşük teklifleri değerlendirmeye almayacaksınız anlamı taşıyor. Geçtik ondan sonra pazarlık usulü, bu da hatalıdır arkadaşlar. Pazarlık usulü bu ihaleyi açamazdınız. Bu ihale 11 Ekim günü sanırım gerçekleşmeyecek. Bu ihale de iptal olacak. Bu ihale iptal olsun diye pazarlık usulü açıldığı ile ilgili iddialar var.

Şimdi pazarlık usulü, Kamu İhale Yasası madde 22, İhale Komisyonları aşağıda açıklanan koşulların mevcut olması durumunda bir kamu ihalesini sonuçlandırmak için pazarlık usulü ihale yapabilir. Bir tanesinde diyor ki, başlangıçta belirtilen ihale koşullarının değiştirilmemesi koşuluyla açık veya kısıtlı usulün uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir kamu ihalesinde hiçbir teklif verilmemişse veya uygun teklif vermemişse, bir ihale açtınız 62 Dolar rayiç bedel belirlediniz, uygun teklifler geldi, rayiç bedelin altında teklifler geldi. Uygun teklif geldi ve kesin kararı açıkladınız. Bu madde bunu kapsamaz, bu madde diğeri de diyor doğal ve salgın hastalık bunlar da yok. (C) bendinden olabilirdi, o da olmaz. Ne diyor? İhalenin araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve serin üretime konu olmayan nitelikte olması halinde. Değerli arkadaşlar; altı yıl boyunca 16 Ocak 2016’dan beri hiçbir araştırma, geliştirme, ihtiyaç olmayan bir akaryakıt alım sürecinin ihalesini bu sefer ne araştırma geliştirmesine ihtiyaç duyacaksınız da pazarlık usulü açtınız? Bu ihale de iptal olacak ve bu ihaleyi de iptal etmek için açtınız, ki doğrudan alımlara devam edebilesiniz. Bu ihale de iptal olacak. Pazarlık usulü bu ihaleyi açamazdınız, bir önceki ihaleyi kapatamazdınız. İhalelerin iptalinde yeni ihalelerin açılmasına kadar her şey ama her şey hukuk dışı ve bunlar üzgünüm bilinçli bir şekilde yapılıyor, kokusu var.

Şimdi bununla birlikte tabii ki ihale şartnamesi de değiştiriliyor. İhale şartnamesinde değiştirilenler, 16 Ocak 2016 tarihinden bu yana 1 Milyon 200 Bin ton akaryakıtın bu ülkeye güvenli bir şekilde tedarik edildiği, sevkiyat programında hiçbir sıkıntı olmadığı, kalitesinden ödün verilmediği bir işleyen sistem var, bunu aldınız alt üst ettiniz ve bununla birlikte Sayın Arıklı’nın talebi doğrultusunda belli başlı belgeleri bu ihale dökümanları içerisinden kaldırdınız. Nedir bunlar? Rafineri opsiyon belgesi, gemi opsiyon belgesi, geminin teknik özelliklerini hepsini kaldırdınız, 20 yaş sınırı koymuştuk eski gemiler gelemesin, çünkü eski gemileri 20 yaşını geçmiş olan gemiler rafinerilere giremez zaten, risk arz eder. Orada Alagadi var, bir var, iki var, üç var, orada bir çevre kirliliğine vesile olmamak için bu gemilerin yaş sınırını 20 ile sınırlandırdık, uluslararası deniz hukukunda zaten belli başlı rafineriler bunu kendileri kabul etmiyor. O yüzden zamanında bunlar konulmuştu. Teminatları bu ihale yakıt temin ve taşımacılık ihalesidir. Yani siz dersiniz ki bu yakıtın bir borsa fiyatı var, ben bu borsa fiyatından bu yakıtı size ödeyeceğim, sen bana bunun taşımacılığı için kaç para teklif veriyorsun bunun ihalesidir. 150 Bin tonluk ihale 50 Dolardan 7 Buçuk Milyon Dolar. 7 Buçuk Milyon Dolarlık taşımacılık ihalesine 8 Milyon Dolar teminat mı olur yahu?! 7 Buçuk Milyon Dolarlık taşımacılık ihalesine, borsa fiyatına alacak başka yerden alamaz. 150 Bin tondan 7 Buçuk Milyon Dolar hepsi kar olacak olsa, cebine girse, 7 Buçuk Milyon Dolar girecek, 8 Milyon Dolar teminat mektubu olur?! Döner ondan sonra bir gemiyi getireceğim diyor bana ilk yolu, bunun parasını da sana bir yıl sonra ödeyeceğim. Kimleri davet ediyorsunuz, kimleri davet ediyorsunuz bu ihaleye girmesi için, kim yapar bu işi? 16 Milyon Doları birileri bağlayacak ve 7 Buçuk Milyon Dolar toplam taşımacılıktan kar edecek?! Birileri sizi bu konuda yanlış yönlendiriyor, bizi çok daha karanlık günler bekleyecek. Eğer bu şekilde bu ihale şartnamesi düzenlenip de ihaleye tekrardan çıkılmazsa. Şimdi…

BAŞKAN – Yavaş yavaş toparlayın lütfen.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan.

Bu git nereden bulursan bul, neyle getirirsen getir, ne getirirsen getir ihalesidir. Bakın, şimdi teminatını alırım, 16 Milyon Doları zaten benim cebimdedir. Evet, bu ihale ile gelecek olan akaryakıtta bir sıkıntı varsa KIB-TEK’in cebinde para olabilir, teminatı olabilir ama yakıtsız olmaz ve bu kış bizi karanlıkta bırakırsınız. Opsiyon belgesi, rafineri opsiyon belgesi nedir? Bu akaryakıt rafinerilerden çıkar. Rafineriyle bir anlaşması yoksa 150 Milyon Dolarlık maldır bu, bir anlaşması yoksa nereden garantileyecek bana bu yakıtı getirebileceğini? Gemi gördük, iki hafta önce gelen gemi bugün hala daha oralardadır, tahliye yapamadı, sıkıntılar yaşadı, çevre felaketi yaşanabilirdi. Bize gelecek olan gemi şamandıralara bağlanacağı için kıçtan yükleme kıç tarafında bir denizden o fleksibl hortumu alıp gemiye bağlayabilecek bir ekipmana ihtiyacı vardır. Yaz aylarında yapabilirsiniz. Deniz durgunken farklı yöntemlerle bunu yapabilirsiniz ama kış aylarında, Aralık, Ocak, Şubatta bu tahliye olmayacak, olamayacak. Bu yüzden zamanında konmuştu, adrese teslim olsun diye değil. Adrese teslim olsun diye değil. 30’dan farklı gemi ile bu ülkeye taşımacılık yapıldı, 30’dan fazla gemiyle. Yani bu gemiler vardır. Fakat bu yapılan maalesef belli başlı şirketlerin, ihalede önünün açılabilmesi için yapılan değişikliklerdir bunlar. Benim ilk başta yapmam gereken, akaryakıt arz güvenliğini sağlamaktır. Aksi, Kıbrıs Türk Halkının bu kış karanlıkta kalmasıdır. Bu yakıt bu ihale şartnamesiyle gelmez, gelmeyecek.

Şimdi, Sayın Arıklı’nın akla ziyan belli başlı açıklamaları var. Dün akşam da sanırım Reşat Akar’ın sosyal medyada yayınlanan bir postunun altına bir yazı yazdı ve orada bir açıklama yaptı. Dedi ki; şimdi siz biz alıyoruz ya borsa fiyatı üzerinden bu akaryakıtı, nasıl ki araçlarımızda kullanmış olduğumuz Euro Dizel’i 95 Oktan, 98 Oktanı borsa fiyatından alıyoruz ve o borsa fiyatı üzerinden fiyatlarda değişikliğe gidiyoruz, düzenlemeye gidiyoruz, ayni şekilde bu Yüzde 1 kükürtlü low sülfür fuel oil denen yakıtın da bir borsa fiyatı var. Bu borsa fiyatı bugünlerde ise 5, 6 Yüz Dolar, Sayın Arıklı diyor ki, ben bunu 300 Dolara Rusya’dan bulurum. Tamam getirsin haftaya iki yol. 300 Dolara bu yakıtı bulabiliyorsa çıksın getirsin iki yol. Çıkıyor bir Bakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir Bakanı sıradan birisi olsa anlayabilirim, bir Bakan devleti temsil eden bir isim, bir şahsiyet ne diyor? Ambargolu ülkelerden yakıt alalım diyor. Değerli arkadaşlar; ambargolu ülkelerden yakıt almanın sonucu, bu ülkedeki Teknecik Limanının tek akaryakıt aldığımız limanın kara listeye girmesi, bir kere daha hiçbir geminin oraya yaklaşamaması riskini doğuracak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu uluslararası para transferlerine, banka hesaplarının kapatılması anlamı taşıyabilir. Ambargolu ülkelerden yakıt almanın karşılığı budur. Ambargolu ülkeler neden ambargo altındadır? Çünkü sen diyor kendine ki belli başlı kurumlar, kuruluşlar dünyada, sen bu petrolü çıkartıyorsun bununla birlikte terörizmin finansmanını yapıyorsun, bununla birlikte uyuşturucu silah ticaretinin içerisindesin. O yüzden bu akaryakıtı dünyayla buluşturamazsın.

BAŞKAN – Sayın Salahi Bey, yavaş yavaş toparlayın lütfen.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan.

Dolayısıyla bu noktalar tamamıyla dediğim gibi kaçak kuyut yakıtın bu ülkeye getirtilmesi, yakıt arz güvenliğini riske sokacak, bu kış bu ülkeyi karanlığa sokacak bir adımdır. Lütfen bundan geri dönün ve sizi bu konuda yönlendiren danışmanlarınızdan veya siyasi atamalar kim varsa yanınızda bunları bir gözden geçirin. Anlayabiliyorum bir siyasinin bu konularda teknik bilgisinin yeterli olamayabileceğini, lakin sizi yönlendirenler bu konuda büyük bir hataya sevk edecektir. Bu konuda hükümetin görüşünü merak ediyoruz ve atacağı tüm adımların da yakından takipçisi olacağız.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Salahi Şahiner. Şimdi konuşmanıza Sayın Şan cevap verecek. Buyurunuz Sayın Bakan, konuşma süreniz 10 dakikadır.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve kıymetli Kıbrıs Türk Halkı; öncelikle teknik konularda çok fazla detayınız olmayabilir anlayışını gösterdiği için sevgili Şahiner’e teşekkür ederim. Bilgilerim ışığında cevap vermeye çalışacağım.

Öncelikle Güngör Katı Atık Tesisinin ihalesi şimdi şu anda açıktır ve 10 Ekim tarihinde de ihale zarflarının açılması sözkonusudur. Bu arada katılımcı firmalardan veya istekli firmalardan gelen öneri ve itirazlar vardır, bunları da Bakanlığımız değerlendirmektedir. Yine ayni şekilde sizinle de yaptığımız istişarede az önce Kürsüde de söylediğiniz gibi katı atık tesisinden elektrik alımı noktasında birtakım rakamları ortaya koydunuz, bunu da ayak üstü sizinle kuliste konuştum. Bu rakamların çok fazla fizibıl olmayacağını, eğer söylediklerinizin doğru olduğu ışığında değerlendirirsek çok fazla ekonomik olmayacağı gerçeği ortadadır. Bu konuyu araştırıp size daha sonra daha detaylı bir bilgi vereceğim.

Şimdi KIB-TEK konusunda da bilgilerim ışığında…

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Sayın Bakan, tam bunu bitirmeden çünkü Çevre Mühendisleri Odasının da bir açıklaması vardı dün itibarıyla. Transfer istasyonlarının yer değiştirdiği. Yani Güngör Katı Atık Çöplük Alanına gidecek olan çöpün normalde Güzelyurt’la Mevlevi’de olacağı, Girne ise başka bir yerdeydi. Girne’deki Çatalköy’e taşındı, pafta parselin neresi olduğunu bulmaya çalışıyorum. Umarım orman arazisine yakın bir bölüm değildir ve bununla birlikte de Mevlevi’den Akçay’a taşındı. Şimdi buradaki transfer istasyonlarının yapılabilmesi için Çevre Mühendisleri Odasından gerek çevresel etki değerlendirme raporu, bununla ilgili belgelerin alınmadığı bilgimizde vardır. Dolayısıyla bu ihalenin daha fazla kamuoyu önünde tartışılması ihtiyacı vardır. Fazla bir zaman kalmamıştır, ihaleyi iptal edebileceğimiz zaman sınırlıdır. Dolayısıyla bu ihalede mümkünse durdurulup tekrardan kamuoyu bilgisine açılması gerekiyor kanaatimce.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Sevgili Şahiner, tüm gelen önerileri ve itirazları Bakanlığımız değerlendirmektedir. Eğer gerek duyulması halinde uzatma, eğer yine de bu ihaleyi sağlıklı bir şekilde sonuçlandıramayacaksak eğer o zaman ihalenin iptali de sözkonusu olabilir. Ancak şunu gözardı etmemeliyiz ki hepimizin malumudur orada bir yangın çıktı, oranın çok ciddi ve hızlı bir şekilde ıslah edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. O yüzden Bakanlığımız bu konuda hem süratli bir şekilde tüm gelen itirazları ve önerileri, yapılan açıklamaları değerlendirerek ihaleyi en erken zamanda sonuçlandırma niyeti ve arzusu içerisindedir. Eğer gelen itirazlarda da önerilerde daha fazla zamana ihtiyacımız varsa şüphesiz bu ihaleyi daha ileriki bir tarihe erteleyebiliriz.

Şimdi gelelim KIB-TEK’in enerji navlun ihalesine, akaryakıt navlun ihalesine. Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Şahiner, pazarlık usulü ihale açılamayacağını vurguladı. İhale Yasamızın 22’nci maddesinin (b) bendi, doğal afetler, salgın hastalıkları can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hallerde pazarlık usulü ihale açılabilir. Şimdi değerli arkadaşlar; geldiğimiz noktada öngörülemeyen ihalelerin sonuçlanamayacağı öngörülememiştir. Bakın, bu öngörülememezlik, bizde süratle hareket etme gerekliliğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda biz de pazarlık usulü ihaleye çıktık. Tabii burada ihale makamının da talebi sözkonusudur. İhale makamının yani KIB-TEK’in Elektrik Kurumunun talebi doğrultusunda bu maddeyi de değerlendirerek ihaleye bu şekilde çıkılmıştır. Şimdi iddialarınız içerisinde bir firmaya yandaşçılık ya da peşkeş çekildiğini söylüyorsunuz. Ancak lütfen hatırlayalım son yapılan ihalede adı geçen firmanın ihaleyi kazandığı sözkonusuydu. Eğer bu Hükümetin bu bahsettiğiniz firmaya bir kıyağı olsaydı bu ihaleyi iptal eder miydi? Etmezdi.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Evrakları tamam değildi.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Bakın, ihale makamı bu konuda bir karar üretmiştir. Halen daha yeteri kadar bir önceki doğrudan alım sürecinde akaryakıtımız elimizde mevcuttur, eğer kısmet nasip de olursa bu ihale sonuçlanmasıyla birlikte herhangi bir enerji sıkıntısı yaşamadan, petrol sıkıntısı yaşamadan bu süreç kısmetse sona erecek arkadaşlar. Yani eğer biz birisine bu ihaleyi ısmarlama vermek isteseydik, bu ihale zaten bitmiş bir ihaleydi. Sözkonusu İçkale Firmasına İhale Komisyonu bu ihaleyi halihazırda vermişti, karar vermişti bu konuda. Neden karar verilmiş bir ihalede kıyak yaptıysak karar verilmiş, kazanılmış bir ihaleyi ilgili firma için iptal edelim? Buradaki sözkonusu olan arkadaşlar, ihale makamı olan KIB-TEK’in özellikle gelen rakamları da incelediklerinde ve daha önümüzü incelediğimiz zaman yani zamansal olarak burada daha uygun ekonomik koşullara ulaşabileceğimiz ve ayni akaryakıtı daha uygun fiyatlara alabileceğimiz de ortadadır. Kurumun ekonomik yapısını da değerlendirdiğimizde ve 150 Dolarla başlayıp bir trend var orta yerde çünkü.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Trend yoktur.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Bakın, 150 Dolarla başlayıp daha sonra 75’e, daha sonra 40’lara, 30’lara ve en son ihalede de 20’li rakamları gördük, 19’lu rakamları gördük. Arkadaşlar, biz bütün bunları değerlendirmek adına bu adımı attık. Şimdi bu noktada ben bakınız, özel sektör kökenli birisiyim. 20 Dolar değerlendirme noktasında 60 Dolarlardan, 40 Dolarlardan 20 Dolar’a verdiğimizde bir sıkıntı olabilirdi bu konuda ve 2.5 Milyon Dolar gibi bir teminat mektubu söz konusu. Bakın; bir firma eğer yaptığı alışverişte yarın bu işleri yapan firma yaptığı alışverişte eğer zarar ettiğini düşünürse, 2.5 Milyon Dolar’ı yakıp çok kolay bu işten dönebilirdi arkadaşlar. O yüzden hem yeni çıkılan ihalede 2.5 Milyon Dolar olan teminat mektubunu 8 Milyon Dolar’a, yine Temmuz ayında yaşadığımız sorun ve sıkıntıları yaşamamak adına da içerde bir gemi depozit getirmesi öngörülmüştür. Yani yarın öbür gün daha önceden Sideral ile yaşadığımız sorunları aynısını benzerini veya bunlara benzer bir sorunlar yaşayacaksak, en azından o gün hükümetin bir manevra kabiliyeti olabilmesi düşünülerek yapılmıştır bunlar. Başka bunun altında aksi bir şey olması, aksi bir şey düşünülmesi ben mümkün olmadığı düşüncesindeyim. İnşallah önümüzdeki hafta bu ihale da kurumun halkımıza da bir yük getirmeyecek şekilde, kurumun da ekonomik yapısına katkı koyacak bir şekilde inşallah da bunun sonuçlanacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Kaldı ki şunu belirtmek isterim; bu 20 Dolarların, 19 Dolarların ihalesinin açıldığı gün, o gün burda Meclisteydik hep birlikte. Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı gündü. Kulis salonunda 19 Dolar teklif geldiğini belirttiğinde Cumhuriyetçi Türk Partisinin içindeki arkadaşlarımızdan da bu işin 19’lara olamayacağını, dünyada bu navlun fiyatlarının belli olduğunu, bu rakamların gerçekçi olmadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Şimdi onların da ismini burda paylaşmayı doğru bulmam. O yüzden aynı endişeleri İhale Komisyonu da yaşadı ve bu tip endişeleri de yaşamamak adına ve Başbakanımızın da vurgulamaya çalıştığı, “En düşüğe bu sefer vereceğiz” demesinin sebebi, gerekli tedbirleri aldık. Eğer bir firma uyduruk teklif atıp getirmeyecekse, bunun da bedeli ağır olması lazım. Bakın, ben de özelden geldim, risk alan birisiyim ama aldığımız riskin sonuçları çok önemlidir kıymetli arkadaşlar. Ya adam yaktı 2.5 Milyon Dolar’ı, ilgili firma yaktı 2.5 Milyon Dolar’ı ve vazgeçtim derse, bunun ülkemizdeki sonuçları çok acımasız olabilir. Yaşadık bunu. Bunlar yaşanmasın, ülke enerjisiz kalmasın. Enerji arzının kesintisiz devam etmesi için bu işlere teklif atacak firmaların ciddi olması, gerekli teminatlarını da ciddi şekilde vermesidir. Eğer bu işi yapamayacak, getiremeyecekse, bu teminatları vermesin. Allah Aşkına! Yani tamamen farklı bir sektörden birisi geldi ihale şartnamesi aldı, geldi iki gün kala ihalenin açılmasına Rekabet Kuruluna başvurarak ihalenin ertelenmesini istedi. Buralarda ciddi olması lazım bu işleri yapmak isteyen. Siz söylediniz az önce Sevgili Şahiner. Dediniz ki ülkenin en büyük ihalesidir. En büyük ihalesinin da allı şanlı teminat mektupları olması lazım, allı şanlı garantisi olması lazım. Bu ülkeyi enerjisiz bırakmamamız lazım. Bir kere bir sorun yaşadık, bir kere daha Allah korusun bunun yaşanmaması lazım. Bütün bunlar ışığında değerlendirilerek bunlar yapıldı.

BAŞKAN – Yavaş yavaş toparlayabilir miyiz Sayın Bakan.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) - Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar.

BAŞKAN – Salahi Bey bir saniye, bu kadarsa soru alalım mı Sayın Bakan? Soruya geçiyorsunuz anladığım.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Alabiliriz, bilgilerim ışığında cevap veririm.

SALAHİ ŞAHİNER (Güzelyurt) (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Bakan.

BAŞKAN – Başka soru sormak isteyen vekiller varsa onlara da öncelik vereceğim.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – İhale şartnamesinden belli başlı belgelerin çıkartılması konusuna değinmiştim Sayın Bakan. Rafine Roxon belgeleri, gemi sözleşmeleri, geminin teknik özellikleri gibi belgeler. Eğer ciddiyetten bahsediyorsa Hükümetiniz, bunları ihale şartnamesinden neden çıkarttı?

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Şimdi…

BAŞKAN – Bir de Ürün Beyin sorusu olacak Sayın Bakan. Ondan da alalım, bir kerede cevaplayalım.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Buyurun.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Şunu öğrenmek isteriz. Başbakanın herhangi bir ihaleyi iptal etme yetkisi hangi mevzuattandır?

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Başka soru var mı? Başka bir soru var mı arkadaşlar? Şimdi daha önce gerek bu Kürsülerde gerekse halkımızın içerisinde bu ihaleler konusunda, bu navlun ihalesi konusunda bir sürü spekülasyonlar olmuştur arkadaşlar. İşte gerek Rafineri Opsiyon Belgesi, gerekse Gemi Opsiyon Belgesinin birilerini işaret ettiği söylendi. Bu Kürsülerden eleştiri yapıldı. Halkımız içerisinde de bunlar konuşuldu. Gerçekten şahsen bırakın siyasetçi olmamı, bir vatandaş olarak da beni rahatsız eder böyle şeyler. Bunların konuşulmamasıdır doğrusu. O yüzden bunların da birilerini işaret etmemesi, az önce sizin de Şahiner söylediğiniz bilgiler ışığında Gemi Opsiyon Belgesi kaldırıldı, ancak gemide aranan bazı teknik özellikler kaldırılmadı. İşte geminin arka kısmından boşaltımın yapılması denizcilik açısından daha uygunmuş, dalgalara hareket geminin kabiliyeti boşaltımın daha kolay olabileceği yönündedir.

Bir ikincisi de yine suyun altındaki o bağlantı borusunu alıp bağlamak için yaklaşık 2-2.5 ton civarında tam rakamı yanlış söylemiş olabilirim ama bir vince ihtiyaç vardı. Dolayısıyla, ille de bu gemi olması, adının şu olması noktasında ben de şahsen bir vatandaş olarak rahatsızlık duyarım acaba birilerini işaret eder mi diye. Bunların bu özellikleri taşıyan bir geminin o akaryakıtı getirmesi bence makul olanıdır. O yüzden birtakım şeylerde değişiklik yaptık.

Sevgili avukat arkadaşımın sorduğu soruda da Elektrik Kurumundan ihalenin, yani ihale makamından gelen ekonomik koşulları da değerlendirerek onlardan gelen talep doğrultusunda Bakanlar Kurulu oturup bu şeyi üretmiştir. Bu şekilde olmuştur arkadaşlar. Benim bilgilerimde olan şeyler bunlardır. Başka sorunuz yoksa…

Buyurun Doktorum.

BAŞKAN – Buyurun Ceyhun Bey.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Şimdi vatandaşı ilgilendiren konu aslında ihaleler tabii ki herkesin gözü önünde ne olduğu ortada ama vatandaşı ilgilendiren konu, faturasına yansıyan şu andaki çok yüksek faturaların indirilmesi konusunda herhangi bir planınız, düşünceniz, ileriye dönük bir düşünceniz var mı? Bunu soruyor bize vatandaş ve sizlere.

BAŞKAN – Sayın Bakan devam etmeden bir de Filiz Hanımın sorusu olacak. İsterseniz onu da alalım da cevapları verirken bir kerede verirsiniz.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Alalım.

BAŞKAN – Buyurun Filiz Hanım.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Sayın Bakan, öncelikle sabırlı ve detaylı cevaplandırma arzunuz için teşekkürler. Elbette ki Güngör Katı Atık Merkezi hepimizi günlerdir çok ciddi şekilde üzüyor. Bu ay biliyorsunuz 1-31 Ekim Meme Kanseri Dünya Farkındalık Günü ama biz oradan insanlara, bölge halkına soluttuğumuz o zehirlerle aslında birçok akciğer kanseri ve onun yanında birçok başka kansere aslında davetiye çıkarıyoruz. Yani bir taraftan farkında olalım kanser olmayalım, sağlıklı beslenelim, erken tanıya gidelim, işte hareket edelim derken aslında bir yerde devlet eliyle beceriksiz uygulamalar sonucunda insanlara zehir solutuyoruz. Şimdi ben biraz önce öğrendim birtakım katı atıkta vahşi depolama merkezleri oradan oraya, ülke çapında oradan oraya taşınacakmış. Yani bizim bugünlerde yapmak zorunda olduğumuz daha modern çağdaş katı atık merkezleri ve bunların enerjiye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar olması gerekirken zaten çöpe dönmüş ülkeyi işte Mevlevi’den Akçay’a alalım vahşi depolamayı veya Lefke’den oraya alalım. Yani bunlar Allah Aşkına doğru uygulamalar mı? Gerçekten gündeminizde böyle bir uygulama, böyle bir yol haritası var mı diye ben açıkçası ülke adına, insanlar adına sormak istiyorum. Teşekkür ederim.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Değerli Filiz Hanım, bu kıymetli öneriniz için size teşekkür ederim. Söylediğiniz konuda çok fazla teknik detaya hakim değilim, ancak notumu aldım. Bu önerinizi değerlendirme noktasında elimden ne gelirse yapacağım. Gerekirse de sizinle bu konuda ayrıca istişare ederim.

Ceyhun Bey, sizin sorduğunuz soruda ise evet birtakım çalışmalarımız vardır. Şunu söyleyebilirim; malumunuzdur biz yüzde 1 kükürt oranı kullanıyoruz. Eğer bir filtre takıp daha farklı bir yakıt şekline geçersek, bu noktada birtakım çalışmalarımız vardır arkadaşlar, çok fizibıl buluyorum ben şahsen bir ekonomist olarak da bu konuyu ve eğer bu fizibıl olur, araştırmalarımız da yerinde çıkarsa ve bunu hayata geçiririz değerli arkadaşlar, bizim enerji maliyetlerimizde ciddi bir düşüş söz konusu olacaktır. Ancak bunu buradan anons etmek şimdi biraz erken olur. Bu çalışmalarımız yakın bir zamanda tahmin ederim ki bir sonuçlar verebilir, o zaman size daha detaylı bu konuda bir bilgi verebilirim.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Alişan Bey.

Salahi Bey, beş dakikalık süre hakkınızı da kullanmak istiyorsunuz görebildiğim kadarıyla. Lütfen sadık kalalım süreye. Teşekkürler şimdiden.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, tabii bu sürece başından beri bu 150 Dolarlara mal alımı yapılırken müdahil olmadığınızı biliyorum. Bugün nöbetçi Bakan olarak cevap vermeye çalışıyorsunuz fakat birkaç noktaya tekrardan açıklık getirmem gerekiyor.

İç Kale bir teklif sunuyor. İç Kalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından onaylanan evraklarının, bazılarının daha sonra onaylanmaması gereken, fakat Merkezi İhale Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirmede onaylanmış olduğu, dolayısıyla gelecek olan itirazlar neticesinde alamayacağı için bu ihalenin iptal edildiğinden bahsediyordum. Bu bir. Zaten bu büyük ihtimalle mahkemeye taşınacak.

Şimdi bu akaryakıt temini ve taşımacılık ihalelerinde altı yıl boyunca temin ve taşımacılık yaparken minimum 32 Dolar, maksimum 38 Dolar’a taşımacılık yapıldı. 38 Dolar, 39 Dolar olmadı. Trend o yüzden 150 Dolarlardan 19 Dolarlara düşmedi. 150 Dolarları birileri kusura bakmayın yanlış yönlendirmenizle Hükümeti, 150 Dolar birilerinin cebine milyonlarca Dolar sokmak için bu ülkeye yakıt getirtildi. 150 Dolar’a taşımacılık olmaz. Dünyanın öbür ucundan iki tur atsa o gemi da gelse, gene 150 Dolar almaz. Gemiden fazladır çünkü o para. Geminin bedeli 3 Milyon Dolardır belki de. Bir yol taşımacılığa birkaç saatlik taşımacılığa Aliağa’dan buraya gelene kadar veya Marmara Ereğlisi’nden gelene kadar 150 Dolar ödedik. Trend 150 Dolarlarda değildi, yanlış yönlendiriliyorsunuz. O günlerdeki fiyat Sayın Olgun Amcaoğlu’nun ihaleyi açmış olduğu dönemde 30-40 Dolar bandındaydı. İhale bitmedi diye 150 Dolar ödedik. Trend 150 Dolarlardan 19 Dolarlara düşmedi. Şimdi eğer uyduruk bir teklif attıysa biri, siz birileri uyduruk teklif atmasın diye teminatı 2.5 Milyon Dolardan 15 Milyon Dolar’a çıkaramazsınız. Neden çıkaramazsınız? Bu temin ve taşımacılık ihalesidir. Borsa fiyatı var. Borsa fiyatından alıyorsun sen bu malı, başka fiyattan alamazsın. Taşımacılık için bana ne kadar öneriyorsun ihalesidir. Yani 150 Bin tonda 52 Dolar rayiç bedelden takriben 7.5 Milyon Dolarlık taşımacılık ihalesinde 15 Milyon Dolar teminat isteyemezsiniz. Hele hele bunu birileri uyduruk teklif sundu diye yapamazsınız, çünkü bu sefer katılım azalacak. İhalelere katılım olmayacak, belki de çok daha yüksek fiyatlara maruz kalacağız.

Bununla birlikte ciddi firmalar girsin, ciddiyetten bahsettiniz akaryakıt ihalelerine. Rafineri Opsiyon Belgesi, Gemi Opsiyon Belgesi, geminin teknik özellikleri, yaş sınırı, bunlarla ciddi bir ihale yapılır. Bunları kaldırdığınız zaman, gitsin nerden bulursa bulsun, neyle getirirse getirsin, ne getirirse getirsin ihalesinden daha öteye gitmeyecektir. Bunu da bu kadar kısa süre içerisinde tartışmadan birkaç kişinin yönlendirilmesiyle teknik konuda tabii ki önünüzde buldunuz bu işi. Size bağlı bir Bakanlık da değil, fakat bu işler bu şekilde yönetilmez. Bunun sonu kış aylarında bu ülkenin karanlığa gömülmesinden başka bir şey değildir. Şimdi , rafineri opsiyon belgesi adrese teslimmiş. Bir şirketi işaret ediyormuş. Bahsettim. Altı yıl boyunca ihaleler yapıldı Sayın Bakan, altı yıl boyunca ihaleler yapıldı. Altı yılda geçerli teklif olarak 30’dan fazla firma geçerli teklif verdi. Neresi adrese teslimdir? Bu ülkeye bu akaryakıt altı yıl içerisinde 25’ten fazla gemiyle getirtildi. Hangi gemiyi işaret ediyor, hangisiydi? Kontrol size değil yani ha…

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN (Yerinden) – Sevgili Şahiner hep ayni firmalar taşıdı bu şeyi. Yani 30 firma verdi ama neden bak bunun belki araştırılması lazım. Neden hep ayni firma aldı altı sene boyunca? Bak bu da bir soru işareti.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Hangi firma altı. Ayni zamanda almadı…

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Acaba neyi işaret edildi de aldı?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Üç firma aldı bildiğim kadarıyla. Neyse.

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Benim bildiğim bu şekildedir.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Şimdi önemli rafineri opsiyon belgesi bu ihalelere girilirken geçerli teklif olarak sunulan tekliflerde rafineri opsiyon belgesi olarak 30 firma geçerli teklif sundu mu, sunmadı mı? Sundu. O zaman rafineri opsiyon belgesi istenmesi adrese teslim değildir. Gemi, bir tek gemi getirse altı yıl boyunca anlarım. Der ki ille bu gemiyi işaret eder. E, 25’ten fazla farklı gemi bu ülkeye akaryakıt getirdi ve bu gemilerin sahipleri ihaleyi alan şirketler değildi, kiralanmış olan gemilerdi. Bir şirket de bu ihaleyi almadı altı yıl boyunca. Bununla birlikte geminin teknik özellikleri…

BAŞKAN – Salahi Bey yavaş yavaş toparlayalım çok konuşmacı var bugün sırada.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. Bitiriyorum.

BAŞKAN – Lütfen!

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Geminin teknik özellikleri bakın; bu gemiler gerekli özellikleri taşımazsa bu kış akaryakıtsız kalacağız. Bununla birlikte konuşulanları, hükümet içerisinde konuşulanları biliyorum ama öncelikle Çevre Yasasına bakın. Çevre Yasası bu ülkeye yüzde 3 buçukluk kükürt, sevgili dostum Erkut Şahali bunu çok iyi bilecek, onun Bakanlığına denk gelmişti. Çevre Yasası değişikliği ile bu ülkeye fuel oil getirtilirken yüzde 3 buçukluk kükürt yasaklanmıştır. Az buz bir rakam değildir. 300 Bin, 400 Bin ton akaryakıtta yüzde 3 ne kadar büyük bir rakama tekabül ediyor biliyor musunuz? 10 binlerce tonluk kükürdün havaya salınması demekti. Çevre Yasasını değiştik. O yüzden zaten TPIC getirtemedi. Çünkü TÜPRAŞ yüzde 1 kükürt üretmiyordu. Eğer yüzde 3 buçukluk kükürdü…

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) - Bu olacaksa bu bir filtreyle olabilir ancak.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Ha! Yüzde 3 buçukluk kükürdü getireyim de filtre takayım da bunu arıtayım bu da fizıbıl değildir aradaki fark astarı yüzünden pahalıya gelecek. Zaten Çevre Yasasında değişikliğe gitmeniz gerekecek.

BAŞKAN – Evet Sayın Salahi Şahiner…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - O ayrı bir tartışma konusu olacak. Belli ki daha uzun süre bu akaryakıt ihalesini konuşacağız. Gerçekten çok üzgünüm. Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahiner. Şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Kıb-Tek, TÜK, Liman İşletme- Marina İhaleleri ve Hukuk Devleti Bağlamında Külliye” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

4.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde, “KIB-TEK, TÜK, Liman İşletme- Marina İhaleleri ve Hukuk Devleti Bağlamında Külliye” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Erkut ŞAHALİ

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Konuşma başlığımı mümkün olduğunca spesifik yazmaya çalıştım. Doğrudan muhatapları burda olur beklentisiyle nafile. Kıb-Tek az öne etraflıca konuşuldu. Kabinenin en yeni üyesi de dili döndüğünce yanıtlamaya çalıştı. Söylediklerinden şunu anladık ki benim konuşmamın da önemli bir kısmına karşılık geliyor. Öngöremedikleri sebeplerle yaşadıkları aksaklık nedeniyle süratli hareket etmek zorunda kalıyorlar. Süratli hareket etmenin Türkçesi de kamu kaynaklarını çarçur etmek oluyor. Çok açık. Çünkü işte 32, 38 Dolarlara yapılan bir işlem 150 hatta bir seferinde 170 Dolarlara yapılır hale geliyor. Gerekçe çok acil memleket yakıtsız kaldı. Peki Kıb-Tek’te yakıt sıkıntısının baş göstermesine sebep neydi bunu konuşma fırsatı bulabildik mi? Hayır. Çünkü uğradığımız zarar korkunç boyutlardaydı. Memlekette elektrik sıkıntısının yaşanmasına sebep olan şey bildiğimiz usul alım yapmaktan vazgeçip saçma sapan yöntemler icat etme ve adrese teslim iş görme hevesinden dolayı kaynaklandı. TPIC dendi, o dendi, bu dendi, günün sonunda ihale sistemi berhava edildi. O yüzden elektrik sıkıntısı baş gösterdi bu ülkede. Son iki yılda dokuz ihalenin yedisi iptal edildi, bir tanesi sonuçlandı. Az önce değerli dostum Salahi Şahiner’in ifade ettiği üzere bir tanesi de iptale namzettir sekizincisi olarak. Şimdi böyle bir grafik size güven verir mi? Böyle bir grafik kamu kaynaklarının gözetildiğine dair bir duyarlılık ve tırnak içinde vicdan ifadesi olabilir mi? Bu grafik vicdansızlığın fotoğrafıdır. Bu fotoğrafın karesinin içinde de bu kendine hükümet diyen organ bulunmaktadır. Topluca hepsi Maliye Bakanı değil sadece, Ekonomi Bakanı değil, Başbakan değil sadece, Eğitim Bakanı da, Çalışma ve Sağlık Bakanları da bu fotoğrafın içindedirler. Çünkü onların imzaları marifetiyle bu yaşadıklarımız yaşanmaktadır bu ülkede. Kıb-Tek 32, 38 Dolar bandında yaptığı işi 150 Dolara yapmaya başlayacak ihale dışı bir yöntemle, sonra biz bunu normal kabul edeceğiz ve diyeceğiz ki 150 Dolarlardan 19’lara düştük. İşte bizim ihale kabiliyetimize, kaç paraya alırsınız? Size şu anda 65 düzeltiyorum 75 Dolara teslimat yapanlar bir hafta önce 45 Dolara taahhütte bulundular, siz o ihaleyi iptal ettiniz, sonra döndünüz 75 Dolara sevkiyatı devam ettirdiniz. Aradaki 30 Doları kim yedi? Kim yedi bu 30 Doları? Değerli dostlar çok samimi konuşmak gerekiyor. Bu Hükümet ve ona destek verenler ya kulaklarına ciddi anlamda pamuk tıkadılar hiçbir şey duymuyorlar, ya da bizi saf zannediyorlar. Onların süslü iyi niyetli vicdanla bezenmiş laflarına tav olduğumuzu zannediyorlar, ne hesap makinesi kullanıyoruz, ne internete bakıyoruz, ne de bir muhakeme kabiliyetimiz var gibi bir özgüvenle hareket ediyorlar. Böyle bir durum olamaz. İhalesiz Elektrik Kurumuna ihalesiz yapılan akaryakıt alımlarıyla paramız çarçur oldu. Bu birilerinin cebine oluk oluk aktı. Bu olukların ucu nerde son bulmaktadır, bu sorum mutlaka cevap bulacak ama bugün ama yarın. Bu sorum mutlaka cevap bulacak. Sizin ihale cambazlığı yaratarak aldığınız yakıtlarla bu ülkede korkunç bir çevre felaketi yaşanmaktadır. Yeri gelmişken ifade edeyim bu absürt durumu başlatan kişi bu Hükümetin en küçük ortağıdır. En kırılgan, en nazlı ortağı, acıların çocuğu Erhan Arıklı, her ne yapacaksa statüko ona izin vermiyor! Hükümet için statüko, memlekette kurulu statüko, sendikalar, Sivil Toplum Örgütleri, dünya Erhan Arıklı’ya karşı! Acıların çocuğu ne diyor? Spot piyasadan alım yapalım çok ucuza mal olur diyor. Çok bilir, profesör ya, acıların çocuğu çok bilir! Kardeşim spot piyasa dediğiniz şey nedir? Spot piyasa dediğiniz şey alıcının herhangi bir sebeple almayı reddettiği mallardan oluşan piyasadır. Yani uygun evsaflı olmayan, kalitesiz demiyorum. Sipariş edenin şartnamesine uygun olmayan mallardan oluşan piyasadır spot piyasa ve bunun içerisinde evet niteliksiz yakıtlar da vardır, kötü arpa da vardır, kaçak yasaklanmış piyasalardan temin edilmiş mallar da vardır ve bizim ali devlet adamı büyük Türk düşünürü profesör bakanımız diyor ki spot piyasadan alım yapacağız ucuza mal olur. Ucuz etin yahnisi yavan olur! Ucuz etin yahnisi yavan olur! Eğer bunca deneyimden sonra hale anlamadınızsa anlamayacaksınız artık ve ona destek veren arkadaşlarıma da soruyorum. Özel sektörde büyük operasyonlar çevirmiş, ciddi başarılara imza atmış arkadaşlarımız vardır bu Hükümete destek ve onay veren. Allah aşkına siz özel sektörde bu şekilde çalışsaydınız kapının önüne koyulalı çok olurdu, çok olurdu. Siz kendi şirketlerinizi bu mantıkla yönetmediniz, devleti bu şekilde yönetmeye ne hakkınız var? Devleti vekaleten yönetmeye çalışıyorsunuz. Vekaleten, sahip değilsiniz ve böylesi absürt işlere alkış tutuyorsunuz, parmak kaldırıp onay veriyorsunuz. Esas vicdan sorgusu burdadır. Siz ne vicdansızsınız böyle yahu! Anlaşılır bir şey değil bu yaptıklarınız. Anlaşılır değil. Bizi saf sanıyorsunuz. Bu ülkede herkesin saf olduğunu düşünüyorsunuz ve atıp tutuyorsunuz. Çok özür dilerim saçmalıyorsunuz. Kelimenin gerçek anlamıyla saçmalıyorsunuz. Bu ülkede Kıb-Tek’te yaşanan rezalet milyon dolarlardan ibarettir. Peki, TÜK’te yaşanan? Ayni yöntemle binlerce yüzbinlerce dolardan ibarettir. Size bir alım öyküsünden bahsedeyim son dönemde yaşanan. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan bir alım öyküsünden bahsedeyim. TÜK diyor ki Alişan Bey dedi ya az önce çok hızlı hareket etmemiz lazım bir an önce alım yapmamız lazım. 20 Bin tonluk arpa satın almaya karar veriyor. Kimden? Kapısının önünden geçerken arpam var istermin diye soran birinden. Ne bir sipariş var, ne bir fiyat araştırması var, ne bu sektörde hareket eden işletmelere danışma veya teklif talebi var. Kapının önünden geçerken birileri diyor ki TÜK’e arpam var alır mın? TÜK de diyor ki hay hay alırım kaç para? 360 Dolar. Getir. 18 Ağustos’ta 360 Dolar tonundan 5 Bin tonluk arpa siparişi veriyor Toprak Ürünleri Kurumu. Ayni gün bir başka kapının önünden geçerken arpa satmaya niyetlenen şirketten de 345 Dolara 5 Bin ton arpa sipariş ediyor. Merak ettim baktım. Ülkeye Fob cinsinden yani satın alınıp da limanda düzeltiyorum swift cinsinden satın alınıp da limanda teslim edilecek arpanın o günkü fiyatı neydi? Ortalama 330 Dolar. Yani 5 Bin Dolar 5 Bin tonunu 30 Dolar fazladan geriye kalan 5 Bin tonunu da 15 Dolar fazladan bir fiyatla TÜK almaya karar veriyor. Halbuki bu 10 Bin tonu İhale Yasasında öngörülen yöntemle almaya kalkışsaydı maksimum fiyat 330 Dolardı. Maksimum fiyat 330 Dolar. Şimdi ben sorarım 5 Bin tonu 360’tan yani 150 Bin Dolar. 5 Bin tonunu da 345’ten yani 75 Bin Dolar da orda bu 275 Bin Doların attığı borunun ucu kimin cebinden çıktı? Çünkü dünya piyasasında fiyatlar değişmez Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sabittir. Bu 225 Bin Dolar hangi borudan aktı ve kimin cebine aktı? Hepsinizin? Herkes dut yemiş bülbül. Hepiniz mi paylaştınız o zaman? Böylesine fahiş fiyatlı alımlar aceledeyiz diyerek Yasa Gücünde Kararnamelerle Kamu İhale Yasası bertaraf edilerek yapılıyorsa ve buna hepiniz el kaldırıp onay veriyorsa o zaman bu kayıbın hissedarları haline geliyorsunuz kusura bakmayın. Kusura bakmayın Toprak Ürünleri Kurumu’nun başında bugün bir yönetim yok, bir Genel Müdür yok. Ve sizlerin atadığı yönetim kurulu kendini koordinatör olarak ilan ediyor, sizlerin onayladığı Yasa Gücünde Kararnameyle İhale Yasası bertaraf ediliyor, Yönetim Kurulunun teklifi Bakanın onayıyla ki eskiden geçirdikleri Yasa Gücünde Kararnamede Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Hiç almadılar. Hiç almadılar. Nazım Beyin Bakan olduğu dönemde de ayni yöntem kullanıldı ama Bakanlar Kurulu Kararı hiç alınmadan alımlar yapılmaya devam etti. Son Ağustos ayında çıkardıkları Yasa Gücünde Kararnamede zaten Bakanlar Kurulu Kararı almıyoruz. O zaman bunu da kaldıralım dediler. Yönetim Kurulunun teklifi Bakanın onayıyla gelenden geçenden arpa alıyorlar. Değerli arkadaşlar 18 Ağustos’ta siparişi verilen arpa dünya piyasasında ülkemize 330 Dolardan temin edilebilirdi. 18 Ağustos’ta bir ay opsiyon süresiyle sipariş edilen arpa bu ülkeye hemen bakıyorum 22 Eylül’de teslim edildi. 22 Eylül günü dünya borsasında bu ülkeye temsil edilecek arpanın maksimum fiyatı 320 Dolardı. 6 Eylül’de bu ülkeye teslim edilecek arpanın maksimum fiyatı 312 Dolardı. 360 nerde, 312 nerde? Ve ihale 20 Bin tondu. Gelecek olan 10 bin tonun da kaç paradan alındığını süreç içerisinde öğreneceğiz. Bu akıl alır bir şey değildir. Anlaşılır bir şey değildir. Vicdana sığan bir şey değildir ve bu yaklaşımla hareket edenler şu anda açık iki ihaleyi yönetiyorlar. Ne ile? Vicdanlarıyla, Ünal Beyin vicdanı hepsine şamildir, vicdanlarıyla. Mağusa ve Girne Limanlarının işletmesine ilişkin hale hazırda açık bir ihale söz konusudur. Yuvarlayarak geçeceğim süreye saygı prensibiyle hareket ediyoruz bugün Mağusa ve Girne Limanlarının toplam yıllık iş hacmi 3 buçuk Milyon Dolardır. Yıllık toplam iş hacmi 3 buçukla 4 Milyon Dolar arasıdır. Çıkılan ihalede iki yıllık süre için, yani toplamda 7 buçuk 8 Milyon Dolarlık bir iş hacmi için çıkılan ihalede talep edilen teminat miktarı ne kadardı biliyor musunuz? 10 Milyon Dolar. İki yıllık bir ihale işletme ihalesi, araç parkı kurulacak iki limanın operasyonu yürütülecek, maksimum ciro tüm masraflar dahil brüt ciro maksimum 8 Milyon Dolar olacak ama bununla ilgili 10 Milyon Dolarlık teminat talep edilecek. Üstelik Devletin izni ve onayı ile hali hazırda yer hizmetlerini yürüten işletmelerin tamamı da devre dışı kalacak. Bu insanlar yaptıkları yatırımı bu Devlet onlara onay verdiği için yaptı. Ne olacak limanlarda kullanılan o vinçler ve limanlara özel o araçlar? Hiçbirinin umurunda değil. Birileri gelsin limanı da alsın gitsin. Orada faaliyet gösteren işletmelerin itirazı üzerine yayınladıkları zeyirname. Mağusa için talep ettikleri teminat miktarını bu kez üç yıl olarak düzelttiler ihaleyi 7.5 Milyondan 6 Milyona, Girne Limanı için talep ettikleri teminat miktarını da 2 buçuk Milyondan 2 Milyona çektiler. Yani üç yıl için toplamda 10, 10 buçuk Milyon Dolar civarı bir ciro için talep ettikleri teminat miktarını 8 Milyon Dolara çektiler, olumlu yaklaştılar meseleye. Bu olumluluk değildir. Bu ihaleyi kimin kazanacağını ben size şimdiden söyleyebilirim. Şirketler Mukayyitliğinden alınmış resmi evraktır. İçini okumayacağım ama bu ihaleyi kimin kazanacağını ben şimdiden size söyleyebilirim. Çünkü bu ihaleye ya bu işten hiç anlamayan ya da aklayacak parası olan girer. Yatırır parayı bu işe, 2 buçuk 3 yıl boyunca başımıza ne geldiği kimsenin umurunda olamaz ama bu işten çıkarken en az 15 Milyon tertemiz pür pak parası olur cebinde. 10 Milyonu teminattan 5 Milyonu işletmeden bu kadar net. Bu ihaleye bu koşullarda sadece aklanacak parası olanlar girer. Spot piyasa malları aynı mantık. Kirli, pis, evsaf dışı ve bu Hükümet bunu büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla bizlere ilan ediyor.

Bir başka ihale, Mağusa’da Laguna bölgesinde marina ihalesi. 150 ile 300 yat kapasiteli bir marina yapılacak, aynı zamanda bölgeye casinosu da olan 500 ile 1000 yatak kapasiteli bir otel yapılacak, belirsiz bir süre boyunca işletilecek, süre ihaledeki rekabet unsurlarından bir tanesidir ve biz müthiş bir yatırım yapacağız. Şimdi sorarım liman işletmesini devrederken orada yaklaşık 350 ailenin ekmek kapısı olan kapı açık kalacak mı? Şartnameyi didik didik ettim. Orada çalışanlarla ilgili orada halihazırda hizmet veren araçlarla ilgili en küçük bir koruma tedbiri yok. Dahası orada çalışacak olanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmasına dair de herhangi bir koruma tedbiri yok. O zaman işgücü piyasamızı halihazırda fazlasıyla domine eden yabancı işgücü üstelik çok da ucuza mal olacak diyerek Mağusa Limanında, Girne Limanında stravador hizmetlerinde mi değerlendirilecek? Ve hale hazırda Liman işçileri şirketine bağlı olarak çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları kapının önüne mi konacak? Ve dahası bu sözünü ettiğimiz marina inşaatı yapılacak olan yerde halihazırda sığınmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı balıkçılar vardır, o balıkçılar ne olacak? Biz anlı şanlı yatlar gelsin, casinolu otelde barınsın, kumar oynasın diye heves ederken önce kendi insanımızın geleceğini garantiye alacak hangi adımı atıyoruz? Düğmesi kopmuş bir gömleği tamir etmekten aciz bu Devlet orada bulunan balıkçıların akıbetiyle ilgili herhangi bir kafa yorduğu bir mesai söz konusu oldu mu çok merak ediyorum. Ve dahası orada her ne kadar da ben en azından ihale şartnamesinde yer planına ulaşamasam da otelin yapılacağı alan olarak benim gözlemlerime göre tek bir ihtimal vardır o da Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi yönetimindeki Denizyıldızı Apartmanlarıdır. Ve ilginç bir tesadüf Denizyıldızı Apartmanları güvenli değil gerekçesiyle çok vicdanlı bir hareket, çok vicdanlı bir davranış, güvenli değil gerekçesiyle Vakıflar İdaresi tarafından tahliye amacıyla oradaki kiracılara tebligatta bulundu ve dedi ki bu bina çok kötü, başınıza çökebilir, derhal tahliye ediniz. Bu tahliye edilen bina bu marinanın otel sermayesine mi dönüşecek? Otel yapılacak alan bu Denizyıldızı Apartmanlarının yıkılmasının ardından oluşacak alan mı olacak? Bu sorunun bir cevabı olmalı. Çünkü bölgedeki araziyi bilen birisi olarak konuşuyorum, ya oradaki Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri birliği oradan uzaklaştırmak durumundasınız böyle bir oteli yapmak için. Ya da Gazimağusa Türk Maarif Kolejini yıkmak durumundasınız. Okul yapacak dermanınız olmadığı için o ihtimali de eliyorum. Geriye ilginç bir tesadüf sonucu Vakıflar İdaresinin kiracılarını tahliye etmek ve yıkılma riski vardır gerekçesiyle bu girişimi yaptığı yer gelir aklıma. Şimdi bir doğal varlık kamu yararına kaç yıllığına terk edilir Allah aşkına? Süre belirsiz. Bir tek olumlu şey gördüm altını çizeyim sizden beklemezdim marina ve bağlı tesislerde çalışacak personelin yüzde elli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması şartı getirildi. Tabii marinada bu kapasitede bir marinada maksimum on kişi çalışır beşi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olsun bir şey değil, otel? Otelde kaç kişi çalışsın? Kaç yurttaşımız ekmek yesin böylesi bir yatırımda 70 Milyon Dolar minimum yatırım büyüklüğü diyorsunuz.

Şimdi böyle bir süreç yaşanırken başımıza bir külliye belası açtınız. Tabii ya biz refah toplumuyuz. Herkes bolluk içinde yüzüyor sokakta lüks şatafat tüm yurttaşlarımıza sirayet etmiş vaziyette. Dolayısıyla artık sıra bize geldi dediniz kendimize bir Meclis binası yapalım, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir saray yapalım şanı şöhret olur tüm dünyaya yayılır. Tam camcı dükkanındaki fil gibi davranıyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz gün bir sokak röportajı yapmış haber kanallarımızdan bir tanesi, yurttaşlardan bir tanesi şey dedi hepsi bitti lengere de bir örtü. Evet, yani ev eşyaları arasında örtüler önemlidir, lengerin üzerine de bir örtü lazım. Şu anda tek ihtiyacımız bizim bir saraydır, bir külliyedir ve buna bağlı olarak da bir Meclis binasıdır. Meclis binasında oda ihtiyacı duyduğu için huzuru kaçan kaç tane milletvekili var sorarım? Kaç tane milletvekili oda yetersizliği nedeniyle sahip olduğu üstün performansı mesaisine yansıtamadı çok merak ederim? Odasının yerine bilmeyen milletvekilleriyle doludur bu salon. Çünkü bu memlekette odada milletvekilliği yapılmaz değerli arkadaşlar. Hepimiz bu yollardan geçtik biliyoruz. Bu milletin vekili milletin içinde iş yapar. Odaya kapanmaz. Emrine şofördü, danışmandı, sekreterdi istemez. Dolayısıyla bizim öncelikli ihtiyacımız bir Meclis binası değildir. Bizim öncelikli ihtiyacımız bir saray da değildir. Ama velev ki hediye geliyor kabul ettik, ettik biz de eyvallah yani bu sarayın bu ülkedeki mevzuata uygun yapılmasının önünde nasıl bir engel var bunu anlatmanız lazım. Nasıl bir talimattır size bu ülkenin yasalarını da kurumlarını da kendi bilim insanlarını da yok sayarak tepeden inme bir biçimde bu işleri yaptıracak nasıl bir iradedir sizi etkisi altına alan bunu anlatmanız lazım. Yahu o acıların çocuğu Sayın Bakan şeyle ilgili Pandemi Hastanesiyle ilgili de aynı şeyleri söyledi. Hiçbir şey yaptırmıyorlar. Kardeşim sen düz yoldan yürümeyi bilmiyorsan nasıl biz senin elinden tutalım?! Bu ülkede bina yapmanın birinci koşulu yerel irade, yerel otorite ile muhatap olmaktan geçer. Önce bir mimar bulursunuz binanızı tasarlatırsınız. O tasarlattığınız binanın statik projesini bir inşaat mühendisine hazırlatırsınız. Ona bağlı olarak mekanik proje hazırlamak üzere bir makine mühendisi ile konuşursunuz. O proje bütününü bir kamu kurumu olan Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ortak vize bürosundan geçirirsiniz. Sonra yerel iradeye gider dersiniz ki projem budur başlıyorum. O yerel yönetim de size der ki başla bakacağım bu projeye uygun hareket ettin mi etmedin mi? Dolayısıyla işlemler inşaatın tamamlanmasıyla son bulur. O zaman elektriğiniz kalıcı bağlanır. Suyunuz da kalıcı bağlanır. Yaptığınız şey de gecekondu olmaz. Şimdi siz kendi mimarınızdan yararlanmazsınız mimar ithal eder cebine kimlik kartı koyarsınız. Kendi otoritelerinizi, organlarınızı, kurumlarınızı hiçe sayarak palas pandres bütün memleketi darmadağın eder ve saray yapacağım dersiniz ve ardından da alkış tutmamızı beklersiniz. Allah Allah kusura bakmayın biz papağan değiliz. Sizin gibi bir talimatla aynı kalemden çıkmış açıklamaların altına imza atacak kadar kendimizden de vazgeçmiş değiliz kusura bakmayın. Biz sizden siz olmanızı beklediğimiz için bu konuya ilgili gösteriyoruz. Eğer siz, siz olmaktan vazgeçtiyseniz kusura bakmayın o zaman biz olalım. Biz olsun biz olalım. Gelin beraber çalışalım diyorsunuz. E, beraber çalışalım o yasaları bu Meclis yaptı, siz de o yasalara göre iş yapacaksınız diye yemin verdiniz. Bu Kürsüden verdiniz. E, ne oldu? Dün dündür bugün bugündür?! Vicdan, bu yaptığınızı vicdan kabul etmez. Bu yaptığınızı vicdan kabul etmez.

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sözlerime son veriyorum Sayın Başkan. Şimdi tabii bir de buralarda bir ritüel vardır işte yüz yüze bakarız da biraz idare edelim bir birimizi. Hayır. İdare etmeyeceğiz birbirimizi. Artık böyle bir hoşgörüye yer kalmadı bu Mecliste. Çünkü siz yola çıkarken biz size zaten güvenmediğimizi ifade ettik. Güvensizlik oyu verdiğimiz bir Hükümetin mensuplarına ayrı ayrı da, tümüne bir bütün olarak da güvenmek gibi bir zorunluluğumuz yoktu. Hele hele Anayasayı paspas edeceksiniz, yürürlükteki mevzuatı yok sayacak kararlar alacaksınız. O yok saydığınız mevzuat nedeniyle milyon Dolarlarımız heba olacak ve hanginizin veya kimin cebine aktığını biz merak edip duracağız, iğne ile kuyu kazar gibi araştıracağız ve tüm bunlar yaşanırken etik kurallar dahilinde adabı muaşerete de önem vereceğiz. Böyle bir dünya yok. Böyle bir vicdan yok. Çünkü sizin idare ettiğiniz her bir kuruş benimdir, benim çocuğumundur, bu ülkenin her bir yurttaşınındır, bu ülkeye alın teri akıtan her bir insanındır. Dolayısıyla bizden hoşgörü falan beklemeyin. Size güvenme ihtimalimiz yoktur. Siz birbirinize güvenmiyorsunuz. Siz seçtiğiniz başkanları bir kullanılmış mendil gibi kenara atıp yeni seçmediğiniz Başkanlarla yol yürümeye dünden razıysanız biz böyle bir vicdansızlığı vefasızlığı yapmayız, yapamayız.

Dolayısıyla soru çok basittir Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümete ve ona destek olanlara sorulması gereken tek bir soru vardır o da birlikte mi yiyorsunuz, yoksa yiyen yiyor siz de göremiyor musunuz? Çok basittir değil mi soru. Kaybolan kaynak nereye gidiyor? Aranızda bölüşüyor musunuz? Yoksa birileri sizin ensenizden boza mı pişiriyor ve siz de bakıyor musunuz? Her ikisi de kabul edilmezdir. Bu ülkenin kaynaklarını koruyamayacak olanlar göreve talip olmasınlar. Eğer göreve talip olmuşlarsa ve bir kaynak israfı söz konusu ise o zaman bunun hesabını Sayıştay sorduğu zaman Başsavcılık araştırdığı zaman, yargıya gittiği zaman değil sorulduğu ilk anda vermek durumundasınız. Bunun başka yolu yoktur.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Şahali. Sayın Nazım Çavuşoğlu konuşmacıya cevap vermek üzere on dakikanız vardır. Teşekkür ederiz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, tabii bugün Meclisin denetim günü ve denetim mekanizması da genellikle bizde muhalefet tarafından çalıştırılır doğal olan budur ve genel olarak da muhalefet ve iktidar arasında bir doğaldır da aslında biraz da görevdir de böyle bir tartışma yaşanır. Hükümet olan çalar, muhalefet olan da hırsızı yakalamaya çalışır böyle bir mantık vardır bu Mecliste uzun yıllardır da bu anlayış değişmedi. Dolayısıyla bu anlayışın değişmemesinden dolayı buradaki işler de değişmedi ve burada aslında ortak gailemiz ülkenin geleceğidir ve kurumlarımızın geleceği olduğu noktasında asgari zeminde hepimiz buluşmakla birlikte bu tantanalar veyahut da bu tartışmalar, bu tantanaları yaratanlar nihayetinde hepsi milletvekilidir ve bu milletvekilleri görevde olduğu zaman buradaki suçlamalara maruz kalırlar, muhalefette de oldukları zaman bu suçlamaları yapanlardır. Biz de muhalefette olduğumuz dönemlerde tabii ki gerçekten bakıldığında da böyle gözükebilir Hükümette olduğumuz zamanda bu konularda içinde bulunduğunuz durum bazen sıkıntıları aşmak adına veyahut toplumsal beklenti, toplumsal baskıyı aşabilmek veyahut da görevinizi layıkıyla yerine getirebilmek adına bu tartışmalara zemin yaratacak davranışlarda bulunmuş olabilirsiniz. Şöyle ki Kıb-Tek’de ifade edilen rakamlardan herhalde bu ülkede rahatsız olmayan biri kalmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü ortada rakamlar var 150 Dolar var, 75 Dolar var, 45 Dolar var ve bunun versiyonları var ve ne gariptir ki burada ben zaten bu rakamları konuşacağım ama asıl sorun bence rakamlarda değil, asıl sorun bu memleketteki bu ihale sistemindedir. Bu ihale sisteminde millet çalmasın, çırpmasın diye o kadar bir sistematik bir şey kurulmuştur ve ihalelerin bitmesi, rekabet kurulundan dönmesi, geçen süreçler, geçen işgünleri, günün sonunda bazen acil alımlarda görevi sırtında taşıyanlar mahvoluyorlar ve burada bazen de bazı fırsatları kaçırıyorsunuz. Burada benim asıl söylemek istediğim istismar eden varsa istismar edenleri savunmak değil. Yani bugün işte ülke karanlığa büründüğü zaman veyahut da bürünmek üzereyken 150 Dolara, 149 Dolara bir taşımacılık üstlenmenin izahı tabii ki burada sıkıntılı ama herkes gözden kaçırdığı bir şey var. Ulusal Birlik Partisinin muhalefette bulunduğu dönemde Elektrik Kurumu Cumhuriyetçi Türk Partisinde olduğu döneminde yönetim kuruluyla ilgili bakanın burada tartışmaları yukarıda araştırma komitelerinde tartışmaları ve bizim sayaç alımıdır, lamba alımıdır, tel alımıdır yapılan tantanaları hatırlatmak lazım. Belli ki bu Kıb-Tek’te bir sorun var ve bizim burada bu 50 milletvekilinin kanaatimce çözmesi gereken konu hangi dönemde, kimin fırsat yakaladığı yahut da kimin bunu istismar ettiğinden ziyade sorunu kaynağını kurutmamız gerekiyor. Ben de inanıyorum ki artık bu Kıb-Tek’in derinliklerinde bazı sorunlar var ve bunu çözmemiz lazım. Ne alırsa alsın yedek parça alacak aynı tartışmaları yaparız yani muhalefetin kim olduğu önemli değil. Yakıt alacak aynı tartışmaları yaparız. Sayaç alacak aynı tartışmaları yaparız. Bugüne kadar Kıb-Tek’in alım yaptığı bir ihalenin tartışılmadığı veyahut da ilgili bakanın veyahut ilgili Hükümetin tartışılmadığı bir dönem yoktur. Ne yazık ki aslında bir şeyin de altını çizeyim. Her fırsatta işte bugün sabahleyin de okundu Mersinlik yangınıyla ilgili araştırma komitesi kurduk. Geçmişte Kıb-Tek’le ilgili de kurduk başka konularla da ilgili kurduk ama ne yazık ki Kıb-Tek’le ilgili böyle el birliğiyle bir komite kurup, bunları adam gibi araştırıp, müsebbibi olanları yani mesela ihale 150 Dolara neden bağlanmak zorunda kaldı? Çünkü ya karanlık ya bu petrol tabii ki daha sonra 20 gün sonra 75 Dolar, 20 gün sonra 45 Dolar konularını biliyorum. Ama bizi bu duruma düşürenleri ister solcusu olsun, ister sağcısı olsun bu duruma bu Hükümetleri düşürenlerin peşine keşke düşsek, keşke düşsek ve tarihi süreç içerisinde düşelim. Bakalım sayaçta, yedek parçada, yakıtta, lambada, direkte, direğin standardında neler yaşandı bu ülkede?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) – Yalnız Kürsüden söylen bunları. Biraz da icraat yap da Bakan olan sensin. Bakan olan sensin ya.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Ne söylersem arkasında, ne söylersem arkasında durduğumu bilirsiniz.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Allah Allah!

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Ve bana göre, bana göre arkadaşlar bak yine gaile ile feryat ediyorsun bir gailen olmasın tek gailen söylediğimiz burada tek gailesi olması lazım buradaki vekillerin. Çünkü burada çıkıyor dediği gibi Erkut Beyin mesela Hükümet vekillerine, bakanlarına saldırılıyor ve burada yani bir geçim maksadıyla değil ülkenin sorunlarını çözme gailesiyle feryat ettiği söyleniyor ya ben katılıyorum yani bu görüşe ama burada söylediğimiz gailemiz ortak gailemizdir buna sıkıntı yok ama gerçekten Kıb-Tek’in derinlerine inmemiz gerekiyor ve bu Kıb-Tek’i şeffaflaştırmamız gerekiyor. Çünkü bugüne kadar CTP'li yönetim kurulları da oldu, UBP'li yönetim kurulları da oldu, koalisyon ortakları da oldu bir türlü bu kavga bitmedi. Her dönemde ilgili bakanla da çoğu zaman da ilgili bakanla da yönetim kurulu kavga etti, hatta bazen öyle güçlü yönetim kurulu başkanları atandı burada geldi bakanlar bizden muhalefetteyken yardım istedi. Durduralım sayaç alımını durduralım, direk alımını durduralım, tel alımını diye, jeneratör alımını durduralım diye, jeneratör alımını durduralım diye feryat eden Hükümet bakanları da gördük buralarda. Dolayısıyla ben şimdi bu kısır çekişmelere UBP dayak yedi veyahut da CTP dayak attı veyahut da CTP dayak yedi, UBP dayak attı kısır çekişmeleriyle geçen süreye üzülelim hep beraber. Ben bu kısır çekişmelere girmeyeceğim ama Kıb-Tek’te bir sorun vardır. Tüm ihaleleri bu şekilde şaibelendirilmektedir dolayısıyla bunları araştırıp ortaya çıkaralım ve bu Kıb-Tek bize gerçek değerlerinde elektrik satsın, sanayimiz, insanımız rahat etsin ve bu Meclisin gündeminden de artık öyle bir sigortalayalım oradaki yönetimi bu tartışmalar devam etmesin. Çünkü ülkenin en büyük alımını yapan yer Kıb-Tek’dir, en büyük bütçe de Kıb-Tek’dir. Ben dolayısıyla üleşme boyutuna gelince şöyle bir şey söyleyeyim en azından şunu ifade edebilirim ki bu söylediklerime paralel geleceği için söylüyorum. Eğer bu Kıb-Tek’te bir üleşme varsa bu ihalelerde az önce işaret ettiğim gibi tüm dönemlerde ihaleler şaibelendirildiğine göre demek ki her dönem bir üleşme vardır. Sorsam hiç kimse bu üleşmeyi kabul etmeyecek. Dolayısıyla ben hiç bir dönemi üleşme dönemi olarak nitelendirmem ama şunun tespitini yaparım. Bu kadar şaibelendirilmiş veyahut da şaibeli gözüken bu Kıb-Tek şeffaflaşmadığı sürece bu tartışmalar devam edecektir ve bu tartışmaların içerisinde çok küçük doğrular olsa bile belki de bu maksatla kullanılan değerlendirmeler olacaktır. Dolayısıyla sorunu kökünden çözmemiz gerekir diye düşünüyorum yoksa burada isimler hepsi gelip geçici ve bu gelip geçici isimleri bu şekilde söyleye söyleye geçen süre gerçek sorunu örtüyor. Aslında bu örtü meselesine işaret edecek olursak bizim bir birimizi suçlamamız Kıb-Tek’deki belki de gerçek sorunları örtme manasına da gelebilir. Çünkü çok uzun zaman kaybettik bu birbirimizi suçsuz gösterme veyahut da birbirimizi suçlu gösterme gaileleriyle. Asıl sorunun üzerine hep beraber gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda Ulusal Birlik Partisi ve Ulusal Birlik Partisi Hükümetler bunu inanın ki kendi içinde de değerlendiriyor. Belki bu Meclisteki tartışmalar vesile olur ve biz oradaki sorunu kökünden kazıyarak çözeriz ve kimse orada bize bu ortamları yaratan veyahut da böyle fırsatları fırsat gibi gözüken alımları bazı insanlar için fırsat gibi gözüken fiyatlandırma zeminini yaratanların da üstüne gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten bunu düşünmeyenin de burada işi olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bunun devamında yine Toprak Ürünleri Kurumu’yla ilgili tabii ki Dursun Bey bugün yok eski bir Bakan olarak da orayı yöneten bir Bakan olarak bir şeyler söylemek ihtiyacındayım. Bizim pandemi döneminde ve dönem dönem o kadar sıkıntılarımız oluyor ki Toprak Ürünleri Kurumu’nun ekonomik yapısından çok şükür şu anda çok daha iyi bir noktaya geldi. Belki çok ciddi bir stok yapıp, ödeyebilecek durumda değil ama günlük hayatını çok iyi sürdürebilecek bir noktadır. İyileşen yerde çok dikkatli olmak…

BAŞKAN – Yavaş yavaş toparlayabilirsiniz Sayın Bakan.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Devamla) – Toparlıyorum Fazilet Hanım. İyileşen yere de dikkat etmek gerekir. Zaten muhalefetin görevi denetimdir. Az önce ortaya konan iddialar var orada rakamsal olarak bunun gerekçelerini sormak gerekiyor. Dursun Bey bunları mutlaka açıklayacaktır. Benim mesela kendi görev yaptığım dönemde ihale iptal ederek toplamda arpa ve balya ihalesinde 450 Bin Dolar kara geçirttiğimiz zaman da oldu Toprak Ürünleri Kurumu’nu ama bazen biz de kendi alım hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Çünkü ihalenin süreciyle şimdi Toprak Ürünleri’nde şöyle bir şey var Sayın Başkan, Sayın Vekiller, bugün 300 Dolara olan arpa sizin bir ay ihale sürecinden dolayı 350 Dolara çıkabilir ki bu da başıma gelmiş bir işlemdir. İhale sürecinden dolayı o gün ihalede alabilseydik çok daha ucuz alabileceğimiz bir arpayı daha sonra çok daha yüksek fiyata ihaleden alabildiğimiz zamanlar da oldu. Yalnız uygulama şu şekildeydi zaten bu çevreyi Erkut Bey kendisi de biliyor ve çok şükür ki hiç üzerimize de bir leke düşmedi. Bizim Bakanlar Kurulundan yasa gücü kararnameyle elzem alış pozisyonu yarattığımız alımlarda biz tüm bugüne kadar Toprak Ürünleri Kurumu’yla alış verişi olan tüm firmalar eksiksiz bir şekilde ifade edeyim bunu mail yoluyla ihalemizi bildirdik, bildirirdik ve bilhassa yerel tedarikçilerin tümünü ben bizzat tek tek sorarak yani kendim de sorarak X firmaya sordunuz mu? Bu firmaya sordunuz mu? Bunların fiyatı nedir? Bunların fiyatı nedir? Bu şekilde alımlar yaptığımız çok olmuştur ve belirlediğimiz fiyatın altında olmak kaydıyla. Örneğin 300 Dolara X firmaya belirlemişsek fiyat sorarak bir alım ve diğer firma diyorsa ki e ben de buldum 3 Bin ton, 5 Bin ton, 10 Bin ton o fiyatın altında olmak kaydıyla bu şekilde alımlar yaptığımız olmuştur ama bu arena bellidir. Hassas da bir arenadır geçmişte de bu arenada çok tartışmalar olmuştur Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin içerisinde de diğer partilerde de tabii ki ama en azından ben kendi dönemimle ilgili hiç bugüne kadar böyle bir tartışma benim ismim orada olduğu sürece tartışılmamıştır. Hiçbir muhalefet milletvekili veyahut da iktidar milletvekili alımlarımızla ilgili bu tip bir yorumlar yapmamıştır çünkü biz çok şeffaf olarak yaptık. Ben Dursun Beye de aslında bu konularda kefilim çünkü ekip orada aynı ekiptir ve Dursun Beyin de aynı şekilde şeffaflıkta bu işleri yürüttüğüne inanan biriyim bugün ben bunları cevaplamış olayım Dursun Bey zaten gelecek hafta yine buradadır Erkut Bey bu konuları işaret eder o da kendi açıklamasını yapar ve burada verilen rakamların 20 Eylül’de burada teslim tarihinde borsa fiyatının farklı olma ihtimali yoktur diyemem. Çünkü bu fiyatlar Ukrayna’nın hareketlerine göre, akışına göre dünyadaki emtianın miktarına göre, alıcı sayısına göre, fiyatların inişli çıkışlı 3 Dolar, 5 Dolar günlük oynayarak bir aylık dönemde de bu kadar oynama ihtimali yoktur diyemem. Ama bunun izahatını mutlaka Dursun Bey ifade edecektir. Ama ben orada ayni ekibin devam ettiğini bilerek benim de yönettiğim dönemde Toprak Ürünleri Kurumunu ayağa kaldırmak ve kurtarmak adına yaptığımız mücadelenin bir parçası olarak Toprak Ürünleri Kurumunun aleyhine bir işlem yapacaklarına asla kanaatim olmaz. Dolayısıyla Dursun Bey olduğu bir gün burada konuşalım. Onun dışında tamamladım son 1-2 cümlem kaldı. Bunun dışında limanla ilgili söyleminizin cevabını Fikri Bey buralarda olduğu için kendisinin izah etmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yine Erhan Bey buralardadır. Erhan Bey de buralarda olduğu için onlarla ilgili konuları buradan cevaplamam doğru olmaz. Onlar buralardadır gelip söz alıp cevaplayabilirler. Ben burada olmayanların konularını cevapladım.

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Erkut Şahali soru mu soracaksınız yoksa beş dakika hakkınızı kullanmak istiyorsunuz?... Buyurun Kürsüye.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yani Erhan Bey buralardadır diyorsunuz ama bir ayağı dışarıdadır yani hiçbir iş yaptırmıyormuşsunuz. Ben olsam bu baskıdan kendimi de onu da kurtarırdım yani.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Yardımcı oluruz günü gelince.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Şimdi Nazım Bey tabii eski bir Tarım Bakanı olarak Dursun Bey’e kefalet verdi. Ben olsam vermezdim. Çünkü tarihleriyle rakam vererek ifade ettim. Teyit edilebilirdir.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Çok da iyi dinledim sizi.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sipariş edildiği gün 360 Dolar’a bağlanan ve parası peşin olarak gönderilen bir ürün eğer o gün 330 Dolar’a temin edilebilecek durumdaysaydı Ukrayna Tahıl Koridoru açıldığı için fiyatların aşağı seyirli olacağı eğer uzmanlık gerektirmeyecek kadar öngörülebilir bir mevzuysaydı bir ay opsiyonlu malı en azından o günkü değeri ile alırdınız. Üstünden fazla para ödemezdiniz.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20/2016 Sayılı Kamu İhale Yasası bu Meclisten Oybirliğiyle geçti ve bu Kamu İhale Yasası Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde çıkarılmış bir Yasaydı ve eğer biz dönemsel ihtiyaçlar nedeniyle Kamu İhale Yasasının dışına taşıyacaksak kendimizi yaptığımız işlerin bir değil 11 gözle takip edildiğini bilmek durumundayız.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Ona itirazım yok.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ve bu kadar basit bir şey söylüyorsam ben bunun üzerinde durmak ve kefaleti bonkör harcamamak gerekir.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Erkut Bey bir kamuoyu yanlış şey yapmasın diye. Ben tabii ki acil alımlarda o süreyi yönetime verebilmek lazım ama tabii ki şeffaflık konusundaki alınabilecek tedbirlere hiçbir itirazım yok.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Şeffaflığı temin etmediğimiz sürece hiçbir siyasi Kamu İhale Yasasının dışına taşma kendini taşıma cesareti göstermemelidir. Elektrikte yakıt konusunda ayni şeyleri yaşadık ve size naçizane tavsiyemdir. Bakan pozisyonunda sizsiniz. Tüm zamanlarla ilgili Devletin tüm organlarıyla birbirinden bağımsız inceleme başlatma yükümlülüğünüz vardır. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisinin tüm zamanlarına kefalet veririm bedeli mukabilinde. Hiçbir çekincem yoktur eğer benim de partimin anlamında söylüyorum yapmamış olması gereken bir sicil kaydı varsa bu konuda ama iddia ediyor ve diyorum ki önce gözümüzdeki mertekten kurtulalım. Çünkü şu anda çok fahiş kamusal kaynak israfı yaşanmaktadır. Çok fahiş şu anda ve maalesef her biriniz buna iştirak ediyorsunuz. Dolayısıyla tüm zamanların üleşme iddialarını kayda değer buluyorum ve mutlak suretle temyize havale edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama şu anda devam eden bir üleşme olduğunu söylüyorum. Bugün bile hala şu anda bir üleşme vardır. Sizin payınıza bir şey düşmüyor olabilir. Bu benim bu üleşmeyi görmezden gelmemi gerektirmez. Siz cevap verme cesareti gösteren bir Sayın Bakan olarak elbette teşekkürü hak edersiniz ama sizi ben bundan ayıramam. Çünkü ortak kararlarınız da bu kamusal kaynak yok oluyor.

NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden)(Devamla) – Tabii siz Hükümet babında düşünürsünüz.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bu irade, bu irade Kıbrıs Türk Halkı tarafından sizlere üstünde tepinesiniz diye verilmiş bir irade değildir. Bu irade size yasalar ekseninde iş yapmanız için tanınmış bir ayrıcalıktır. Eğer siz bu yasaları bertaraf ederek, berhava ederek hareket edecekseniz bu olur şey değildir kusura bakmayınız. Çünkü Toprak Ürünleri Kurumunda şu anda görev yapan kadroları siz atadınız. Ama ben size iddia eder ve derim ki, bildiğiniz gibi hareket etmiyor bu kadrolar şu anda. Siz diyorsunuz ki ben bu konudaki bilinen bütün oyunculara fiyat sorarak hareket ettim. Ben size diyorum ki şu anda satın alma kararları kapının önünden geçen satıcılardan yapılmaktadır. Arada radikal bir fark vardır. Ve sizin dönemizi mevzuatın uygulanmamasına ilişkin referans verdim ama bu gelişi güzel alımlarla ilgili size atıf yapmadım. Şu anda kapının önünden geçerken arpam vardır ister misin diyenden alım yapan bir Toprak Ürünleri Kurumuyla karşı karşıyayız, bu kabul edilir değildir. Ve Sayın Bakan bu konuda kendisine soru soran gazetecilere; “fahiş kar elde edenlere engel olduğumuz için yaygara koparıyorlar” diyor. Anlaşılır değil. Ben diyorum ki, fiyatların aşağı seyirde olacağı çok belli. Ukrayna pazarı kapalıyken açılmış, tahıl koridoru oluşturulmuş. Dolayısıyla petrolde de belli bir fiyat düşüşü yaşanırken, navlun giderlerinde de tahıl temininde de ekonomik avantaj söz konusudur bizim gibi muhtaç ülkeler açısından. O zaman siz en azından siparişi verip ürünü bağladığınız gün piyasa değerinden alım yaparsınız. Piyasa değerinin yüzde 10 ile 15 arası üzerinde bir alım kararı veriyorsanız eğer, ya iş bilmediğiniz içindir ya açgözlü olduğunuz içidir. Bunun başka bir izahı yoktur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN –Teşekkürler Sayın Şahali.

Şimdi de sırada Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın, “Yaşanan Son Siyasi Gelişmeler ve Muhalefetin Akdeniz’deki Gelişmelerle İlgili Suskunluğu” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP-

04.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde “Yaşanan Son Siyasi Gelişmeler ve Muhalefetin Akdeniz’deki Gelişmelerle İlgili Suskunluğu” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Emrah YEŞİLIRMAK

UBP İskele Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yeşilırmak. 15 dakikadır konuşma süreniz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Saygıdeğer Kıbrıs Türk Halkı, Sayın Başkan değerli milletvekilleri; öncelikle 3 Ekim Pazartesi günü başlayan yeni Yasama Yılının çalışmaları halkımıza ve Devletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konuşmama başlamadan önce, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ile ilgili yaptığı konuşma için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki bu konuşma, en üst düzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma talebidir ve yapılan bu konuşma tarihi bir konuşma olduğunu belirtmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma talebi halkımız tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştır ve bizleri mutlu etmiştir ve gururlandırmıştır. Bu ülkenin bir evladı ve bir milletvekili olarak da yaşanan bu gelişmeden dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim.

Güncel konuşma başlığıma geldiğim zaman da şunları söylemek isterim. Tabii son zamanlarda Millet Bahçesi, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesine ilişkin ciddi tartışmalar ve eylemler var. Tabii aynı hastane yapımında olduğu gibi, yol projelerinde olduğu gibi, su projesinde olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıldığını maalesef görüyoruz.

(Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe, Başkanlık Kürsüsü’nü Sayın Armağan Candan’a devreder)

Ben kendimce kısa bir araştırma yaparak, ülkemize kazandırılan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Anavatanımız tarafından ülkemize kazandırılan projelere baktığımız zaman, çok fazla proje olduğunu sondaj yapınca gördüm. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ki, halkımız da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Halkına hangi projeleri armağan ettiğini tekrarlamak istiyorum. Çünkü bunlar önemli projeler ve birebir insan yaşamına değer katan eserler olarak değerlendiriyorum. Örneğin Geçitköy Barajına su aktarılması için Türkiye kısmında Anamur Barajı Projesi çok önemli projelerden bir tanesi. O proje hayata geçmese o su buraya aktarılamazdı. Onunla birlikte Anamur-Karşıyaka arası deniz geçişi askılı boru sistemi ki bu proje dünyada bir ilk olan proje askılı sistemde borularla suyun Geçitköy Barajına aktarılması. Tabii suyun aktarılmasıyla da süreç bitmedi. Sonrasındaki süreçte pompa istasyonlarıyla arıtma istasyonuna aktarılması ki Geçitköy Baraj Projesinde de çalışan biri olarak çok büyük bir projeydi. O projeden sonra suyun arıtmaya aktarılması, arıtmadan da içme suyu, depo bağlantı ihaleleri 243 kilometrelik de ihale yapılarak da halkımızdaki hanelere ulaştırılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bizlere hibe edilen en önemli projelerden bir tanesi olmuştur. Bununla birlikte tabii içme suyuyla yeterli kalınılmadı. Şu anda sulama, tarım, sulamayla alakalı da şu anda iletim tünel projesi bitirilmek üzere. Orta Mesarya Sulama İletim Hattı Projesi devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atık Su ve İçme Suyu altyapı projeleri devam ediyor. Bununla birlikte ulaşım sektöründe Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi hemen hemen tamamlandı. İskele- Çayırova Yolu devam ediyor. Bitti bir kısmı kaldı. Güzelyurt-Lefke Yolu Projesi tamamlanmak üzere. Açılışı da yapıldı diye biliyorum. Balalan-Yenierenköy Yolu şu an yapılıyor. Değirmenlik-Dağyolu Projesi devam ediyor. 322 köyün köy yolları ve altyapı projeleri devam ediyor. Yeni Girne Hastanesi Projesi devam ediyor. Bununla birlikte Lefkoşa 500 yataklı hastane projesi şu anda temel atma töreni yapılacak ve onun da yapım ihalesi devam ediyor. Pandemi Hastanesi Projesi yapıldı. Bununla birlikte tıbbi tesisat ve teknik alımı 720 doz aşı, 720 bin doz aşı yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anavatanımız tarafından Kıbrıs Türk Halkına gönderildi. Bununla birlikte solunum cihazları ve benzeri tıbbi teçhizat alımı için de 80 Milyonluk da yine ayni şekilde buraya gönderildi. Enerji arzında yaşanan sıkıntılardan dolayı iki adet yine 25 megawatlık mobil elektrik santrali. Kıb-Tek’in borcuna AKSA’ya karşı yine 560 Milyon TL’lik finansman desteği sağlandı. Kurumlarımızdaki E-Devlet yapılarına ciddi şekilde Türkiye Cumhuriyetimiz ciddi katkı sağladı. Yani burada E-Nüfus, E-Kimlik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, EBYS, E-Gümrük, E-Tüzel, MAKS, Kamu Sertifikasyon Merkezi, Kamu Yönetim Sistemi, E- Devlet Kapısı Projeleri ve bununla birlikte olarak E-Devlet Bina Merkezi veri merkezinin de yeni yapılması yine bu ülkemiz içerisinde hayat bulan projelerden bazıları. Bunula birlikte biliyorsunuz yine KEİ üzerinden belediyelere ve belediyelerin altyapılarına yanlışım yoksa 780 Milyona yakın bir proje ayrıldı ve bu rakamlar da şu anda tam bilmediğim için sadece ve güncel konuşma başlığımda bulabildim. Gençlik ve spor yatırımlarına ciddi katkılar yapıldı. EBA Eğitim Bilişim Adası Projesi Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesindeki ciddi kampüs yapımları oldu. Bina yapımları oldu. Bunlara destek verildi. Bakanlıklar ve diğer kurumlara araç, makine ve hibe desteği sağlandı projelerle. Rakamlara baktığımızda 2002-2021 yılı arası 2002 tekrar altını çiziyorum. 2002-2021 yılı arası güvenlik, cari, personel giderleri için 4 Milyar 668 Milyon TL’lik bir kaynak aktarımı olmuş. 2002-2021 bütçe açığı finansmanı için 5 Milyar 989 Milyon TL’lik bir katkı sağlanmış. 2002-2021 altyapı ve reel sektör projelerine 4 Milyar 631 Milyon TL katkı sağlanmış. 2022 için ayrılan kaynak bu sene için 4 Milyar TL civarında. 1974-2021 yılları içinde toplam 16 Milyar 453 Milyon TL yani yaklaşık 8 Milyar 797 Milyon Dolarlık bir katkı sağlanmış. Ulaştırma sektörü, denizcilik, havacılık, posta hizmetleri, karayolları ve dört ana projede toplam 800 Milyon TL’lik bir katkı sağlanmış. 1988 yine ben araştırmalarıma baktığımda 1988-2022 yılları arasında 16 farklı bölgede 193 kilometre bölünmüş yol, 20 farklı bölgelerde 421 kilometre yol yapılmış, toplam 619 kilometre yol yapılmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından. Bu rakamlar çok önemlidir. Toplam maliyeti 2 Milyar 687 Milyon TL tutarındadır bu yapılan katkının. 28 belediye az önce söyledim, 839 projeye toplam 274 Milyon TL kaynak ayrılmış yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından. Tarım sektörü için hayvancılık, balıkçılık, çiftçilik alanlarında toplam 230 Milyon destek sağlanmış. Turizm sektörüne toplam 510 Milyon destek sağlanmış. Sanayi ve ticaret sektörüne 246 Milyon destek sağlanmış. Yükseköğrenim sektörüne 602 Milyon TL destek sağlanmış, E-Devlet projelerine de 272 Milyon TL destek sağlanmış. Şimdi ben yeni milletvekili seçildiğimde hep şunu söyledim. Muhalefetin yapıcı değil yıkıcı bir tutum sergilediğini yaptığım ilk Meclis toplantısında ilk Meclis konuşmamda dile getirmiştim. Bu düşüncemde herhangi bir değişiklik olmadı çünkü muhalefetin yerel yönetimler reformu sürecinde sergilediği tutum ve davranışları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu tutum ve davranışlar şu an gündemde olan Cumhuriyet Meclisi, yeni Cumhuriyet Meclisi binasının işte Cumhurbaşkanlığı binasının ve Millet Bahçesinin konusunda da aynı şekilde devam ediyor. Yani bu projenin Kıbrıs Türk Halkına hakaret olarak addedilmesi bile inanılacak gibi değil. Yani bu proje Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Türk Halkına aslında bir armağandır bir eserdir. Dolayısıyla bu sadece sayın şu anki Cumhurbaşkanımız olan Ersin Tatar’a yapılan bir Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi değil veya bizlere yapılan bir Meclis değil, bundan sonraki süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamına kim gelecekse ona ve ondan sonraki gelecek olan Cumhurbaşkanlarına veya bizden sonraki gelecek olan milletvekillerine ve bununla beraber millet bahçesiyle birlikte orada yapılacak olan eserler Kıbrıs Türk Halkına armağan edilecek. Dolayısıyla iradenin gaspı işte bu iradeyi yansıtmıyor gibi bu projenin Kıbrıs Türk Halkı iradesini yansıtmıyor gibi söylemleri desteklemediğim gibi, muhalefetin aslında burada izlediği sergilediği tutum ve davranışın işte kavgacı, yıkıcı olduğunu ve toplumu kutuplaştırdığını görmekteyiz. Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı binası aslında bugün tartışılan bir konu değil. Az önce Sayın Bakan söyledi, 2008 yılından bu tarafa tartışılan bir konu. 2008 yılından beri yeni bir Meclis binasına ve yeni bir Cumhurbaşkanlığı binasına ihtiyaç olduğu aslında bir gerçektir. Anavatan Türkiye Cumhuriyetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hibe edeceği bu önemli yatırım Kıbrıs Türk Halkı olarak büyük bir heyecan ve gururla karşılandığını belirtmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi binası ve Millet Bahçesi yukarıda saydığım, ülkemizde yapılan yatırımlar gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kalkınmasında önemli bir rol oynayacak, eser olacağını düşünüyorum. Çünkü o projenin içerisinde biraz sonra onun detaylarını sizlerle paylaşmak isteyeceğim, bu projelerin detaylarında neler var bunları sizinle paylaşmak istiyorum ki halkımız bizleri daha iyi anlasın. Sanki şu şekilde lanse ediyoruz, oraya sadece bir Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yapılacak, oraya sadece bir işte Cumhuriyet Meclisi yapılacak o kadar, onun dışında projenin başka hiçbir detayında hiçbir şey yokmuş gibi. Projenin detayını paylaşmak istiyorum. Lefkoşalı bu projenin hayata geçmesiyle birlikte içerisinde yürüyüş parkurları, spor alanları, büfeler ve daha fazlası bulunan yeni bir yaşam alanına aslında kavuşuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisinin yerleşkesinin toplam alanı 187 Bin 455 metre kare. Millet Bahçesinin yerleşkesi ise 470 Bin 65 metre kare yani mevcut Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin üç katı büyüklüğünde bir, halkımızın hizmetinde olacak olan bir millet bahçesinden bahsediyoruz. Peki Millet Bahçesinin içerisinde neler var, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Millet Bahçesi, şehrin karmaşasından uzak, huzurlu hissettirecek, insanların dinleyebileceği, yürüyebileceği, sosyalleşebileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanması amaçlanmış olan bir proje. Tasarımdaki hedef nitelikli peyzaj unsurlarına sahip bir aktif yeşil alan yaratmak. Yerleşke alanının yüzde 1.4’ü yapı, yüzde 72.8’i özellikle altını çiziyorum peyzaj yeşil alan olacak. Yüzde 25’i ise yürüyüş ve koşu yolları oluşturan peyzaj ve sert zemindir. Toplam Millet Bahçesinde 19 Bin 610 adet de ağaç ekilecek projenin içerisinde yer alıyor. Bahçeyi çerçeveleyen araç yolu üzerinde farklı yerlerde farklı fonksiyon alanlarında hizmet eden toplam 1145 araçlık otoparkın üzerinde de enerjiden tasarruf edilmesi için güneş enerji paneli sistemleri kurulacak. Bununla birlikte projenin içerisinde etkinlik meydanının içerisinde amfi tiyatro var. Yaklaşık 4 bin 600 metrekare alana kurulmuş olan bu arada kalabalık kitlelerin ayni anda dinlenmesinin yanı sıra 2 bin kişi kapasiteli amfisiyle müzik dinletisi, dans gösterisi, konser gibi toplu olarak yapılan etkinliklere olanak sağlayacak bir alan oluşturulması amaçlanmıştır. Yani projenin içerisinde amfi tiyatro da var. Etkinlik çayırı var. 15 bin metrekarelik toplu alan etkinliklerine ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmış doğa ile iç içe etkinlik çayırı var. Çocuk oyun alanları var. Farklı yaş gruplarına ait ve farklı özellikle toplam 8 bin 960 metrekare büyüklüğünde oyun alanı tasarlanmış çocukların fiziksel olarak gelişimine katkı sağlayacak oyun elemanlarının yanı sıra farklı yerlere konumlandırılmış iki adet sulu park ve iki adet kuru havuzla birlikte hem çocuklar, hem de yetişkinler için, yetişkinlerin serinlemesi ve sosyalleşmesi için uygun mekanlar tasarlanmıştır. Bununla birlikte spor alanları var. Bahçenin ana girişinde yakın konumlandıran yaklaşık 36 bin metrekare alan içerisinde üç adet basketbol sahası, dört adet tenis kortu ve dört adet futbol sahası ve dinlenme alanları ve büfesinin bulunduğu bir spor kompleksi planlanmıştır ve bununla birlikte su duvarları var yaya yollarıyla birlikte su duvarları var. Bunun dışında bahçe içerisinde yer alan peyzaj içerisinde kermes alanı 100 metrekare, sanat yolu, yürüyüş yolları, kaykay pisti, bisiklet yolu ve meyve bahçesi var. Meyve bahçesinin içerisinde de yine Kıbrıs’ın birçok yerinde Anıt Ağacı, işte kültürümüzün bir parçası olan Cümbez Ağacı. Yine iklim ve doğasına uygun olan Zeytin Ağacı, Pınar Meşesi, Keçi Boynuzu yani harup dediğimiz, Kıbrıs Okaliptüsü, Nar Ağacı, Selvi, Fıstık ve Çam, Kızıl Çam gibi doğasıyla bütünleşecek ağaçlardan planlanmış bir bitkilendirme yapılacak bu yerleşke alanının içerisine. Ben sadece şu soruyu sorma ihtiyacı hissediyorum. Neden ülkemizde böyle bir bahçe olmasın, park olmasın? Daha önceki Dörtlü Koalisyon Döneminde çok iyi hatırlıyorum. Askerden alınan 200 dönümlük bir alan vardı BRT’nin karşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O dönem o alan içerisine yapılması planlanan proje hatta çok ciddi kavgalar da çıktı. Sibel Siber Projeyi sahiplendi. Sayın Mustafa Akıncı Projeyi sahiplendi. Tufan Bey işte proje 200 dönümlük alan üzerine 1 Milyonluk bir kaynak ayrıldığını projenin maliyetinin 22 Milyon karıştırsam da böyle bir parka ihtiyacımız var. Sonuç itibariyle Dörtlü Koalisyon döneminde 200 dönümlük…

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Park başka bir şey.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Hayır. Tamam yahu 200 dönümlük böyle bir parka ihtiyaç var mı esasen soru budur? Yani Lefkoşalının, halkımızın böyle bir…

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Esas soru o değil.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Esas soru o değilse esas soru şudur; halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var mı, yok mu esas soru budur? Yani bu projeye, yani bu parka, bu bahçeye halkımızın etkinlik yapabileceği, vakit geçirebileceği parka halkımızın ihtiyacı var mı, yok mu esas soru budur? Dolayısıyla, efendim?...

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Daha nelere ihtiyacı vardır bakılsaydı keşke temel atılmadan.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Ben anlattım. Ben anlattım.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Senin haberin bile yoktu bu olaylardan.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Park yapmak için ağaç sökülen ilktir herhalde.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Benim haberim vardı merak etme de sizin haberiniz yok. Ben şimdi bu söylediklerimde sizin haberiniz yoktu eminim.

JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Biz de parka karşı çıkmıyoruz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Neye karşı çıkıyorsunuz?

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Külliyeye karşı çıkıyoruz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Tamam siz çıkabilirsiniz. Ama biz de karşı çıkmıyoruz. Biz de diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi bu ülkeye hibe edilen bir eser. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Binasını sadece Ersin Tatar mı kullanacak, Sayın Ersin Tatar mı kullanacak? Sayın Cumhurbaşkanı seçilirse bir daha kullanacak. Seçilmezse yeni gelen Cumhurbaşkanı kullanacak. Yani sizin olası ileriki dönemlerde seçilmesi durumunda sizin partinizden bir Cumhurbaşkanı o Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesini kullanmayacak mı? İhtiyacınız yok mu? Ya da Cumhuriyet Meclisine ihtiyacınız yok mu sizin? Yoksa çıkacaksınız neden olmadığını anlatacaksınız. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Kıbrıs Türk Halkına çok ciddi projelerle katkı sağlamış. Bu da katkı sağladığı projelerden bir tanesi. Herhangi bir bedel ödemiyoruz. Eleştiri olabilir. Projenin şekli eleştirilebilir, düşünce farklılıkları olabilir.

Ancak projenin tümüne karşı çıkılmasını ben doğru bulmuyorum. Dolayısıyla hibe edilen bir projenin aynen okul, hastane, yol ve benzeri su temini projesinde olduğu gibi, projelerde olduğu gibi karşı çıkılmaması gerektiğini ve projenin hayata geçmesini destekliyorum. Böylesi önemli bir eseri tabii bizlere armağan eden Sayın Cumhurbaşkanına da, Recep Tayyip Erdoğan’a da tabii ki teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Fuat Oktay’a da gösterdiği hassasiyet için ayrıca şahsım adına teşekkür ediyorum.

Eylemleri görüyoruz ama bu eylemlerden maalesef memnuniyet duyduğumu söylemek istemiyorum çünkü çok ciddi şekilde toplumları kutuplaştırdığını söyleyebilirim. Çok ciddi şekilde toplumu gerdiğini söyleyebilirim ve bunlar halkımıza maalesef ciddi şekilde bir fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Devletini seven, Devletine sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın bu projeye sahip çıkması ve desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu projenin de yani Cumhuriyet Meclisinin, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin ve Millet Bahçesinin de Kıbrıs Türk Halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Gelelim Ege ve Akdeniz’deki gelişmelere.

BAŞKAN – Son 1.5 dakikanız Sayın Yeşilırmak. Ek sürenizin sonu 1.5 dakika.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Tamam, çok hızlı…

BAŞKAN – Ek süreyi verdim. Toparlayın Sayın Yeşilırmak.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Devamla) – Yani sizin milletvekilleri ekstra 15-20 dakika daha konuştu ama ben toparlamaya çalışayım.

Güney Kıbrıs silahlanıyor. Ege denizindeki adalar silahlanıyor, Rum Papazlar, milletvekilleri silah atış talimi yapıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırıyor ve dün iki gün önce ortaya çıkan, yine Amerika Birleşik Devletleri Güney’i partnership programına dahil ediyor yani Amerika Birleşik Devletleri Rum askerlerine eğitim verecekmiş partnership programı çerçevesinde. Kime karşı, neye karşı? Burada bunu sorgulamak gerekir. Burada esas önemli olan muhalefetin yani sizlerin neler söylediği, bunlar çok önemli. Çünkü bizim bölgemizin savaşa değil aslında barışa ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tutumlar yani Amerika Birleşik Devletlerinin sergilemiş olduğu tutumlar ciddi şekilde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahsızlandırılmış adalar statüsünde olan ve Lozan Anlaşmasıyla yine 1923 yılındaki Lozan Anlaşması ve 1947 yılındaki Paris Anlaşmasıyla silahsızlandırılan adalardaki eleştirileri maalesef biz sizlerden göremedik. Dolayısıyla bu noktada muhalefet milletvekillerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, İsrail’den demir kubbe ve savunma sistemini almak istemesi, Amerika Birleşik Devletlerinin Güney Kıbrıs’a HIMARS çoklu roketatar sistemini vermek istemesi ve ABD’nin Güney Kıbrıs’ı State Partnership Programına dahil etmesine karşı çıktığını ve eleştiri yaptığını maalesef ben görmedim. Bu çoklu HIMARS dediğimiz çoklu roketatar sistemini Güney Kıbrıs neden alıyor? Doğuş Hanım, siz buna çıktığınızda buna bir cevap verin. Yani bu roketatar sistemini neden alıyor Güney Kıbrıs? Bu roketatar sisteminin menzilinin 480 kilometre olduğunu ben internetten araştırdım. 480 kilometre olduğunu biliyor musunuz? Yani oradan atılacak bir roketle 480 kilometre ötedeki bir hedefi vurabilen bir sisteme neden ihtiyaç duyuyor Güney Kıbrıs? Ya da İsrail’den demir kubbe savunma sistemine, roketatarları bertaraf eden bu savunma sistemi ki 150 metrekare alan içerisindeki, özür dilerim 150 kilometre kadar alan içerisindeki alanı koruyan savunma sistemine neden Güney Kıbrıs’ın ihtiyacı olduğuna cevap vermenizi, eleştirmenizi bekliyorum. Çünkü tekrar söylüyorum, bizim savaşa değil barışa ihtiyacımız var. Bölgenin huzura ihtiyacı var çünkü bölgede ciddi anlamda bir ekonomik değer var. Bu ekonomik değerden hem Kıbrıs Türk Halkı olarak bizler hem de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin faydalanması gerekir. Dolayısıyla Rum Ordusunun Amerika tarafından eğitilmesine de son açıklanan kararı da ben ciddi şekilde altında bazı sebeplerin ve nedenlerin olduğunu düşünüyorum. Umarım yaşanan gelişmelerde bıçak kemiğe dayanmaz ve farklı sonuçlar ortaya çıkmaz. Ve öyle olursa da Birleşmiş Milletlerin Avrupa Birliği, ABD ve Uluslararası Toplum, Kıbrıs Türk Halkının 1959-1960 Anlaşmalarıyla teyit edilen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve buna göre hareket etmelidir. Her halükarda Türkiye garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında oldu. Bundan sonra varlığını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla tarihi ve hukuki sorumlukları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir. Egemenliğimizin garantörü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini korumak için atacağı tüm adımları ve alacağı tüm tedbirleri desteklediğimi de bir milletvekili olarak ayrıca belirtmek isterim.

Son olarak Güngör Katı Atık Tesisi ile ilgili konu geçtiği için söylemek istiyorum. Güngör Katı Atık Tesisinin sorumlusu ve ortaya çıkan bu durumun sorumlusu bizleriz, hiç kimse kusura bakmasın. Çünkü Güngör Katı Atık Tesisini merkezi Hükümet yapmamalı. Güngör Katı Atık Tesisini yapacak olan yer aslında yerel yönetimlerdir. Tüm dünyada Avrupa’da Türkiye’de yerel yönetimlerde katı atık tesisinin kurulması, katı atıkların bertarafı, katı atıkların tekrardan bir ekonomiye kazandırılması, katma değer yaratılması yerel yönetimler tarafından yapılıyor ama her ne hikmetse maalesef gelmiş geçmiş tüm Hükümetler tarafından katı atık tesisinin bertarafı noktasında yanlış bir strateji çizildi. Ve şu anda yaşanan sıkıntılara baktığımızda Güngör Katı Atık Tesisinde ya da diğer belediyeler de şu anda doğanın içerisinde depolama, vahşi depolama alanlarına baktığımızda maalesef yara alan ve yine Kıbrıs Türk halkı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu noktada transfer istasyonlarının tekrardan planlanması gerektiğini düşünüyorum. Molozlarla alakalı tekrardan bertaraf tesislerinin kurulması, yine yerinde ayrıştırmanın yapılması gerektiğini yani evsel atıkların yerinde ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve yine bununla birlikte Güngör Katı Atık Tesisinin de evsel atıkların sadece getirilmesi ve onun dışındaki atıkların da evsel atıkların sadece getirilmesinin dışındaki diğer atıkların da yerinde ayrıştırılması gerektiğini ve bu şekilde yapılacak projelerle ancak biz bu sorunu aşabiliriz. Aksi taktirde şu an Güngör’deki yangını söndürsek ne olacak ki hiçbir sıkıntı olmayacak. Aynı sıkıntı belki de iki ay sonra devam edecek. Esas sorun tekrar söylüyorum yerel yönetimler üzerinden planlama yapmamak ve maalesef bunun sorumlusu da hepimiz tüm gelmiş geçmiş Hükümetlerdir. Bundan sonraki süreçte üstümüze düşen yerel yönetimler üzerinden Güngör Katı Atık Tesisini tekrardan planlamaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.

Değerli milletvekilleri; şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın “İrade ve Parya Siyaset” konulu güncel konuşma istemi bulunuyor.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

4.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde, “İrade ve Parya Siyaset” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Doğuş DERYA

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun söz sizin Sayın Derya.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz Emrah Bey’in konuşmalarına cevap verip ondan sonra başlayayım madem kendisi rica etti. Çıktı burada işte Geçitköy Barajına yapılan yatırımı, kaçak yapılmış pandemi hastanesini, ihaleleri Türkiye’de açılmış köy yollarını örnek vererek, bunların hepsi sanki bize bir hibeymiş gibi ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin hanesine borç olarak yazılan bazı yatırımları, 2010’da İrsen Bey’in imzalamış olduğu ve bugün boruların dahi parasını faturalarımız aracılığıyla ödediğimiz ve kendi yeraltı sularımızı satın alır duruma geldiğimiz Su Projesini bir lütuf olarak aktardı. Bu ülkedeki insanların hakları ve iradesinin gasp edilmesiyle ilgili bir gailesi olmayan bir partinin mensubu olarak zaten bunun üzerinden bir şükran edebiyatı yapması şaşırtıcı değil. Kıbrıslı Türkler Annan Planına evet dedikleri için bugüne kadar Avrupa Birliği üzerinden Kıbrıslı Türk toplumunun inkişafı için ayrılmış para 2006’dan bu yana 600 Milyon Euro’yu da geçmiştir, isterseniz bir kıyaslayın bugünkü kurdan bir 600 Milyon Euro’yu çarpın. Yani maalesef Adadaki siyasi sorun çözümsüz olduğu için Türkiye ile kurduğumuz bağımlılık ilişkileri sürekli olarak bize sanki bir şey lütfedilirmiş gibi aktarılıyor ve bu toplumun ihtiyacı olmayan meseleler bize yukardan bütün başka sorunlarımız göz ardı edilerek baypas edilerek getiriliyor ve külliye gibi dayatılıyor. Külliyeyi bir park olarak sunmak burada Emrah Bey enteresan belli ki savunamıyorsunuz çünkü…

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Park olarak sunmadım ki.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Şu anda toplumun ihtiyacı olmayan bir projeyi ve parka niye karşı çıkıyorsunuz, diyorsunuz. Dünyanın neresinde ağaçlar sökülerek bir park yapılmış veya eğer bir yeşil alan yaratma derdi varsaydı niye kuru Mesarya ovasının içinde insanların yararlanabileceği bir ağaçlandırma faaliyetiyle beraber bu küresel iklim krizi koşullarında ağaçlandırma da çok önemliyken ve ormanlarımız sürekli yanarken ve siz aslında bunları konuşmayalım diye, her şey bir milliyetçi hamasetin içerisine boğarak ve sıraya girmiş bakanlarınızla işte Anavatanın Kıbrıs Türklerine verdiği değerin göstergesi demiş Ziya Bey, prestij demiş Olgun Bey, KKTC’nin ihtiyacı demiş Dursun Oğuz Bey, şükran demiş aynı zamanda Beyaz Ev’e de çağrılmış olan İzlem Hanım, Devletin sembolü demiş emirname ortadan kaldırarak İskele Bölgesinde palas panderes bir takım vizeler çıkartmak için adım atmış olan Fikri Bey, iki ayrı Devlet göstergesi demiş Ünal Üstel Bey, jet skandalı raporuyla ilgili herhangi bir şey söylemeyen Ünal Üstel Bey, madem ki iki ayrı Devlet teziniz vardır, külliyeye mi ihtiyacınız vardı zaten Devlet olduğunuzu ispatlamak için? Onu da geçtim, Kıbrıslı Türkleri heyecanlandırmış demiş Oğuzhan Bey, heyecanlanan bir Kıbrıslı Türk görmedim ama sinirlenen çok Kıbrıslı Türk gördüm, günde üç kadının şiddete maruz kaldığı için polise başvurduğu, haftada iki çocuğun istismar edildiği, yoksullaşmanın derinleştiği, mülksüzleşmenin tavan yaptığı bir ülkede, 2 Milyar 500 Milyon kusur sırf Türkiye’de yapılan işlerin buradaki bir uzantısı olarak yandaş firmalara para aktarımı için yapılan bir proje bakın meseleyi doğru yerden tartışalım çünkü ülkede yarattığınız tahribatı, yoksullaşmayı, hukuk ihlalini, Anayasa ihlalini, Kıb-Tek’de yapılan yolsuzlukları konuşmayalım diye ayaklarımızın içine sürekli böyle bir top atıp bizi bunlarla meşgul etmeye çalışıyorsunuz. Doğrudan siyaset bilimi üzerinden söyleyeceğim size çünkü meselenin özü budur. Tarihte saraylar, cumhuriyetler ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren azalır, saray ve cumhuriyet rejimleri arasında bir asimetri vardır. Saraylarda kimler oturur, krallar, padişahlar oturur, cumhuriyet yani cumhur, halk rejimi demek olan Cumhuriyette saraylar azaltılır ve kamu kaynakları halkın ürettiği artı değer, sarayda oturan bir kişinin, lüksleri, ihtiyaçları ve ihtirasları için değil, tüm topluma yaygınlaştırılarak sağlık hizmeti, yol hizmeti, okul hizmeti olarak vuku bulur. Bu 18’inci yüzyıldan beridir böyledir. Fransız İhtilalinden itibaren böyledir. Bir yerde saraylar artıyorsa orada cumhuriyet rejimi risk altında demektir. Yani bugün Türkiye’nin her ilini neredeyse bir şantiyeye dönüştüren zihniyet aslında halk menfaati üzerinden yatırım yapmak yerine, saraylara yatırım yaparak, itibarı binada gören ve insanların yoksullaşması, maruz kaldığı şiddeti durdurmak üzerinden değil de, belli küçük bir otokratik elit grubun çıkarları üzerinden fonksiyon gösteren bir yapılanmadır ve siz imzaladığınız protokoller aracılığı ile emrivaki talebimiz olmayan saraylar aracılığıyla bu otokratik kültürü aslında ülkeye ihraç etmenin taşeronu haline geldiniz. Bu tartışma şimdi başlamadı, Ersin Tatar Bey’in kendisi ilk külliye tartışması başlatıldığında yahu bunu ben kendim talep etmedim, öyle uygun görmüşler dedi, bunu bir televizyon programında daha sonra gazeteye de yansıdı, açın arşivi bakın, bir televizyon programında kendi ağzıyla söyledi. Fakat talimatla gel, otur, kalk, açıklama yap diye öyle bir devretmiş durumdasınız ki iradeyi ve Kıbrıslı Türk Toplumunun bütün varlığını parya durumuna getirmiş durumdasınız ki, kendi hayatı hakkında söz hakkına sahip olmayan, köleleştirilmeye mahkum, bir kast sistemi içerisinde tamamen kapatılmış insan grubu demektir parya. Bizi şu anda hapsetmiş olduğunuz siyasal durum bu. Kendi ihtiyaçlarımızı, toplumsal irademizi kendi kurumlarımızın vermesi gereken vizeleri, izinleri konuşmayalım diye bu ülkedeki iradenin gasp edildiğini Türkiye’de yeni Osmanlıcı ideoloji çerçevesinde her yere gösteriş olsun diye dikilen sarayların Türkiye insanına yarattığı maliyeti konuşmayalım diye bir hamasete boğmaya çalışıyorsunuz. Bakın Atatürk Orman Çiftliğinin birinci derecede doğal ve tarihi Sit alanı statüsü Türkiye’de ilk külliye yapılacağı zaman kaldırıldığında ve bugün artık günlük 10 Milyar Lira gideri olan o heyula gibi bina sırf itibardan tasarruf olmaz denilerek yapıldığı için, o dönemde Mimar Mühendis Odaları Türkiye’deki Mimar Mühendis Odaları da bu külliyeye karşı dava açmışlardı. Ve hukuk ihlali aynen pandemi hastanemizin kaçak olarak yapılması gibi, aynen şu anda sizin park olarak sunmaya çalıştığınız, sizin park olarak sunmaya çalıştığınız ve bizim siyasal sistemimizle hiçbir bağlantısı olmayan, çünkü bizde bir başkanlık rejimi yok. Başkanlık binaları, parlamento binalarından daha büyük olduğu zaman bunun ne demek anlamına geldiğini biliyoruz yani hepimiz. Mekan sosyolojisi biliyoruz, tarih biliyoruz, böyle halkın ağzına iki tane şeker bal çalayım da güzel cicili bicili bir şey olarak sunayım bunu demeye kalktığınızda bunu kimse yemiyor. Hasan Bey demokrasiye olan inancımızdan yola çıkarak bu binaya taşınacağız, demokrasi güçlenecek dedi. Binayla mı güçlenir demokrasi yoksa Anayasaya sahip çıkarak mı, binayla mı güçlenir demokrasi yoksa yasalara sahip çıkarak mı? Yani siz sırf partisel menfaatleriniz için belediyeleri bir talimatla hiçbir doğru düzgün hazırlık yapmadan Anayasaya da aykırı bir şekilde kapatmaya kalkacaksınız, seçim tarihiyle oynayacaksınız da sonra binalarla demokrasi sağlayacakmış üstelik de hiçbir şekilde vizelendirilmemiş, izin alınmamış bir gecede gecekondu gibi, hangisidir gecekondu? Şu anda Ersin Bey’in oturduğu yıllar boyunca Sayın Rauf Denktaş’ın, Derviş Eroğlu Bey’in, Mehmetali Talat Bey’in, Akıncı Bey’in oturduğu bina mı gecekondu yoksa bir gecede çalışanlarının çoğu yabancı işçi olan bir şirketin kazmalarıyla, kürekleriyle daldığı bir yerde kazı yapması mıdır gecekondu? Böyle bir emrivaki olabilir mi? İşte bir Bakan çıkıyor “Bir sürü insan bundan ekmek yiyecek de karşı çıkıyorlar da Kıbrıs Türk halkına hakaret edercesine saçma sapan demeçler vererek, halk arasında kutuplaşma yaratmaya çalışıyor” Yahu biz o alana girdik. Tellerden atlayanlardan bir tanesi de bendim. Yurdumdan koparılan bir şey var orada ben yurduma, yurt hakkıma sahip çıkıyorum. Burada Parlamento kararı olmadan, hiçbir kurumumuzdan izin alınmadan, oraya gelip de benim halkımın hiçbir ihtiyacı yokken, sırf o yeni Osmanlıcı ideoloji çerçevesinde bakın Sayın Erdoğan’ın kullandığı 12 tane saray varmış herhalde 13’üncüsü de buraya yapmak istiyor. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü ve Atatürk Orman Çiftliğine yaptığı Aksaray bunun yanında Marmaris’te yazlık var, Ahlak’ta kışlık var, efendime söyleyeyim Van’da da bir tane yapılıyor saray bolluğuna bakın arkadaşlar. Sarayımızdı eksik, külliyemizdi eksik! Git Cengiz Topel Hastanesine duvarlar küflenmiştir, hastaların kullandığı çeşmelerin ağzı paslıdır. Devlet hastanesinde çatır çatır bir sürü makine eksiği var, insanlar sebepsiz yere vefat ediyor sebeplerini bulmaya çalışıyoruz doktorlar ayakta, okullarda öğretmenler ayakta ya bugün okul açıldı çocuğunun kırtasiye ihtiyaçlarını gideremeyen insanlar var. Yetersiz beslenme sorunu var bu ülkede artık. Yeni evlenen gençler bir gün bir evim olur, belki Mortgage usulü de borçlanırım da kredi öderim gibi bir hayale bile giremiyorlar. Geleceğe yürütecektiniz ya bu memleketi, 1960’lara geri döndürdünüz. Kıbrıslı Türkler yüksek lisans yapan, doktora yapan Kıbrıslı Türkler Güney’de asgari ücrete çalışıyorlar. Sizin dediğiniz nedir yahu Allah aşkına? Sizin dediğiniz nedir? Bu ülkede kendimizin ihtiyacı olan şeylere biz karar veririz, biz karar veririz. Birileri gelip bizim adımıza konuşmasın diye bu toplum yıllarca Kıbrıslı Rumlara karşı eşitlik mücadelesi verdi. Ben senin azınlığın değilim, ben bu ülkenin eşit kurucu ortaklarındanım dediği için mücadele verdi. Şimdi kimisi kredi, kimisi hibe adı altında tamamen Türkiye’de inşaat Ya Resulallah ideolojisi üzerinden, Türkiye’de hiçbir doğal alan bırakmayan, bütün kültürel mirasın üstünden buldozerlerle, iş makineleri ile geçen bir müteahhit zihniyeti, ülkenin kaynaklarını kemiren bir zihniyetin şantiyesi haline getirmek istiyorlar adanın kuzeyini. Burada bizim oturup düşünmemiz lazım, irade gasp edilirken, yurt hakkımız gasp edilirken, bunu kendi müteahhitlerimize de söylüyorum. Betondan bugün para kazanacak diye dün güya karşıydı, bugün değildir, yahu İskele’de tarımsal arazi kalmadı, bundan sonraki nesillerin yiyeceği sebzeleri, yetiştirecek araziniz yok, Kıbrıslı Türkler dairelerini, hayvanlarını, tarlalarını satıyor KKTC vatandaşları, siz Hükümet olarak yabancıların aldığı mal sayısını artırıyorsunuz, İsrailli geliyor, Rus geliyor işte ucuz iş gücü olarak da Pakistanlı geliyor, Kırgız geliyor, Türkmen geliyor, böyle bir kendi ülkemizde nüfus olarak azınlığa düştüğümüz bir vaziyet çıkıyor ortaya. Bu ülkeye gelen insanların insan haklarını sağlamadan, insan haysiyetine yaraşır bir hayat yaşamalarını sağlamadan, Devlet edebiyatı yapmayın. Egemenliğimizin göstergesi olarak çok sembolik bir değeri var, galiba bunu da Özdemir Berova Bey söylemişti. Ya sen neresinde egemensin? Kendi kararlarını alamıyorsun. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beridir Kıbrıslı Türklerin kendi seçtikleri insanlar tarafından yönetilme hakkı gasp ediliyor. Ulusal Birlik Partisinin kurultayında yüzde 60 oy alan Faiz Sucuoğlu Bey’e Başbakanlık yaptırmadılar. UBP kendi kendini yönetme kabiliyetine bile sahip değil, nasıl memleketi yönetecek? Da ondan sonra burada bir külliye edebiyatı üzerinden gidiyorsunuz.

Sevgili arkadaşlar, Devlet olmakla ilgili bir iddianız olacaksa her şeyden önce o topraklarda yaşayan insanların temel hak ve özgürlükleri ve alacağı sosyal hizmetleri artıracaksınız. Vazgeçin bu gigantik dedikleri, kendini büyük göstermek için binadan, silahtan, delikanlı açıklamalardan medet uman, buram buram ataerki, buram buram muhafazakarlık, buram buram ötekileştirme kokan orta çağ zihniyetinden vazgeçin! Dünya bunları 18’inci yüzyıldan itibaren bitirdi, bizi şu anda back to past, geriye çekmeye çalışıyorsunuz Kıbrıslı Türk Toplumu aydın bir toplumdur, bu ülkeye gelip, bu ülkeyi yurt bilen herkes, bu ülkede insanca yaşayabilme kapasitesi var diye yaşama konusunda ısrar ediyordu. Şimdi valizini toplayıp göç eder oldu ve burada işte yerleşke dediler bir de adına, bir yerleşme sorunu var, değil mi Erkut Bey yani bir…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Ama riyakarlık orada yani.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) - Gelip yani aslında yerleşme, çökme…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Riyakarlık orada başlıyor zaten.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) - Evet, çökme var, yerleşiyorlar bir yerlere. Biz kendi evimizde misafir muamelesi görüyoruz artık. niye? Sizin gibi arkadaşlar şu anda içinden geçtiğimiz konjonktürde dünyada ne oluyor ne bitiyor ve bize yapılmaya çalışılan şey, nasıl bir zihniyetin ve gelecek muhayyilesinin tezahürüdür bunu görmediğiniz için.

Son olarak süreme de sadık kalarak şunu söyleyeyim, silahlanmaya karşıyız, hepimiz karşıyız, ister Güney Kıbrıs ister Türkiye adayı kendi silah deposu olarak görüp bizim üzerimizden bunca zaman savaş acısı çekmiş, üstelik de turizm ülkesi olan bir Kıbrıs’ın savaş tehdidiyle motor sektörlerinin birinin ne kadar etkileneceğini de hesaplarsak ama şunu hatırlatmak isterim size. Yine bizim haberimiz olmadan Geçitkale’ye insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı yerleştirmeye başladığında Türkiye Cumhuriyeti Ersin Bey Başbakandı ve haberi yoktu, haberi yoktu. Biz TRT’den duyduk Geçitkale’ye bunların yerleştirileceğini madem silahlanmaya karşıydınız niye bunu söylemediniz o dönemde, niye bunu söylemediniz? Ben bu ülkede NATO üssü de İngiliz üssü de hiçbir savaş gücünün bulunmasını istemeyen bir gelenekten geliyorum. Peki siz, siz silahlandığınız zaman vatan millet Sakarya tehdit oluşturduğunuz zaman okey ama iki yıl önce kalkmış silah ambargosu Amerika benim bildiğim kadarıyla iki yıl önce kaldırdı silah ambargosunu bunu yeniliyor. Niye bunu şu anda gündeme getiriyorlar Filiz Hanım biliyor musunuz? Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. İnsanların tenceresinde kaynayan aş olmadığı için şiddet bugün OECD ülkeleri arasında 134 ülke arasında Türkiye şiddet oranları açısından 97’nci sıradadır. Anladın mı niye olduğunu yani?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Silahı da şeye bağlıyorsunuz…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Şunu demeye çalışıyorum şiddet kültürü üzerinden besleniliyor.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Silahı da kültüre bağladın…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – İnsanları seçmeni konsolide etmek için…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Ne alakası var!

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Belli dönemlerde milliyetçilik ve muhafazakarlık…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) - Silahla ne alakası var yahu!

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Dinle dinle de öğrenesin.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Doğuş Hanım ne alakası var silahla…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Milliyetçilik ve muhafazakarlığa oynanıyor. Emrah’çığım siyaset bilimi, tarih, sosyoloji gibi sosyal bilim dallarının hepsini bitirerek geldim buraya öyle havadan konuşmuyorum ben senin gibi. Bir tarihsel bilgi üzerine konuşuyorum. İstersen sana daha sonra bu konuda ders veririm.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Yok ben sana veririm.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Seçim dönemlerinde, seçim dönemlerinde insanları işte yoksullaşma konuşmasın yaşanan şiddet bir müzisyen Türkiye’de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü yahu dün nedir senin söylediğin, nedir söylediğin?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Ne alakası var…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Çocuk istismarı yüzde 1500 oldu. İşte sarayları olan ama sosyal Devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu bazen Yunanistan olur bu birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin ve Kıbrıs’ta şu anda bu anlamda bir repertuar Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor istediği kadar provoke etsin biz savaş yapmayacağız diyor. Ha oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor ben bundan bahsediyorum.

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Armağan Candan’dan devraldı)

Bir Kıbrıslı yurtsever bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkeden ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı her türlü militarist hareketin kendisine karşı federal çözümü, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü savunmaya devam edeceğiz, isteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC’yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan önce kendileri tanısınlar lütfen bu ülkede ayrı bir Devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinden buradan gelip birilerine teşekkür etmek ve siyasi ikbalinizi ona bağlamak ama siz bu ülkenin vekilisiniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Anayasal Düzen ve İrade Sorunu” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip istemi okuyun lütfen.

KATİP –

4.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde, “Anayasal Düzen ve İrade Sorunu” ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Ürün SOLYALI

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) – Değerli Kıbrıs Türk halkı; tabii ki uzun bir aradan sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi ve muhalefet olarak bizler ana muhalefet olarak bizler mücadelemizi hem sokakta ortaya koyduk toplum lehine hem birçok anlamda Anayasaya aykırılıkları ve yasalara aykırılıkları mahkemeye taşıdık. Ve bugün de dünden itibaren yine Mecliste de aynı toplum lehine mücadele vermeye yeniden devam ediyoruz. Elbette uzun süredir tartıştığımız bir irade ve vesayet sorunu var ve bu sorunun son günlerde aslında somutlaştığı bir de tartışma alanı. Ben özellikle sağ UBP- YDP- DP’den oluşan bu Hükümetin ortaya koymaya çalıştığı maalesef anayasal düzen hilafına olduğunu iddia ettiğim de çok somut verilerle geçmişte de anlattığım, bugün de üzerinde durmaya çalıştığım meseleye onların aslında üzerine bastığı bir noktadan başlayarak eleştiri getirmeye ya da onları doğruya davet etmeye başlayacağım. Sayın Denktaş’ın, İsmet Kotak’ların, bu ülkede bir bağımsızlık bildirgesi düzenleyip onun üzerine bir şekilde bu KKTC Anayasasını oluşturduğunu biliyoruz ve bu bağımsızlık bildirgesi kararında diyor ki Kıbrıs Türk Halkının özgür iradesini temsil ediyor kuracağımız bu Devlet ve devam ediyor doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamlarına inanan bir Devlet kuracağız. Ve devam ediyor, tabii çok uzun ve devam ediyor, diyor ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığının bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözülmesini engellemeyip, kolaylaştırabileceğine kani olan adımlar atmayı öngörüyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini Sayın Denktaş, Sayın Kotak o günün vizyonuyla aslında bağımsızlık bildirgesine yansıtırken. Bunu niçin anlatmak istedim çünkü egemenlik noktasında bütün dünyaya Birleşmiş Milletler Kürsüsü dahil son dönemlerde büyük propagandalar ortaya kondu ama biz bunu önce kendi iç dünyamızda yaşayabiliyor, bunu doğru zeminde kullanabiliyor muyuz bunun anlamını taşımalıyız. Devamında diyor ki bizde Devletin şekli Anayasa Madde 1, KKTC, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir. 3’üncü Maddesi de, egemenlik kayıtsız, şartsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan halkındır diyor. Yani siz bu Anayasaya uymak, halkın iradesini bir şekilde ondan aldığınız yetkiye dayanarak kullanmak zorunluluğunuz anayasanın ve bağlı metinlerinin gereğidir. Şimdi bizler çok uzun süredir özellikle 2020 yılından sonra ki bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesine denk gelir, biz ciddi anlamda vesayet hissini ve mahcur hissini yani kısıtlı olan kişi hissini çok ciddi anlamda yaşamaktayız. Ve diğer bir iddiam tekrarlayım, birçok yerde tekrarladım, ben iddia ederim veya derim ki, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişi ve bugün Hükümet koltuklarında oturduğunu iddia eden partiler, bu Anayasa düzenini yıkmakla kendilerine bir siyasi çizgi ve amaç belirlediler. Çünkü yaptıkları her şey, aldıkları her karar, Anayasaya aykırılığı tescil edilen işler, bu birincisi, bu mahkemeden dönenler. İmzaladıkları protokollerle, Anayasada var olan neredeyse bütün sosyal, siyasal, ekonomik özgürlükleri de yerle bir eden ve anayasa hilafına bunları taahhüt etmekten geri durmayan yönetim.

Şimdi konuyu somutlaştırmak gerekirse, 2021 yılının Temmuzunda bugün bu işi sınırsızca biraz önce böyle bir emlakçının anlatma usulüyle dinledik külliye bahçelerinin ne kadar aslında uygun olacağını yani oradan arsa kapatma noktasına gelebilecek bir promosyonla dinledik olabilecek olsaydı. Dolayısıyla bu kadar güzelleme, bu kadar sınırsızca savunulan bu külliye yapımını, 2021 yılı Temmuz ayında bu Kürsüden öğrendi bugün Cumhurbaşkanlığında oturan ve bu koltuklarda oturan herkes. Meclis binası yapılacak dendi biri bana söylesin bakalım, o Meclis binasının projesini buranın Meclis Başkanı görmüş bizim ihtiyaçlarımız “X,Y,Z” doğrultusundadır buna göre kurgulayın demiş midir? Dememiştir çünkü gözümüz kapalı gelen her şeye razı durumunda bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. O gün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu Kürsüden şöyle dedi “ Biz bunu bundan kastı bu Meclis binasıdır, KKTC’ye yakıştırmıyoruz, Cumhurbaşkanlığı binası ise İngiliz Döneminden kalma bir gecekondu, Kermiya’da hem bir külliye yapacağız hem de muhteşem bir millet bahçesi yapacağız. Devlet olmanın ifadesi budur dedi ve herkesin ilk defa duyduğu tırnak içindeki müjdeyi ilan etti ve o günden bugüne ne Tatar’dan ne bu Meclisin Başkanından ne de o günden bugüne Başbakanlık koltuğunda oturan sayısız iki-üç kişiden bir ses gelmedi. Kimse diyemedi aslında devlet olmanın ifadesi hayır altından saraylar değildir, devlet olmanın öncelikli biraz önce niye Anayasa hilafına uygulamalar yaparsınız dediğimde Anayasanın 1’inci maddesi sosyal devlet ödevini size yükler ve Anayasa’da belirtilen bu şeylere uygun davranacağınıza yemin ettiniz. Dolayısıyla devlet olmanın gereğinin, saraylar olmadığını, hastaneye ilaç ve altyapı olduğunu söyleyebilmeniz gerekiyordu. Okullarda öğretmen ve altyapısı olmadığını ve bunun olması gerekir gereken bir şey olduğunu bir devlette söylemeniz gerekiyordu. Dar gelirliye sosyal devlet destek verebilen, Göç Yasasından bu ülkede çalışan her gün emeği sömürülen insanlara eşit ücret verebileceği bir yapıya kavuşturan, gençlere istihdam sağlayabilen. Liyakata göre atamalar yapabilen insan, hak ve özgürlüklerine saygı duyan, çocuklarına sahip çıkan, kadın sığınma evleri yapan, mültecileri bu ülkede insanca yaşama davet edebilen bir devlettir ancak devlet diye nitelendirebileceğimiz cevabını verebilmeliydik. Devlet diyebilmeliydiniz ki, devlet 2022 yılında elektriksiz kalmak olmamalıdır altın saraylarda yaşamaktansa ve 30 Dolar ton başına Kıb-Tek’e yakıt biraz önce tartışıldı alabilecekken 150 Dolar ton başına yakıt alanları ceza mahkemesini huzuruna çıkaramadıktan sonra altın kafeste oturmuş bizim Cumhurbaşkanı kime yarar? Demek gerekirdi. Diyemedi hala diyemiyor. Bugünün rakamları tekrarlamak gerekiyor Maliye Bakanlığının güncel verileridir yıllık enflasyon Ağustos’ta Ağustos 2021’de yüzde 20’iken Ağustos 2022’de yüzde 118. Bu mudur devlet? Devlet kontrolsüz fakirleşmeyi sağlayabilen midir devlet yoksa sarayda oturmakla bütün bunları örtebileceğimizi mi düşünmektir? Devlet demesi lazımdı ki o gün ve bugün de demek zorundadır ki, biz asgari ücreti açlık sınırının Bin 50 TL altında belirledik, bundan utanmıyoruz ama altın kafeste oturmaya razıyız çünkü devlet budur mu demelidir? Hayır, bunu dememelidir. Bunlar gözümüzü kapatacağımız şeyler değil son bir yılda elektriğe yüzde 262 zam yapıldı, yüzde 262, gaza yüzde 162, akaryakıta yüzde 178 zam yapıldı. Devlet, vatandaşını her gün fakirleştiren değil eğer Türkiye Cumhuriyeti ile bir ilişki kurmak isteniyorsa ki, bunu biraz sonra söyleyeceğim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti ile para birliği politikasını yine bu Kürsülerden defaten söyledik uygulamaya koymak adına bu enflasyonu ortadan kaldırabilmek adına belki de stabil para birimini cesaretle konuşma yetisini kendinde bulundurandır devlet diyen kendine. Yoksa devlet olmak müdahalelere razı gelmek, bağımsızlık iddiasına bağımsızlık iddiasındaki vurgun KKTC kuruluşundaki bağımsızlık bildirgesinde bu ülkenin o dönemde Sayın Denktaş’ın, İsmet Kotak’ların yani sizin partilerinizin kurucularının altını kırmızı kalemlerle çizdiği bugün dünyanın her alanına göğsünüzü gere gere egemenlik diye tanınması üstünden vaat yaptığınız şeyden bahsediyorum, bağımsızlığınızdan bahsediyorum. Dolayısıyla bunları eğer söyleyemiyorsanız devletten de bahsetmeniz mümkün değil diye düşünüyorum.

Külliye bunu ben söylemiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı buradaki müjdesinde söylüyor ve merak ettim Türk Dil Kurumu bu Külliyeyi nasıl tanımlıyor? Külliye için Türk Dil Kurumu şöyle diyor; bir caminin çevresinde cami ile birlikte yapılmış metrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi yapıların tümüymüş. Cümlenin öznesi bir cami, caminin etrafında örgütlenen diğer müştemilat, hastane ne yapacaksanız dolayısıyla burada kelimelerin önemi vardır çünkü daha önce burada alkolle alakalı, alkoldeki sınırsız zamla alakalı kültürel hassasiyetlerden bahsettik. O hassasiyetler, burada da vardır Kıbrıslı Türkler ciddi anlamda laikliğine önem veren bundan gurur duyan tıpkı siyasi farklılıklarına rağmen doğru ve düzgün bir şekilde tartışmayı başarabildiği gibi laikliği de gurur duyulan bir unsur olarak yaşamaktadır. Buradaki kültürel erozyona da ihtiyaç yoktur, buna karşı çıkabilecek cesareti de bir şekilde ortaya koymak zorundadır devleti yönetmek de budur.

Şimdi şunu eleştirmeden geçemeyeceğim çünkü ikinci kez çok değişik bir yöntemle dile getirildi. Ben böyle tanımlarım, yanlışı varsa sayın Bakanlık koltuklarında oturanlar beni düzeltsin. Bu tartışmalar ortaya çıktı oraya yapılacak olan hem çevre katliamı hem izinsizlik birçok şey var. Buna karşı ortaya konan tepkilere aniden ben şöyle başka türlü izah edemiyorum. Bakanlar Kurulu üyelerinin E-postalarına gelen her birine kendine uygun bir üslupla yazılmış ve aynı anda gelen E-postaları basına destek amacıyla servis ettiği günü yaşadık. Başka bir izahatı yoktur bende yani herkes oturdu aynı anda ve aynı şekilde aynı şükran duygusuyla kaleme aldı ve daha önce de oldu bir meselede ve o mesele mahkemede çözümlenen bir meseleydi yine on tane bakan oturdu ve aynı kalemden aynı şekilde yazdı. Yok, bu E-maile gelen bana göre öyledir bir yayını alıp da basınla paylaşmaktı. Ha, tabii şu da oldu şu kaza da oldu kimilerinin spamına düştü muhtemelen e-mail kimilerinin spamına düştü ya da günlük olarak e-postalarını kontrol etmediler ve birkaç gün sonraya düştüler. Yani evet, biraz karikatürize etmek zorunda kalıyorum bunu anlatırken ama bundan gerçekten hicap duyuyorum. Yani on tane bakan artı hükümete mensup vekiller, oturacak ve bir gecede aynı anda on beş dakika içinde hepsi kaleme alacak ve bunu paylaşacak ve bu paylaşımlar içerisinde bu yarışın içerisinde hakaretler de var yani tenzih ettiklerim var ama hakaretler de var çok net ifade edeyim. Meselenin özünden kaçmamalıyız. Meselenin özü Kıbrıslı Türklerin bu ülkede bütün taraflara karşı Güney’e de Türkiye’ye de Yunanistan’a da Avrupa Birliğine de kendi içinde de tüm taraflara karşı eşit, özgüven sahibi, cesur ve özgür kendi ayakları üzerinde durabilecek bir sistemi kurgulamış sosyal devlet ve laiklik ilkesini benimsemiş bir halk olarak yaşama istencidir. Meselenin özü de budur, kavga budur, karşı direniş de bunun üzerindendir. Dolayısıyla bunu Türkiye halkı ile düşmanlaştırmak, bunu bir şekilde gergin bir ortam varmış gibi lanse etmek ayıptır ve yanlıştır da çünkü biz aksini söylüyoruz. Ne diyoruz? 2,5 Milyar Türk Lirası sadece Türkiye ile çıkılan ihalenin ihale bedelidir ve bu Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan fakir halkın parasıdır. Her birimiz her gün televizyonları izliyoruz insanlar Türkiye’de çöp karıştırır durumdadır dolayısıyla onların 2,5 Milyar TL’si bizim irade sorunumuzu çok net anlattık. Talebimiz olmamasına ihtiyacımızın da olmamasına rağmen buraya aktarılabilecekse biz onların parasını burada lüzumsuz kullanıyoruz demektir. Biraz önce Emrah anlatmaya çalıştı, listeledi kimler ne yaptı. Toplumsal fayda ki, yapım usulleri bize göre yine yanlıştır eğer bizim Kıbrıslı Türkler olarak ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planımız yoksa beş yıl sonra ne yapacağımızı bilemiyorsak, on yıl sonra nereye varacağımızı ön göremiyorsak zaten bir şey talep etmeyelim çünkü dikte edilmek zorunda kalacak biz de kabul etmek zorunda kalacağız. Yönetim şeklini değiştirmek zorundayız dolayısıyla itibar uğruna çünkü çok açık ve net ifade edilmiştir bu. İtibar uğruna bu şekilde irademizi ipotek altına koymaktan kaçınmak zorundayım çünkü bu ilişki yöntemi Türkiye halkları ile var olan tarihsel, ekonomik, coğrafi, dil birliği gibi bugünden önce de ve bugünden sonra da kurgulayacağımız ortaklıkları maalesef zedeliyor ve yanlış yola bizi koyuyor.

Şimdi çok zamanımı bitirdim ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ha, şunu da söyleyeyim geçmeden protokole özür dilerim. Birçok eleştiri var birçok eleştiri var belli kısmı biraz önce söyledim tahammül edilebilir belki ifade özgürlüğü içerisinde birilerine evet, şükran derken ek cümleler kullanılabilir ama birileri var ve koltuk ya da en iyi buralardaki temsilci benim dercesine haddini aşabiliyor, terbiyesizleşebiliyor. Bu ülkedeki kendi kendini yönetme arzusu taşıyanlara, barolara, mühendislere, tabiplere, öğretmenlere, siyasi partilere birçok sivil toplum kuruluşuna veya temsilcilerine sizin kökünüz dışarıda diyebiliyor. Bu terbiyesizliktir, hadsizliktir dolayısıyla biz kendi içimizde demokratik teamüller çerçevesinde tartışamayacak, fikirlerimizi doğru veya yanlış inandığımız şekilde ortaya koyamayacak ve bu şekilde hakarete uğrayacaksak kimse kusura bakmasın sessiz kalmayacağız.

Diğer bir sıkıntıyı da söyleyeyim. Dolayısıyla bir irade sıkıntısı yani Kıbrıslı Türklerin hiçbir şekilde ortaya bu talebi koymadığı ve yukarıdan bizim kültürümüze de uygun olmayan bir şekilde bu Külliye denen yapının, büyük bir çevre felaketi ile beraber yapılması. İki, hiçbir yasal zemininin olmaması. Üç, buranın kurumlarının planını bile görmediği ihtiyaca binaen tartışmasını yaratmadığı bir binanın orada itibar uğruna 2,5 Milyar TL’nin oraya itibar uğruna betonlaştırılmasından bahsediyoruz ama başka bir şey daha söyleyeyim. Bu neyin başka bir tehlikesidir ve bu isteyerek yapılıyor diye düşünüyorum. Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmakla alakalı bir tercihtir bu, bu siyasi bir tercihtir. Neden? Çünkü bugün gece kondu diye aslında laf atılan Cumhurbaşkanlığı binasının, uluslararası alanda bir sorunu yoktur. Yabancı diplomatların oraya tartışmasız bir şekilde girdiği, görüşlerimizi dinlediği kimse orada oturan görüşlerimizi dinlediği bir yapı olarak bir zemin olarak dünyaya açılan bir pencere olarak orada dururken, hali arazi üzerine yani yabancı diplomatların ve yabancı ülkelerin oraya gelmeyi ret edeceği bir alan üzerine sırf Güney’den geçenlere orada büyük bir yapımız var imajını vermek adına yapılıyor. Dolayısıyla tehlike dünyadan kopuş noktasında bir de tercih aslında ortaya konuyor. Bu da çok büyük bir derttir önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türkleri zaten hapsolan Kıbrıslı Türkleri daha fazla hapsedecek.

Kısaca şuna da değineyim Sayın Başkan son iki dakikada bugün bilgimize bir protokol getirdi Meclis Başkanlığı, bu Protokol 8 Temmuz 2022’de imzalanmış, bugünden önceki bütün protokollerde söylediğim gibi bu Meclisin bilgisine ve onayına gelmeksizin icraat yapılan her şey aykırıdır, Anayasaya aykırıdır, yasalara aykırıdır. Dolayısıyla bugün huzurumuza gelen protokol Cumhurbaşkanlığı Külliye binasının yapılmasına ilişkin protokol, 7 Temmuz’da, 8 Temmuz’da imzalanmış ve bugün Meclisin bilgisine sunuluyor, ki bilgiye sunulma kısmına da geleceğim. Bilgiye sunulmayla Sayın Başkan bu Protokolü geçirdiğinizi hayata, hukuki bir sonuç yarattığınızı sanmayın sakın. Sakın sanmayın, sizin sorumluluğunuzdur protokolleri inceleyeceksiniz ve Anayasanın 90’a (3)’üne mi, 90’a (4)’üne mi uygundur. Buraya hangi usulle gelecek bunu buraya açıklamakla mükellefsiniz. Dolayısıyla yaptığınız iş yanlıştır, Anayasaya da aykırıdır. Neden? Çünkü bir, bir ay geçmiş olmasına rağmen, ne bir ayı, Temmuz’dan Ekim’deyiz. Üç ay geçmiş olmasına rağmen kazı, inşaat, ağaçlar sökülmüş, kazı iki üç metre derine inmiş, orası talan edilmiş bir halde. Dolayısıyla hangi yetkiye dayanarak oraya siz inşaat yapma işlemi, bıraktım buradaki yasal prosedürü, mühendislerden, belediyeden, Şehir Planlamadan neyse izin almayı. Hangi yasal güce dayanarak orada siz Meclis binası kazısı yaptırmayı uygun gördünüz bunu açıklayın, bir.

İki; bu Protokol diyor ki bize, gücünü nereden alıyormuş bu Protokol? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi, Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaymış. Bu Meclis böyle bir protokolü onayladı mı? Onay Yasası nerede? Onay Yasası olmayan laiklik dahil değiştirmeyi taahhüt eden bir Mali İşbirliği Protokolü zemin kabul edilerek böyle bir inşaatı siz hangi hakla başlatabilirsiniz? Yoktur böyle bir hakkınız, Anayasaya aykırıdır, açıktan aykırıdır. Dolayısıyla sorumluluğunuzdur Anayasal düzen içerisine işlemleri tekrar davet etmek, inşaatı da durdurur hale gelmek.

Üç; bu Protokol sadece son sözümü söylüyorum. Bu Protokol sadece onaya, bu bile bıraktım diğerini. Bu bile sadece onaya tabii tutulan, bilgiye sunuş yahu özür dilerim. Bilgiye sunuşa tabii tutulacak bir protokol değil Anayasa 90’a (3)’e girmiyor bu Protokol. Bu Protokol bizim yasalarımızda değişiklik getiren bir protokoldür. Neden? Çünkü Türkiye’deki yüklenici firmaya taahhüt etmiş bizim Hükümetimiz ve demiş ki, burada yapacağın işlemlerde onay aramayacan. Uu! Neye göre yapacak? Bu bizim yasalarımızda bir değişiklik getiren madde değil midir yani? Değişiklik getiren bir maddedir. Dolayısıyla siz bunu sadece bilgiye sunmakla hayata geçiremezsiniz. O yüzden bununla ilgili üç temel nokta vardır. Bir; bunun zemin yapıldığı, yani Mali İşbirliği Protokolü herhangi bir şekilde bu Meclisten onay almadığı için bu Protokol Anayasaya aykırıdır, geçersizdir. İki; bu 8 Temmuz’da imzalanan bir anlaşma olmuş olmasına rağmen Meclise bugün bilgiye getirildi ki söylediğim gibi bilgi yetmez ve orada inşaat bu Anayasal kuralların hilafına devam ediyor. Bunun da sorumlusu, yani Anayasayı bu kadar delik deşik etmenin sorumlusu Meclis binasıysa şimdi yapılan Meclis Başkanıdır, Cumhurbaşkanlığı binasıysa Cumhurbaşkanıdır ama Meclis bu Protokollerin Anayasaya uygunluğu sorununu çözmek zorundadır derhal. Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in, “Sağlıkta Çözülemeyen Sorunlar” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

04.10.2020

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde, “Sağlıkta Çözülemeyen Sorunlar” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Filiz BESİM  CTP Lefkoşa Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yeni Yasama Yılının hepimize, Kıbrıslı Türkler için hayırlı olmasını diliyorum. Ne acıdır ki bugün ilk denetim günü ama biz birçok, hani ülkenin içinde bulunduğu birçok sorunu gündeme getirmeye çalışıyoruz ama çok da aslında bize cevap verecek bir muhatap Hükümet kanadından bu koltuklarda yok gibi görünüyor.

Uzun bir süredir bu ülkede ciddi bir ilaç konusu, sorunu var. Ben bugün ilaç konusu sorununu gündeme getirmek istedim. Pandemi süresinde ve pandemiden sonra dünyada çok ciddi ilaç sorunu konusu olacağı aslında biliniyordu ve ilaç firmaları tarafından, dünya sağlık ülkeleri tarafından ülkeler bu anlamda uyarılıyordu. Pandemi sonrasında tıpkı birçok alanda olduğu gibi aslında ilaçta da çok ciddi bir politika uygulamak zorundaydık, ki ileriki dönemlerde hastalarımızın, hastanelerimizin ilaca erişimini kolay kılabilelim. Tek Bakan da gitti, kim cevap verecek bilmiyorum neyse.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) – Filiz Hanım lavaboya geçip geliyorum..

FİLİZ BESİM (Devamla) – Tabii ki, tabii ki estağfurullah.

2021 yılında yapılması gereken birçok ilaç ihalesi maalesef ya yapılamadı, ya da yapılan ihaleler sonucunda ihaleleri alan ilaç firmaları paralarını alamadı. 2021 yılında ve 2022 yılında ne kadar büyük bir ilaç sıkıntısı yaşadığımızı bu Kürsüden sürekli gündeme getirdik, sürekli ilaç politikaları ile ilgili artık daha çağdaş yöntemlerin uygulanması gerekliliğinin üzerinde durduk. İlaç firmalarının çok ciddi şekilde korunması gerekliliğiyle ilgili üzerinde durduk. Çünkü bizim ilacı tedarik etme merkezlerimiz ya Türkiye Cumhuriyeti’dir, ya da Avrupa Birliğidir. İkisinde de Türkiye Cumhuriyeti’nde de, Avrupa Birliğinde de ciddi ilaç sıkıntısı yaşandı. İlaç üretim merkezleri, fabrikalar ilaç üretemedi. İlaç tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nde de ilaç da ciddi sıkıntılar oldu ve bu Kürsüden de çok dillendirdik biliyorsunuz ki, özellikle Türkiye Cumhuriyeti kendi ülkesinde ilacı yeterli kılabilmek için yabancı ülkelerde az olan, kendi ülkesinde az olan ilacın ihracatını yasakladı. Bu yabancı ülkeler kategorisine maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de girdi ve eğer ki Türkiye Cumhuriyeti’nde bir ilaç azalıyorsa onun anında ithal, ihracatı yasaklanıyor ve bu ithalatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yapamıyor. Bu çok gündemimizde oldu geçtiğimiz dönem Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri. Gerek İlaç Eczacılık Dairesi, gerekse özel eczaneler ilaca ulaşmada çok ciddi sıkıntılar yaşadılar ama en büyük sıkıntı herhalde ilaç firmalarının almaları gereken ödemeleri alamamaları nedeniyle birçok ilaç ihalesine katılamamaları oldu. Bu o kadar ciddi boyutlara ulaştı ki geçtiğimiz Ağustos ayında İlaç Eczacılık Dairesinde yapılan ilaç ihalesine sadece bir firma katıldı. Çoğu firma çoğu zaman teminat mektuplarını yaktılar, büyük paralar yaktılar ama firmalarını korumak adına bu ihalelere katılmadılar. Çünkü eğer katılsalardı yurtdışından almak istedikleri ilaçlara ödeyecekleri Milyonlarca Lirayı zamanında alamayacakları için firmalarını batırmak zorunda kalacaklardı.

Bunları neden anlatıyorum Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; çünkü şu anda da içinde bulunduğumuz çok ciddi ilaç sıkıntısının esas nedenlerinin bunlar olduğunu ve uyguladığımız ilaç politikasında ciddi eksiklikler olduğunu, ciddi yanlışlar, ciddi hatalar olduğunu bilmek zorunda olduğumuzun altını çizmek için anlatıyorum.

Günün sonunda hastalar ilaç bulamadı, buralarda günlerce olmayan ilaçların adını saydık, hastaların o ulaşamadıkları, yapamadıkları reçetelerin resimlerini paylaştık. Elbette ki İlaç Eczacılık Dairesi ve oranın tabii ki emektar personeli, emektar yöneticileri ilaç bulmak zorundaydı. Ne yaptılar ilaç bulmak için? Doğrudan alımlara gittiler. İvedi durumlarda, ivedi ihtiyaç durumlarında evet Kamu İhale Yasası bypass edilerek doğrudan alım yapabiliyoruz ama bu öyle bir duruma geldi ki artık İlaç Eczacılık Dairesi ilaçları hep doğrudan alımla almaya başladı. Yani bir aylık ilaç alıyor, tabii ki bir aylık ilaç aldığı zaman nasıl alabiliyor, işte üç tane firma aranıyor, o üç firmadan fiyat alınıyor ve deniyor ki en uygun fiyata, örneğin tamam bize bu kadar ilaç getir bir aylık. Ancak firmalar bir aylık ilaç verirken normal ihalelerde verdikleri ilaç fiyatının yüzde 30 daha fazla parasını vermek zorunda kalıyorlar. Yani aslında durum öyle bir hale geldi ki aynı mazotta olduğu gibi, yani hani mazotu biz 19-25 veya 45’lere alabilecekken, 150’lere alıyoruz ya aynı durum aslında ilaçta da yaşanıyor. Çünkü firma normalde yüzde 5 karla vereceği ilacı parasını alamayacağı için ve tabii ki çok daha az miktarlarda vereceği için yüzde 30 daha fazla paraya veriyor İlaç Eczacılık Dairesine. Günün sonunda ne oldu? Aslında 2021 ve 2022 yılı çok ciddi şekilde ilaç bütçesi çarçur edildi. Şu anda yine çok büyük bir ilaç krizinin içindeyiz. Şeker hapı yok, çoğu tansiyon hapı yok, hastane ilaçları voltarenler, metpamidler, prednol, avil, ampul şeklindeki antibiyotikler, anjiyo için gerekli malzemeler, lösemi ilaçları birçok kanser ilaçları şu anda hastanede yok. Çok da kolay alınmayacak. Çünkü 2022 yılına ait ilaç bütçesi aslında çoktan bitti, zaten ilaç fiyatlarındaki artış nedeniyle, zaten bu bütçe bitti ama bunun yanında da çok pahalı almak zorunda kaldığımız bu ilaçlar nedeniyle de aslında ödememiz gereken paranın çok daha büyük miktarlarını ödedik.

Şimdi tabii ki bu duruma geldik. Elbette ki hastaları ilaçsız bırakmayacağız, hayati bir durumdur. Hastanın ilaca ulaşımı, hastanın doktora ulaşımı, özellikle de bu içine düştüğümüz ekonomik sıkıntıda insanların evlerine ekmek, süt götüremediği günlerde, bir de hastaneden ilaçlarını alamamaları çok ama çok yakıcı bir sorundur. İlaç Eczacılık Dairesinin çok ivedi olarak ve çok hızlı bir şekilde, çünkü biliyoruz ki İlaç Eczacılık Dairesinde personel eksiklikleri nedeniyle ihaleler çok uzun sürelerde hazırlanabiliyor ama çok ivedi bir şekilde Maliye Bakanlığının, İlaç Eczacılığa para aktarması lazım ve ilaç almamız lazım. Şu anda birçok ilaç yoktur, eğer alınmazsa önümüz kıştır çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız.

İlaç Eczacılık Dairesinin çok daha çağdaş bir şekilde ilaç otomasyonunu biran önce tamamlaması gerekmektedir. 2018 dörtlü Hükümet döneminde bu sistem neredeyse tamamlanmış durumdaydı. Neden dört yıldır hala daha ilaçtaki otomasyonu kuramıyoruz, neden hala daha birçok sağlık merkezi, birçok hastane İlaç Eczacılık Dairesini görmüyor, bunun üzerinden işlem yapamıyor ve en önemli sorunlardan biri yine bugünlerde grip aşıları, her gün grip aşılarını, her yıl istikrarlı bir şekilde bu aylarda grip aşılarımız neden gelmedi, hala daha grip aşılarımız yoktur diye her yıl konuşuyoruz, her yıl söylüyoruz. Yine Ekim’in başındayız, artık grip virüsleri kapımıza dayandı ama bizim yine grip aşımız yok ve ne acıdır ki geçen yıl grip aşımız yoktur dediğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nden Türk halkının belki de yapılması gereken ilaçlardan grip aşılarından kesilerek bize yollanan tam 2 Bin 500 tane grip aşısı şu anda İlaç Eczacılık Dairesinin raflarında expire olmuş durumdadır. Geçen yıl yollanan grip aşıları Sayın Başkan, değerli vekiller. İvedi bir şekilde İlaç, Eczacılık Dairesinin grip aşılarını ülkeye getirmesi gerekmektedir. İmmün sistem yetersizliği olan hasta bireylerin ve ille ki bu aşıları yapılması gereken hastalarımızın bu aşılara biran önce ulaşması gerekmektedir. Covid-19’la ilgili neler söyleyebiliriz? Evet, Covid-19 pandemi sonlandı sonlanıyor ama hala daha evet çevremizde gezen omicron-2 virüsüyle aslında karşı karşıyayız. Okullar açıldı, kapalı salonlarda artık toplantılar arttı, maalesef maske, mesafe, hijyen koşullarını da bir oranda aslında unuttuk, yani göstere göstere artık griple birlikte Covid-19 da bizim sarmalına alacak ve bizi hasta edecek. Yapmak zorunda olduğumuz nedir? Tabii ki iyi yanı sağlıklı, bireyleri çok fazla etkilememesidir ama hala daha yaşlı hastalar, hastalığı olan, herhangi bir yan hastalığı olan, immün sistem yetmezliği olan hastaları hasta edebilmekte, hastaneye düşürebilmekte ve elbette ki öldürebilmektedir. Sağlık Bakanlığının tüm ilçelere mobil aşı merkezleri kurması bu anlamda önemlidir ve kurulan bu aşı merkezlerinde yapılan aşıların ikinci dozlarının da hastaların evlerinde yapılması, yani hastaları hiç hastanelerin o hani çok hastalıklı bölümlere, hasta olabilecekleri, bulaşın artabileceği merkezlere taşımadan hastaların ilaçlarının evlerinde yapılması önemlidir. Sağlık Bakanlığının bunu organize etmesi gerekiyor.

Omicron 2 ile ilgili aşılar elbette ki bulunursa en iyisidir ama bulunmazsa da elimizde olan eski aşılar iki doz yapılarak en azından bağışıklığı en maksimum oranda sağlayabiliriz.

Yine gündeme getirmek istediğim bir konu, Eczacılar Birliğinin biliyorsunuz ki belki de onuncu, on beşinci kez buradan söylüyoruz, daha önceki dönemde de konuşuldu eczacılara ciddi yetki, denetim yetisi verecek olan bir yasaları vardır, hala daha bu Yasa komiteye gelmemiştir. Halbuki neredeyse aslında bitmiş bir yasadır. Eğer ki bu Yasa komitemize gelirse biran önce bunu da yasallaştırırsak İlaç, Eczacılık Dairesine de, Eczacılar Birliğinin çok ciddi şekilde katkı sağlamasını sağlamış olacağız.

Yine biraz önce bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yabancı ülke statüsüne koyma durumu vardır ki bu durum da hala daha sürüyor, Sağlık Bakanlığının bu konuda biran önce üst düzeyde istişare edip TC Sağlık Bakanlığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yabancı ülke statüsünden çıkarılarak buradaki firmaların Türkiye’deki ilaçlara çok daha kolay ulaşımı sağlanmak zorundadır. Bu biran önce yapılmak zorundadır. İhalelerle birlikte biran önce yapılmak zorundadır. Çünkü biliyoruz ki önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nde konuşulan tarih Kasım ayıdır, ilaca ciddi bir zam gelecektir. Biz zaten şu anda bile ilaç bütçemizi tamamlamış, bitirmiş, doldurmuş durumdayız. Eğer ki zamdan sonra ihalelere kalırsak yine ilaç alma konusunda ciddi büyük paralar ödemek zorunda kalacağız ki bu da herhalde KKTC bütçesi gibi zayıf bir bütçe için çok ciddi bir sorundur.

Gündeme getirmek istediğim bir başka konu da, aslında bu yıl çok konuştuk taşeron firmalarda çalışan emekçi arkadaşlarımız maalesef maaşlarını almada, Sigortalarını, İhtiyat Sandıklarının yatmasında ciddi sıkıntı yaşadılar. Kısmen bazı firmalarda bunlar giderilmesine rağmen bazı personeller ve bu personellerin de çoğunluğu bu 84 kişidir bunlar, bu 84 emekçinin tam altı aydır Sigortaları ve İhtiyat Sandıkları yatmamaktadır. Yani nasıl bir anlayış zihniyettir ki bu devlet kendinde çalışan hastanenin en acil yerlerinde, en hayati, en yaşamsal yerlerinde çalıştırdığı personellerin İhtiyat Sandıklarının ve Sigortalarının yatmamasına göz yummaktadır. Biran önce bu durum giderilmek zorundadır. Bu insanlar ve de çok acıdır hastanede çalışırken hastanede hizmetlere ulaşamıyor, ilaç alamıyor. Elbette ki Eğitim Bakanlığının da bu tür personelleri olduğunu biliyoruz. Umarım ki kısa bir süre içinde bu defakto durum da biran önce çözülür ve bu insanlar da almaları gereken haklarını alırlar.

Sağlıkta konuşacak, söyleyecek, anlatacak çok sorun var. bu Kürsüden her hafta bu sorunları söylemeye, anlatmaya ve çözüm önerilerimizi sunmaya biz devam edeceğiz. Umarım ki hükümetteki arkadaşlarımız da bizi dinlerler, bu konulara yeterince önem verirler, üzerinde çalışırlar ve bu sorunlar çözülür. Çünkü sağlık siyasetin çok üzerinde bir şeydir, hepimiz içindir, hastalarımız içindir. Biraz önce dışarıda bir Ulusal Birlik Partisi milletvekili diyor ki, ben kanser ilacı yakınıma bulamıyorum. Bu çok acı bir durumdur arkadaşlar. Çünkü kanser ilacını yaptırmazsa eğer hasta kanserin tedavisi olmaz. Yani ölür. Aslında kısacası durum budur.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Filiz Hanım.

Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’in “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Tarih: 4 Ekim 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Jale Refik ROGERS

HP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

JALE REFİK ROGERS (Girne) – Sayın Başkan, değerli vekiller; son zamanlarda gündemi ciddi anlamda meşgul eden, toplumda kutuplaşmayı artıran ve hükümet vekillerinin aslında çok büyük gereklilik olduğunu söylediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Meclis Binası inşası ile ilgili tartışmalar devam ederken burada iki tane hükümet vekili, biri Bakan, biri vekil olmak üzere iki tane hükümetten temsilciye buradan sesleniyoruz. Bu da aslında ne kadar, ney ne kadar gereklidir sorusuna belki de kendi başına bile bir cevaptır. Bu tartışmalar sürerken hükümetin Bakanlarından art arda açıklamalar geldi. Bu binalar kurumsallık için önemliymiş, prestij kaynağıymış, iki devlet, iki ayrı devlet olmanın istencinin göstergesiymiş. Ben biraz devletin prestijinin nasıl sağlanabileceğiyle ilgili bazı konulara değinmek istiyorum. Bu liste elbette çok daha fazla uzayabilir ama ilk aklıma gelenleri yazmak istedim. Prestij sahibi olmak için insanımızın ışıklandırılmış, yol güvenliği için tabelaları ve yol çizgileri eksiksiz olan standartlara uygun yollarda güvenle evine kadar gidebilmesi gelir benim ilk aklıma. Bir devletin prestiji, halkının karanlık yollarda, standartlara aykırı kavşaklarda, yollarda ölmesi değildir elbette prestij. Prestij, bir üniversite adası olduğunu söyleyen adamızda bu devletin öğrencilerinin karanlık yollarda yürümek zorunda kaldığı, otostop çekmek zorunda kaldığı, ki sayın hükümet vekili çok iyi bilecek çünkü onun üniversitesinde olan öğrenciler Girne-Alsancak yolu üzerinde karanlık yollarda her gün ölümle burun buruna yürümeye çalışmaktadırlar. Bu öğrencilere bir toplu taşıma hizmeti sağlamasıdır bir devletin prestij sahibi olması. Hatta öyle bir toplu taşıma hizmeti ki, aslında halkın tümünün kendi aracını kullanmaktansa toplu taşımayı tercih edeceği, turistinin, öğrencisinin bundan faydalanacağı bir toplu taşıma sistemine sahip olmasıdır. Prestij, bir devletin kültürel mirasına sahip çıkmasıdır. Tarihi yerlerini, yıkılmaya yüz tutmuş şekilde, ot ve çöp içerisinde bırakması değildir elbette prestij. Prestij, su kaynaklarının, denizlerin temizliğidir. Plansız, çarpık yapılaşmayla, betonlaşma değildir. Prestij, bir devletin kendisine hibe edilen çöp depolama merkezine bakamayıp da çöplerini ayrıştırmaktan aciz kalıp da habire yangınlar çıkıp toplumunu zehirlemesi elbette değildir, olmamalıdır. Prestij, bir devletin çöpünü ayrıştırabileceği, komposunu yapabileceği, halkını da buna teşvik edeceği bir devlet yapısıdır. Yoksa Emrah Beyin dediği gibi de bu belediyelerin işidir deyip de bundan sıyrılmak olmaz, çünkü eğer bu devletin belediyelere verdiği bir yetkiyse de bunun da elbette yasal düzenlemeyle yapılması gerekir. Bunu da yapacak olan gene hükümetlerdir. Prestij, bir devletin okullarını atıl bırakıp da halkının borçlanarak çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalması değildir. Eğitimde en varlıklısından en yoksuluna eğitim eşitliğini sağlayabilmesi, fırsat eşitliğini sağlayarak halkını özel okullara mahkum etmemesidir. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektir aslında prestij. Prestij, engelli bireylerin toplum içinde var olabilmesidir, hastanesine, devlet binasına, okuluna engelli bireylerin de erişebilmesidir. Prestij, devlete gene hibe edilen bir yangın gözetleme ağını çarçur ederek de ondan sonra itfaiyeye yatırım yapmayarak, ormanlarına bakmayarak yangınları engelleyecek önlemleri zamanında almayıp da her yıl gayri yasal yapılaşmalara da izin vererek dönümlerce ormanın yanmasına sebebiyet vermek değildir. Doğaya, çevreye, yeşile sahip çıkmaktır bir devletin prestije sahip olması. Prestij, bir ülkenin hukuk devleti olmasıdır. Yönetenlerin hukukun üstünlüğünü, Anayasaya sıkı sıkı bağlığını ciddiyetle uygulamasıdır. Sizin yaptığınız gibi hükümetin bilerek, isteyerek Anayasayı tekrar tekrar delmesi değildir. Yaptığınız yasaların çoğu Anayasa Mahkemesinden geri dönüyor ve prestijden bahsediyorsunuz ve bunu bilerek ve isteyerek yapıyorsunuz, hem de tekrar tekrar yapıyorsunuz. Siz yönettiğinizi iddia ettiğiniz bu devletin Anayasasını hiçe sayıyorsunuz, sonra da prestijden bahsediyorsunuz ve şimdi hiçbir izin almadan yapılacak bu binalarla devletin bir şekilde prestije sahip olacağını söylüyorsunuz. Prestij, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının halka etkin hizmet verebilmesidir. Devletin her kurumu zarar ederken, KIB-TEK’in durumu ortadayken, halkın hiçbir şekilde kamu hizmeti alamadığı bu ortam içerisinde pasaportlar için kağıdı, materyali siparişini zamanında verilmediği için bu devlet pasaport veremezken, bizim prestijden bahsetmemiz mümkün değildir. Kurumsallık diyorsunuz da size sorarım kurumsallık ne zamandan beridir sadece bina yapmakla elde edilir oldu? Kurumsallık, önce zihniyet değişikliği ister. 40 yıldır bu ülkede en çok tekrar tekrar hükümetlerde görev almış, ülkenin en büyük partisi, bir otomasyon sistemi kuramamıştır yıllardır kamuda ve kurumsallıktan uzak olmamızın en büyük sebeplerinden birisi budur. Diğeri ise, üçlü kararnamelerdir. Çünkü en nitelikli kamu görevlisini bile habire onu görevden alacak, onu atayacak, bu partiliye de kıyak emeklilik verecek, öbürünü de müdür yapacak, öbürünü de amir yapacak, öbürünü de müsteşar yapacak diye aslında kamu kaynaklarını çarçur ederek kamuyu kurumsallıktan en uzak noktaya getiren bugüne kadar sizlersiniz. O yüzden yapacağınız hiçbir bina, yaptırılacak hiçbir bina kurumsallıktan ne kadar uzak olduğumuz gerçeğini ortadan kaldıramaz ve kaldırmayacak. Kurumsal bir yapı oluşmadığından halk sağlık hizmetine erişememektedir. Devlet Hastanesinde halk hizmet alamamaktadır. Kamu hastanelerinde çalışan hekimler, sonunda artık dayanamayıp teker teker istifa etmektedirler. Çünkü bir yapı oluşturarak, kurumsal bir yapı oluşturarak sağlık çalışanlarının da sağlıklı bir ortamda çalışması sağlanmamıştır. Bir Sağlık Kurulu Raporu almak bugün halkın her bir bireyi için bir işkencedir. İşte bu yüzdendir ki kurumsallıktan mevcut durumda bahsetmek mümkün değildir. Bu bina ile olacak bir şey değildir ve tam tersine bu binaların yapılması da kamu vicdanını ciddi anlamda zedelemektedir. Çünkü bu halkın en temel ihtiyaçlarının karşılanmasından çok uzak bir noktadayız ve bunu her birinizin de çok iyi bildiğinden hiçbir şüphem yoktur. Siz halkın sesini ısrarla duymamazlıktan geliyorsunuz, üç maymunu oynamaya devam ediyorsunuz. Sayın Bakan bugün sabah çıktı dedi ki; bizim dedi gerçekten dedi bir Meclis binasına dedi ihtiyacımız var. Biz burda dedi vekiller bunu söylüyor. Hangi vekiller bunu söylüyor? Çünkü burda bulunan çoğu milletvekiline iddia ediyorum ki Meclis binasında neye ihtiyaç var sorulmadı. Ha, ihtiyacımız olduğunu iddia edenler de dediğim gibi zaten burda vakit geçirmiyorlar. Mesaiye harcayanlar zaten bizleriz ve fazlasıyla da yetiyor bu Meclis aslında. Kime soruldu o zaman? En büyük milliyetçi geçiniyorsunuz, Türkiye ile en iyi ilişkileriniz olduğunu söylüyorsunuz, Türkiye ile en çok diyalog kurabildiğinizi iddia ediyorsunuz. O zaman 40 yıldır neden Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını anlatmıyorsunuz?

Bina ile prestij olmayacağı aşikardır. Neyin ne olduğu ortadadır. Bu halkın ihtiyaçları çok açık ve net ortadadır. Bu liste de uzayıp gidebilir. Ben sadece bazılarına değinmek istedim. Biliyorum üç maymunu oynamaya da devam edeceksiniz. Bu halk da siz gitmeden rahat etmeyecek ama bir kere daha gene de burdan ısrarla üstüne basa basa aslında ihtiyacımızın ne olduğunu söylemek istedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Jale Hanım.

Sayın Bakan, buyurun Kürsüye. Hitap et Yüce Meclise.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER – Genel bir cevap vereceğim, yani sizin konuşmanız üzerine değil. Dört-beş arkadaş konuştu, sürekli bir tek ben olduğum için gidip gelmeyim dedim, onun için genel sizin de yönelttiğiniz, diğer arkadaşların da yönelttiği sorulara cevap vermeye çalışacağım. Tabii üç-dört arkadaş bahsetti Güngör Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili bundan sonra da muhakkak bahsedeceklerdir, en azından güncel bilgileri vereyim. Şu anda 3 ekskavatör, 1 D8, 2 D7, 4 de su tankeri desteği verdik İçişleri Bakanlığı olarak bir an önce çöpün yaymış olduğu zararlı dumandan ülkemizin kurtulması adına. Tabii bu ihaleler yapılırken ihale süreçlerinde böyle bir tesiste çıkabilecek bir durumda buranın söndürülmesiyle de aslında sorumlu olan yer ilgili şirket ama bizler de kendi üzerimize düşen sorumluluk gereği bu noktadan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha iyi noktada ama henüz tam anlamıyla bu zararlı dumandan kurtulmuş değiliz.

Tabii geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum, çünkü burda Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin işletmesiyle ilgili olarak belli ki daha stratejik ve düzgün adımların atılması gerekliliği vardır. Örneğin izlenmesi ve denetimiyle ilgili Çevreden Sorumlu Bakanlık Turizm ve Çevre Bakanlığının orda bu atıklarla ilgili olarak ciddi denetim yapması gerekiyor. İçişleri Bakanlığına bağlı sorumluluklar var. İhalelerin çağın gereklerine cevap verecek bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bilindiği üzere 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile idari yetkinin özelleştirilmesi kapsamında Maliye Bakanlığının ihaleye çıkmasıyla ilgili bir yetkilendirme verildi. Bir an önce ilgili şartnamenin çağın gereklerine uygun bir şekilde ortaya konularak sağlıklı bir ihalenin yapılmasını bizler de talep ediyoruz. Güngör çöplüğüne şu anda var olan 28 belediyenin 11 tanesi düzenli olarak çöplerini dökmektedir. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşayım.

Evet, diğer konularla da ilgili bazı noktalara cevap vereyim. Örneğin yerleşke ile ilgili olarak bakanların yapmış olduğu açıklamalar gündeme geldi. Benim kalemim kendi kalemimdir onu söyleyeyim. Bir yapıştır kopyala gibi bir noktaya bugüne kadar gitmedim, bundan sonra da gitmem. Tabii Yerleşke Projesinin iyi incelenmesi gerekmektedir ve bu iyi inceleme sonucunda tartışmaları daha sağlıklı yapabileceğimizi ben ortaya koyuyorum, çünkü yerleşke iki bölüme ayrılıyor. Birinci bölümde Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi var. İkinci bölümde ise Millet Bahçesi, yürüyüş yolu, 19 Bin 600 adet ağaç, etkinlik meydanı ki içerisinde amfi tiyatro var. 2 Bin kişilik müzik, dans gibi alanlara yer verecek noktalara, çocuk oyun alanı var, spor alanı var, kermes alanı, sanat alanı, yürüyüş yolları, kaykay pisti, bisiklet yolu, meyve bahçesi var. Ben bunları da inceledim bu yerleşkenin içerisinde. Yine Millet Bahçesinin içerisinde kendi kültürümüze ait olan cümbez ağacı, zeytin ağacı, pınal meyvesi, harnup, Kıbrıs akasyası, okaliptüs, nar ağacı, servi, fıstık çamı, kızılçam gibi ağaçlara da yer verilecek. Bu bağlamdan yerleşkenin birinci ve ikinci bölümünün daha detaylı olarak incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyorum.

Üçlü Kararnamelerden bahsettik. Jale Hanım zannederim Komite Başkanı sizdiniz Üçlü Kararnamelerle ilgili yasa hazırlandığında, çünkü ben de o dönem bürokrattım ve bürokrat olduğum için de çok iyi bir şekilde şeyi inceliyordum. Yani şu anda bizler de Üçlü Kararname ile atamalar yapıyoruz ama yapılan yasaya göre atadığımız kişiler görevden alındıktan sonra eski görevlerine ve sorumluluklarına dönüyorlar.

JALE REFİK ROGERS (Lefkoşa) (Yerinden) – Dönüyorlar ama çalıştırılmıyorlar.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Ya, o artık…

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Etkisiz hale getiriliyorlar birçok Bakanlıkta. Sizde durum nedir bilmiyorum ama genel olarak görevden alınanlar sonunda boş bir oda verilip aslında etkisiz hale getiriliyor.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Bizde öyle bir durum yok. Bilmiyorum, öyle bir şey de varsa doğru değil, çünkü bu Yasa kamudaki hafızanın kamunun baktığımızda işlevliğini korumak adına yapıldı ve o doğrultuda adımlar atılması gerekiyor. Biz yani o şekilde o adımları attığımızı ifade etmek istiyorum.

Yabancıların mal alımıyla ilgili bir arkadaşımız burda konuşma yaptı. Evet, 1’den 4’e çıkmasıyla ilgili yabancıların mal alımıyla ilgili geçici bir yasa tasarısı biz yaptık ama burda çok dikkat edilmesi gereken nokta, bununla birlikte biz Emlakçıların Kaydı Yasasını da gönderdik. Aslında bugün kontrolsüz bir şekilde mal alımıyla ilgili veya arazilerin bu alanlarda yok olmasıyla ilgili veya yabancılaşmasıyla ilgili sıkıntıları gündeme getirirken bu noktada bana göre bunların tam anlamıyla kayda alınacağı ve kayda alındıktan sonra devletin katkı payının alacakları vergilerle ön plana çıkacağı ve ciddi anlamda aslında bu satılan mallarının kaydının da tutulması anlamında Emlakçıların Kaydı Yasasının da çok önemli olduğunu ve bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini söylüyorum. Yani bizler sadece ülkeye gelir getirici yaklaşımlarla değil, aynı zamanda ülkeyi koruyucu ve kayıt altına alınmasıyla da ilgili yasal çalışmaları ortaya koyuyoruz.

Pasaportlar konusu açıldı. Evet ben de üzüldüm. Bin pasaportuna İçişleri Bakanlığını teslim aldığımda öylesi kriz bir döneminde İçişleri Bakanı olarak ben de endişe ettim ama şu anda ben 60 Bin pasaportla ilgili stok yaptım. 20 Bin, 30 Bin pasaport kalınca da tekrardan bunların stoklarının yapılması gerekir ki biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bu devlet ciddiyetinde bu gibi sıkıntılara, çünkü belli olmuyor çip krizi çıkıyor, küresel salgında tedarikle ilgili problemler yaşıyoruz, onun için tedariğinizin iyi noktada olması gerektiğini ifade ediyorum.

Devletten bahsettik ve devletin ne kadar çağdaş uygulamalara yer verdikçe daha iyi noktaya geleceğini özellikle vurguladık. Şu anda özellikle İçişleri Bakanlığında hem Muhaceret Dairesinin olsun hem Tapuyla ilgili olsun teknolojik imkanları yaratabilecek daha çağdaş uygulamalarla ilgili projelerimiz ve yazılımlarımız devam etmektedir. Ve bu konularda ortaya koyacağımız adımlarla vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzu ve memnuniyeti daha yukarıya çıkacağımız konusunda düşüncelerim var.

Doğuş Hanım tarımsal arazilerden bahsetti. 133 Bin dönüm tarımsal araziyi kiralamış bulunuyoruz. Hem hayvancımıza hem çiftçimize bu anlamda buna çok önem veriyorum ben de tarımsal arazilere ve bunların hatta envanterini ve kayıtlarını daha ciddi bir şekilde yaparak bu alanları korumak ve çoğaltmakla da ilgili yükümlülüklerimizin olduğunu da ifade etmek istiyorum, çünkü bunlar geçici olarak bir yıllığına tarımsal arazi olarak kiralanmaktadır.

Evet, Filiz Hanım sağlık alanında sorular yöneltti. İzlem Hanımın bir cenazesi olduğunu, geleceğini bahsetti ve geldiğinde Sağlık Bakanı olarak Filiz Hanımın sorduğu sorulara daha doğru cevaplar vereceğine inanıyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Başbars’ın “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

4.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ayşegül BAYBARS  Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Kürsüye Ayşegül Hanım, hitap edin Yüce Meclise.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) – Çok teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yeni yasama yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Dün Meclisin yeni yasama döneminin açılışında burada iktidara mensup genel başkanlar çıkıp konuşma yaptığında Meclisin ne kadar verimli bir çalışma dönemi geçirdiğini ve bundan sonraki dönemin de aynı verimlilikle devam edeceğini söylediler. Ben de ilk konuşmama başlarken bu yeni yasama yılında, verimlilikten ne anlamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum sol tarafta bulunan Hükümet mensuplarına, neden? Çünkü Hükümetin göreve geldiği günden beri yapılanlara baktığımızda Mecliste, seçim tarihi için oluşturulan Ad-Hoc Komite, Hayat Pahalılığı Ödeneği, Kara Para Aklama Kararnamesi, İhalesiz Akaryakıt Alımıyla İlgili Kanun Hükmünde Kararname, Bilişim Suçları Yasası, İkinci Bir İhalesiz Akaryakıt Alımıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname, Hayat Pahalılığı Ödeneğinin ikinci denemesi ve Yerel Seçimlerin Anayasaya aykırı bir şekilde 27 Kasım tarihi olarak belirlenmesi gibi yasama faaliyetlerinin tümü mahkemeden geri döndü. Yani eğer iktidara mensup siyasi partiler düşünüyorlarsa ki Anayasayı, hukuku, yasaları, yürürlükteki mevzuatı hiçe sayarak verimli bir yasama faaliyeti gerçekleştirmiş olacaklar, şimdiden bu yeni yasama yılının başında uyaralım, bu iş bu şekilde olmaz. Sürekli olarak mahkemeleri, Meclisin ve yasama faaliyetin bir parçası haline getiren, Meclisin yasama iradesini ortaya koyması ve nasıl yapması gerektiğini doğru bir şekilde harekete geçirmesi gereken bir yer olduğunu unuttuk ve topu sürekli mahkemelere atmaya, biz yaptık mahkeme karar versin, Anayasaya aykırıysa da mahkemeden döner anlayışından vazgeçmemiz gerekiyor.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe’ye devreder)

Dün Sayın Meclis Başkanı Kürsüden okudu. Bu yasama yılı içerisinde 38 tane Kanun Hükmünde Kararname, 12 tane yasa tasarısı, 1 yasa önerisi geldi dedi. Yani 38 tane Kanun Hükmünde Kararname yapılmış bu yasama yılının kısa süresi içerisinde. Ve bu 38 Kanun Hükmünde Kararnamenin sadece 4’ü mahkemeye gitmiş olmasına ve sadece 4’ü iptal edilmiş olmasına rağmen iddia ediyorum ki 38 Kararnamenin en 30’u yine Anayasanın 113’üncü maddesindeki Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasının amacına uygun değil. Çünkü bu Hükümet ben yaparım olur anlayışıyla bu Hükümet çoğunluğa sahip olanın her istediğini yapar felsefesinde olarak yasamanın, Meclisin açık olduğu zamanlar dahi Mecliste yasa yapmak yerine Kanun Hükmünde Kararnamelerle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar ve ülkeyi gereksiz bir gündem içerisine sokuyorlar. Tabii Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasında da ayni şeyi gördük. Hepimiz söyledik, Belediyeler Reformunun ne kadar önemli ve gerekli olduğunu. Bir Ad-Hoc Komitede kriterler de belirledik ama Belediyeler Reformu dediğimiz şey sayıların azaltılarak personelin özlük maaş haklarının nereye gideceği konusunda karar vermek değil. Belediyeler Yasası dediğimiz, Belediyeler Reformu dediğimiz şey 51/95 sayılı yasada sadece vatandaşın cebine elini sokacak olan mali gider cetvellerini artırmak da değil. Yeni bir vizyon yerel yönetimlere getirilecek özerklikle yetkilerin devriyle idari ve kurumsal kapasitesiyle belediyelerin reform edilmesiydi. Ama bugün yani yaklaşık 2 buçuk ay gibi bir süre var belediye seçimlerinin yapılmasına, hala bu reformu görebilmiş değiliz. Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasının da reformdan ibaret olduğunu iddia edecek biri yok herhalde. 51/95 sayılı yasa dahi hala bitmiş ve Meclis Genel Kuruluna gelmiş değil. Tabii bu iktidar anlayışı bize neyi gösteriyor. Belediyelerin Birleştirilme Yasasında da gördüğümüz gibi yine hükümetin muhalefeti veya toplumun nabzını tutmayan, umursamayan, yasa içeriğini tartışmayan, bilmeyen, anlamayan bir anlayışla meselelere yaklaştığını gördük. Çünkü yasa maddeleri dokuz taneydi, dokuz tanenin sekizine ilişkin değişiklik getirildi. Bu değişikliklerin hatalı olduğu görülmesine rağmen gene değişiriz denildi. Yani yıllardır kurumlarımıza verdikleri zarar yetmiyormuş gibi sürekli ayni istikrarlı bir şekilde Anayasayı, hukuku ve ilkeleri hiçe sayarak üstüne üstlük bununla da kalmayıp sürekli olarak halkın cebine elini uzatan kamu kaynaklarını pervasızca harcayan bir hükümet modeli görüyoruz ama tabii ki alışkınız. Mesela geçtiğimiz günlerde Mağusa’da yine vatandaşla konuşurken şu konuşuldu ve oradan hükümet mensubu, hükümetin büyük ortağı bir partinin arkadaşlar da vardı, Örgüt Başkanı arkadaş, örgüt üyesi arkadaşlar ve dediler ki hiç çekinmeden e, devlete istihdam yaptık, yaklaşık 80’di yanılmıyorsam, eğer Bakan Sayın Bakanın bilgisi varsa vermelerini isterim. Bekçi ve benzeri birçok kalemde istihdam yapılmış, Maraş’a bekçi alınmış, oraya bekçi alınmış, Bakanlıklara bir şeyler alınmış ve hükümete mensup partilerin her bir milletvekilinin kontenjanı varmış. Bunu bir dost sohbetinde bizzat ortaya koyup hiç çekinmeden milletvekillerinin işçi istihdamında kontenjan ayrıldığı ve partililerinin istihdamının sağlandığı bir yapı görüyoruz. Yani sadece bu Hükümet Anayasayı, yasaları hiçe saymakla kalmıyor, ülkenin kaynaklarını, gençlerin umudunu da sömürmeye devam ediyor ve kendilerine muhtaç bir toplum yaratmayı da seviyorlar. Yani ne liyakat sahibi, ne şeffaf yönetim, ne insanların işe girerken, iş ararken doğru bir başvuru yöntemiyle şeffaf, adil ve eşit bir şekilde istihdamları sağlanamıyor ama bu arada ne oluyor gençler bu şekilde işsiz kalır ve umutsuzlukları artarken. Bu arada aslında çocuklarımızın sağlığı hiçe sayılıyor okullarda. Tuvaletlerinin temizlenmediği ve salgın hastalıkların yayılmaya başlandığı okullarda çocuklarımıza eğitim vermeye çalışılan bir yapı var ve iki haftayı aşkın bir süre oldu bu mesele hala çözülemedi ve düşünün ki siz bu ortamda çocukların sağlığını hiçe sayan az önce saydığım hiçe saymışlıkların yanında gençlerin umutlarını çalan, çocukların sağlığını hiçe sayan bir bakış açısı var yeni yasama yılına girerken bu Hükümetin. Tabii kamu kaynaklarını israftan bahsederken şunun en büyük hepimizin artık her gün günlük yaşamında konu olan ve konuşmaktan bıktığımız ama hükümetin hukuksuz davranmaktan rant edebiyatı yapmaktan, sürekli birilerine peşkeş çekmekten kamuyu bile isteğe zarara uğratmaktan ve vatandaşın verdiği vergileri aslında birilerinin cebine atmaktan çekinmiyorlar. Tabii ki nerden bahsediyorum? Kıb-Tek ihalesinden bahsediyorum. Hepimizin bildiği ve hepimizin her gün konuştuğu ve hükümet sıralarında oturulmadığı için belki kimsenin de yüzünün kızarmadığı mesele. Yani dünyanın neresinde görülmüştür bir ihaleye çıkıyorsunuz, çıktığınız ihalede 40 Dolara anlaşıyorsunuz, sonra aniden Sayın Başbakanın içine sinmediği bir ortam yaratılıyor ki içine sinmeme Kamu İhale Yasasında bir iptal sebebi midir onu da açıklamaları gerekiyor herhalde bizim bugün de Rekabet Kurulu sanırım bu konuyu görüşecekti. Bir karara varıldı mı bilmiyorum ama eminim ki içine sinilmemesi Sayın Üstel’in içine sinmeyip ayni firmaya 40 Dolar değil de 75 Dolardan taşıma hizmeti vermesini kabul etmesi nasıl içine siniyor? Göz göre göre toplumun gözünün içine baka baka nasıl bu soyguna alet olunuyor bize anlatması gerekiyor ama anlatmakla hiçbir zaman ilgili olmayan, kamuya zarar veren, kamu kaynaklarını israf eden ve aslında Ceza Yasasına göre de suç işleyen bir hükümet var. Sayıştay Raporu da yakında çıkacak herhalde ama bu işin takibinin gerçekten ciddi manada yapılması gerekiyor. Biliyoruz Sayın Üstel ve Sayın Arıklı da şunu demişti; Yönetim Kuruluna söz geçiremiyoruz demişlerdi ama o geçiremedikleri yönetim kuruluna sözde ihaleyi iptal edebiliyorlar. Geçiremediği yönetim kuruluna söz geçiremiyor ama avukat ve danışman istihdam edecek kaynak ve kapı bulabiliyorlar. Dolayısıyla eğer zaten söz geçiremeyeceklerini iddia ediyorlarsa gerçekten sanırım o koltuklarda oturmak onların artık daha fazla yapmaması gereken bir şey gibi duruyor. Şimdi ihalelerdeki hukuksuzluklar bunlarla da devam etmiyor. Sabah da konuşuldu burada. Günlerdir yanan Güngör çöplüğü, az önce Sayın Bakan birkaç mesele söyledi ama burada konunun iki bacağı var aslında. Evet bir çevre felaketi yaşanıyor aslında Avrupa Birliği tarafından 2010-11 yıllarında büyük bir proje olarak başlayan ve vahşi depolama yöntemi dışında yöntemlerle çöplerin depolanması, imhası, transferi ve benzeri projeler içeren bir proje olmasına rağmen bugün bakıyoruz neler yaşandığına. Bir çevre felaketi var. Tabii İçişleri Bakanlığı oraya ekskavatör götürmesi ve benzerleri yapması evet doğru bir adım. Çünkü orada bir çevre felaketi var, buna müdahil olmak bütün Bakanlar Kurulunun yapması gereken bir şey ama burada ihaleyi alan ve aslında Rekabet Kurulu tarafından iptal edilen de bir sözleşme var. Bundan kimse bahsetmiyor. 11 Ekim 2021 tarihinde ihale kararıyla Güngör çöplüğü ihale ediliyor. 13 Ekim 2021’de ihaleyi alan perdecilikle esasta faaliyet gösteren bir firmaya bu ihale veriliyor. Perdecilik derken de yani perde bildiğimiz evlerimizde, ofislerimizde, binalarımızda perde üreten bir şirket Güngör Çöplük Katı Atık Transfer Depolama İhalesini kazanıyor. Bu İhaleyi kazanmasına rağmen İhale Yasasındaki süreler beklenmeden kendisiyle sözleşme imzalanıyor ve 18 Mart 2022 tarihinde Rekabet Kurulu bu İhaleyi ve İçişleri Bakanlığıyla ilgili firma arasında imzalanan sözleşme geçersiz olduğundan iptal ediyor. 18 Mart 2022 tarihinde Sayın Küçük.

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Perdeci olması işi yapmaz…. Merakımdan sordum yani.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – E, vallahi bu soruyu sormanız bence abes. Neden? Çünkü bir kimsenin bir eğer siz bir katı atık transfer depolama hizmeti verecekseniz o vereceğiniz hizmetin herhalde uzman kişilerden oluşan şirketinizin ana sözleşmesi, faaliyeti, daha önce yaptığı işler, bulundurduğu çalışanlar çevre mühendisi ve benzeri…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Tanır mısınız?

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Tanımam, nerden?

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Ama perdeci dediğiniz kişinin mühendis olduğunu da bilmeniz gerekir.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Bilmiyorum beni…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Bildiğim için soruyorum. İhale konusu değil.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Ne mühendisidir?

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Mühendisi çok, hayır hayır makine mühendisidir.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Evet makine mühendisi…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Bu konuda tecrübelidir, ...haksızlık etmemek lazım da.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Yani ben ne kendisi…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Yani perdecilik şirketlerinden sadece biridir. Yani tanıdığım da bir şey değil. Sadece bir kişi farklı alanlarda uzmanlık alanına göre sonuçta yapabilir.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Elbette. Şimdi Sayın Küçük…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Ama perdeci demek…

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Sayın Küçük ben şunu söylemek istiyorum. Elbette ki bir kişi hem çöp toplama tesisi işletebilir, hem de perdecilik yapabilir. Çok isterse makinistlik de yapabilir. Eğer tıp bitirmişse doktor da olabilir. Ama bir işi yapacak bir şirketle o ihaleye giriyorsa o ihaledeki şirketin ana sözleşme faaliyet ve çalışanlarının da herhalde onlardan oluşması gerekiyor. Yoksa ben ne şirketi, ne kendisini, ne de bilmiyorum ama şunu biliyorum ki 18 Mart 2022 tarihinde yani takriben yedi ay önce Rekabet Kurulu bu sözleşmeyi iptal ediyor ve Rekabet Kurulu Kararları nihaidir ve bir devletin kendi kurumunun verdiği bir karar hiçe sayılıyor ve bu sözleşme uygulanmaya devam ediyor ve belli ki çöplükte ihaleye doğru çıkılmamış veya ihaleye doğru çıkılmasına rağmen işler düzgün yapılmıyor ki günlerdir süren bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bizim dönemimizde de küçük çaplı yangınlar zaman zaman çıkıyordu ama çok kısa sürede söndürülebiliyordu. O depolama zaten o şekilde aslında orada bulundurma da doğru değil ama bu için…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Gittiniz mi hiç Güngör çöplüğüne?

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Evet gittim.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Yenile gittiniz?

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Yenile gitmedim.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Yani bu olayı bu firmaya yüklemek…

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Şimdi Sayın Küçük ben firma üzerinden bahsetmiyorum. Siz de firmayı korumak isterseniz gelir buraya çıkar konuşma alır…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Firmayla alakalı değil.

BAŞKAN – Sayın Küçük ben de şunu rica edeyim Sayın Vekilleri. Konuşmacı konuşmasını bitirsin. Eğer soru soracaksanız Ayşegül Hanıma onun da kabulüyle ben size söz vereceğim. Ben size söz vereceğim endişeniz olmasın. Devam edin Ayşegül Hanım lütfen konuşmanıza.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Yani halkın yakın takip etmesi için bence şunu sizin söylemeniz gerekiyor iktidara mensup bir vekil olarak. 18 Martta iptal edilen bir sözleşme hala nasıl devam ediyor ve bu devam eden sözleşme olmamasına rağmen şu anda böyle bir felaket olmasına rağmen Merkezi İhale Komisyonu ne yapıyor? Mesela bununla ilgili bence söyleseniz ve halkı aydınlatsanız ve Çevre Bakanlığının hangi tür denetim yetkisiyle ne yaptığını mesela söyleseniz bence ihaleyi alan firmanın detaylarını vermekten ve çalışan arkadaşınızı desteklemekten çok daha doğru olur. Çünkü ihaleyi alan firma ilgilenmiyor halkla, halkın ilgilendiği mesele hizmetin doğru bir şekilde verilmesidir. İster Ali, ister Mehmet, ister Fatma versin hiç fark etmez. Dolayısıyla sizin iktidar vekili olarak burada konuşmanız gereken mesele ihaleler hukuka uygun mu, işler doğru yapılıyor mu odur. Ama zaten az önce de söyledim bu çok umurunda olmuyor iktidar vekillerinin. Bir diğeri yine ayni benzeri bir şey daha söyleyeceğim. Hep ihalelerden konu açılıyor diye. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili bir konu. 21 Eylül 2022 tarihinde Rekabet Kurulunun bir kararı daha var. Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı okullara temizlik ihalesine ilişkin teklif veren firmanın teklifinin geçersiz olduğuna karar veriyor Rekabet Kurulu ve o firma hariç diğer firmaların tekliflerinin yeniden değerlendirilerek yeni bir sözleşme yapılması gerektiğini söylüyor ama 21 Eylül tarihinden beri yine bu şekilde Rekabet Kurulunu takan ihalenin iptal edilmiş olmasına rağmen bu konuda adım atan bir bakanlık göremiyoruz ama ne görüyoruz burada. İhale iptal edilmiş olmasına Rekabet Kurulu karar vermesine rağmen mesela Gönyeli İlkokulunda yaklaşık iki haftadır bir veli çocuğunu her teneffüs saatinde o evi yakın olduğu için gidiyor alıyor tuvalete götürüyor ve evine geri getiriyor. Yani daha neyi yaşatmanız gerekiyor acaba bu topluma, bu kadar bu kadar yani neyi 2022 yılında insanlar akıllı şeylerle e-devletle oturduğu yerden…

BAŞKAN – Beş dakika daha verdim size Ayşegül Hanım.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Üç dakikaya bitiyor Sayın Başkan. Bütün bunları yaparken biz hala daha çocukların sağlıklı bir yapı ve sağlıklı bir çatı altında okullarda eğitim almasını sağlayamayan bir hükümet ve iktidar anlayışıyla mücadele ediyoruz. Sanırım bu birçok şeyi ortaya koyuyor. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Rekabet Kurulu Başkanının görev süresi Sayın Arıklı Rekabet Kurulu Başkanının görev süresi Temmuz’da doldu ve Temmuz ayından beri yerine yenisi atanmadı. Rekabet Kurulu beş üyeden oluşuyor. Maliye Bakanlığının görevlendirdiği, görevlendirmesi gereken üyeyi bir türlü Rekabet Kuruluna bildirmiyor. Ekonomi Bakanlığının görevlendireceği üye Ticaret Odası tarafından Ekonomi Bakanlığına bildirilmesine rağmen Ekonomi Bakanlığı tarafından Rekabet Kuruluna üye gönderilmiyor ve beş kişiyle oturup karar vermesi ve çalışması gereken kurul görev süresi bitmiş, aslında görev süresi bitmiş yani devam etmemesi gereken bir Başkanla üç üyenin mecburen oybirliği ile almak zorunda kalacakları bir karara yani sanki çalışmasın Rekabet Kurulu diye yapılan bir işleme doğru geliyor. Eğer bilginizde ise neden Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı Rekabet Kuruluna hala üye atanmıyor? Bunların da söylenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada hamaset nutukları atacağınıza, burada Devletin yüceliğini ortaya koyacak demagojik adımlar atacak söylemlerde bulunacağınıza bence kamu kaynaklarını etkin kullanmanın yolunu bize anlatmanız lazım. Yandaşlarınıza, Hükümet sempatizanlarına, rantçılara bu kamunun kaynaklarını atmamanız gerekiyor. Devlet Hastanesinden de bir örnek vermek istiyorum sağlık da konuşuldu gerçi İzlem Hanım da burda değil ama yani hala ne ile uğraştığımızı teneffüste çocuğunu tuvalete götürmek isteyen veliden tutun da Devlet Hastanesine ameliyat olmak için acil olarak giden bir hasta, bu hasta ameliyata alınıyor ve aniden yoğun bakıma gitmek zorunda kalıyor. Lefkoşa Devlet Hastanesindeki yoğun bakım dolu olduğu için özel hastaneye sevk ediliyor. Yoğun bakım özel hastanede yoğun bakım servisinde hizmet aldıktan sonra bu hasta sonra Devlet Hastanesindeki servise çıkması gerekiyor. Ve üç tane poliklinik şefi, üç farklı birim biri genel cerrahi, biri estetik cerrahi, biri de üroloji üç farklı birim bu hastayı kendisi hiçbiri alamayacağını, hiçbirinin sorumluluğunda olmayacağını söylüyor ve hasta özel hastanede yoğun bakımda rehin kalıyor. Bir şef ben alamam benim konum değil diyor. Diğeri benim konum değil diyor. Öbürü de benim konum değil diyor. Başhekime gittiğiniz zaman o da epikriz raporunuzla bölüm şefleriyle konuşun diyor. Sağ olsun yine mecburen tabii iş tanıdık hesabına işte bize yardımcı olur musunuz tanıdık biri varmıya dönüyor ve Başhekim Yardımcısı meseleyi çözüyor. Ama meseleyi Devlet Hastanesine alarak çözmüyorlar adamı kimse almıyor ve sevkini uzatmakla çözüyorlar. Halbuki o kişinin aslında Devlet Hastanesinde tedavi görmesinde hiçbir engel yok. Yani aslında baktığınızda Devletin ne durumda olduğunu ve nasıl hicap duymanız gerektiğini gözler önüne serecek ve hala basit insani ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğumuz bir yapı.

İşte dün Sayın Maraşuna’da istifa ettikten sonra endokrince de artık yok Hastanede ve artık imza atacak bunlara bakacak kimse de yok. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığının palyatif çözümler bulmak yerine aslında bu Devletin ihtiyacı olan servislerde yani endokrinciye mi, acil tıp uzmanlarına mı kimlere ihtiyaç varsa tıp fakültelerinden bu kişileri, bu kişilere belki biraz teşvikle, belki biraz destekle özendirmesi ve bu açıkların kapanması gerekiyor. Çünkü Devlet Hastanelerinde hizmet almak son derece sıkıntılı.

Sayın Bakan burda olduğu için bir şey söylemek istiyorum Sayın Öztürkler bunu kendisiyle de paylaşmıştım hassas olduğunu da biliyorum bu konuda. İkamet izinleriyle ilgili olarak Instagram’da yayınlanan bir reklam var. Bu reklamda da diyor ki Kıbrıs’ta ikamet izni almak istiyorsanız ucuz okul kaydı yapılır ve bir tane telefon numarasıyla bir başvuru adresi var. Bu son derece tehlikeli bir durum bunu hep söylüyoruz. Biz kendi dönemimizde kayıt altına alınmasıyla ilgili sistemi yapmıştık ama öğrenci meseleleriyle ilgili en fazla Eğitim Bakanlığının üniversitelerden pasif aktif öğrencileri gerçekten öğrenci kaydı yaptıktan sonra okula devamlılığı olup olmayanları ve bu ülkeye geliş amacını takip edecek bir siteme ihtiyaç var. Sistem de online sistem değil. Çünkü o sistem kurulu ama bu sistemi işletecek hayata geçirecek insanların bu işe kafa yoracak insanlara ihtiyaç var.

Son olarak da bir şey söylemek istiyorum yine Sayın Öztürkler burda iken yanılmıyorsam Meclise alt komiteye bir Af Yasası geldi bu Muhaceret affıyla ilgili bir şey geldi. Ben şunu sormak istiyorum geçtiğimiz günlerde binli rakamların üzerinde kayıt dışı çalışanlarını deport edildiğiyle ilgili bir açıklaması vardı Sayın Bakanın. Şimdi bir kısım insanlar deport edilirken, binler gibi bir telaffuz hatırlamıyorum tam rakamı. Şu anda bu Muhaceret Yasası çıkması kayıt dışı çalışanları 15 gün önceye kadar deport ediyorduk şimdi hangi kapsamda nasıl bir ayrımla af çıkarıyoruz, affın gerekleri nelerdir konusunda bize bir bilgi verebilirse en azından biz de Mecliste alt komitede çalışır kendi fikirlerimizi söylerken daha objektif olabiliriz diye düşünüyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Bakan buyurun.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER – Sayın Başkan, değerli vekiller; öncelikle belediyelerden başlayayım dört beş soru yönettiniz bana Ayşegül Hanım. İnşallah unutmadan hepsine cevap veririm. Belediyeler bizim için önemli Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasıyla ilgili süreç devam ediyor. O konuyla ilgili Anayasa Mahkemesine karşı saygımız vardır Anayasa Mahkemesinin üreteceği karar doğrultusunda sürece devam edeceğiz ama uzlaşı kültürüne ben de inanan bir kişiyim ve son Cumhuriyetçi Türk Partisinin seçim tarihiyle ve belediye başkanlarının, Meclis üyelerinin görev süresinin iptaliyle ilgili Anayasa Mahkemesinin ürettiği karardan sonra ortak bir Meclis kararı üretilmesi adına hem Başbakanımız Ünal Beyin yanında, hem de Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Beyin yanına defalarca giderek ortak bir uzlaşının çıkmasını ve sizlerin de desteği ile ortak bir uzlaşıyla böyle bir karar ortaya çıkıp belediyelerin mevcut kaos ortamından çıkarılması yönünde bir adım atmıştık. Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile ilgili fazla sayıda değişiklik önerisi sunduk evet ben Mayıs ayında göreve geldiğimde daha önceki dönemden Meclise sevk edilen bir yasa vardı doğal olarak bizlerin de kendi ekibiyle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ve hem Ad- Hoc Komite hem de İdari Komitedeki görüşler doğrultusunda bazı görüşlerimizi ortaya koyduk. Bu bağlamda kararlar üretildi.

Bunun dışında Güngör’den bahsettiniz. Şirket üzerinde yorum yapmıyorum ama Güngör’ün şu andaki mevcut durumunun doğru bir noktada olduğuna inanmıyorum. Bunu İçişleri Bakan olarak da açık bir şekilde hem dışardaki sohbetimde hem daha önceki Meclis konuşmamda ifade ettim. Şu andaki şirket üzerine yoğunlaşmanın bir anlamı yok ama gerek Çevre Dairesinin sorumluluklarının, İçişleri Bakanlığının sorumluluklarının, şirketin sorumluluklarının ve şu andaki çağdaş uygulamalara göre oranın tekrardan dizayn edilerek doğru bir ihale sonucundaki ihale sonucunda kim alırsa alır. Şimdiki şirket de alabilir veya ihaleyi kazanabilecek farklı bir noktada olabilir. Daha doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu noktadayım. Yani şu andaki durumla biz devam edersek şu anda sadece geçici olarak söndürmeye çalışıyoruz ama ben geçmişine baktım en az on, on bir defa orada aynı yangının çıktığını gördüğümüze göre oradaki şu andaki atık depo merkezinde bazı sıkıntıların olduğunun, şu andaki ülkenin çöp atığı ile ilgili oraya götürülen atık ki on bir belediye gidiyor zaten öngörülen depolama alanında belli bir noktaya kadar gelmiş bir noktadadır. Tekrardan gündeme gelip doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini kabul etmek ve doğru bir şekilde konuşmak gerekir.

Afla ilgili evet deport bin değil belki de iki binlerin üzerine çıktı. Hem kayıtsız durumda olan, hem de belirli bir suça karışanlarla ilgili sıfır tolerans noktasında hareket ettiğimi zaten daha önce de açıklamıştım. Aynı noktadayım. Burda herhangi bir suça karışıp da bu ülkeden gönderilenlerin yapılan af çalışmasından yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Gerekli önlemler alınmıştır. Buradaki amacımız yani biz artık şu mesajı veriyoruz gerek öğrenci olarak bu ülkeye gelen, gerek çalışma izinli olarak bu ülkede gelen ki muhaceret sistemimizde de farklı yazılımlar yaparak şu anda kayıtsız durumda olan kişileri tespit etme noktasında daha ileri noktalara geliyoruz. Aslında kendinizi bu ülkedeki yasalar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde kayıtlı ve yasal duruma getiriniz. Ya da yasal durumda değilseniz buradan ayrılınız. Aslında verilen mesaj da çok nettir ve bu şekilde bir af çalışması yapıldı. Dün aslında Yasemi Hanımla da konuştum çünkü toplumun da beklentisi vardı. Bu hafta ilgili Komitede görüşülmeye başlanacaktır. Ben de orda olacağım. Yine bu konuda sizlerin de tecrübelerinden yararlanarak doğru bir Af Yasasını bu topluma kazandırmak istiyoruz.

Başka cevaplamadığım bir şey var mıydı? Buyurun Devrim kardeşim.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Başkanım izin verirseniz bir soru sorabilir miyim?

BAŞKAN - Buyurun.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan çok soru geldiği için bize de muhalefet milletvekillerine bilgili amaçlı bir soru sormak isterdim. Yurttaşlık Yasasına göre Bakanlık kararı ile beş yıl kesintisiz ikametgahı olanlara yurttaşlık verilebiliyor. Ama şu anda bunun pratikteki uygulaması beş yıl yetkinizdedir ona bir hukuki itirazım yoktur. Ama şu anda bildiğim kadarıyla yanlışsam siz beni düzeltin, on bir sanırım mührü olana veriliyor. Çok sayıda bu konuda bize bilgi geliyor en azından siz de kamuoyu ile paylaşırsanız şu anda sizin Bakanlığınızda sizin talimatınızla beş mührü olanlara yani on bir yılı beklemeden beş yıl mührü olanlara vatandaşlık veriyor musunuz, ya da verdiniz mi?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Yok şunu söyleyeyim, bazı dönemler on mühür kullanıldı, bazı dönemler on bir, bazı dönemler on üç ordaki siyasi noktaya göre. Normalde şu andaki işleyişimiz on bir mühürdür. Ha bizim on beş, yirmi yıl bu ülkede olup işte on bir, on iki, on üç kesintisiz çalışma izini olup da arada boşluğu olup da son beş yılıyla ilgili bazı kararlar ürettik. Yani öyle kalkıp da…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Sadece beş olana vermediniz?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Hayır hayır.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Anladım.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Kesinlikle öyle bir uygulamamız yoktur.

BAŞKAN - Evet teşekkürler Sayın Bakan. Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Turizm Yatırımlarında Verilen Teşviklerdeki Yanlışlıklar Nedeniyle Yaşanan Gelir Kayıpları” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

4 Ekim 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2’nci Birleşiminde “Turizm Yatırımlarında Verilen Teşviklerdeki Yanlışlıklar Nedeniyle Yaşanan Gelir Kayıpları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’nci maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
| Devrim BARÇIN |
| CTP Lefkoşa Milletvekili |

BAŞKAN - Buyurun Sayın Barçın.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Konuşma başlığımın içeriğine yönelik bir konuşma yapmayacağım. Çünkü bugün rahatsız olduğum için konuşmamı geri çekmiştim. Ama söz konusu emekçi dostlar olunca Kürsüye çıkmak da bizim için gereklilik arz ediyordu. Çünkü Rekabet Kurulu az önce Sayın Milletvekili Ayşegül Baybars Hanfendinin bahsettiği konuda az önce yeni bir karar yayınladı. Şu anda bildiğiniz gibi Kamu-İş Sendikasının orada taşeron işçilerinde bir örgütlenmesi ve bir sendikal mücadelesi var. Bu konuda orda ihaleye çıkılan bir temizlik işlemi var. O ihalenin iptal edilmesine yönelik Rekabet Kurulunun bir kararı var ve o karara uymayan bir Merkezi İhale Komisyonu var. O Merkezi İhale Komisyonunun bu karara uymamasına binaen Rekabet Kurulu da bugün az önce yeni bir karar açıkladı. Dolayısıyla konu başlığımın içeriğinden farklı gerçekten şu anda tüm aileleriyle birlikte sokakta sendikalı olduğu için emekten yana mücadele yürüten tüm taşeron temizlik işçilerine atfen bu konuşmayı yapmayı kendime bir görev bildim. Şu anda bilindiği üzere kamuda asıl ve sürekli görevler kamu görevlileri eliyle yürütülebilir. İşçiler eliyle yürütülecek görevler de tanımlanmıştır. Ne yazıktır ki Demokrat Partinin kurultayı öncesi Sayın Fikri Ataoğlu’nun verdiği sözlere binaen yedi tane geçici işçi istihdamı yapılmış. Ben bunu şahsen sosyal medyadan da belgeleriyle birlikte yayınlamıştım. Bizim şu anda okullarda temizlik işçisine ihtiyacımız varken kurultay istihdamı olarak yani kurultay istihdamları sadece UBP’de değil Demokrat Partide de var YDP’de de var. Demokrat Partinin de yaptığı kurultay istihdamlarına binaen istihdam edilenler şu anda işçi görevi yapmıyorlar ve aslında onları yanlarında işleten en üst ita amiri Bakanlık da suç işlemiş oluyor. Buradan çok açık ve net olarak ifade etmek isterim ki daha önce Başkanımızın da ifade ettiği gibi kaçınılmaz bir yıl içerisinde bir erken seçim kaçınılmazdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi halkın büyük desteğiyle tek başına iktidara yürümektedir. Biz geldiğimizde görev yetki ve sorumlulukları dışında bu kişileri işleten ita amirleri hakkında gerekeni yapacağımızı da buradan tüm kamuoyu önünde kayıtlara geçmesi adına da sizlerle paylaşmak isterim. Temizlik ihalesi yapılmadan Milli Eğitim Bakanlığı Eylül ayı içerisinde gelin ve okulları temizlemeye başlayın diye şirkete değil, bireylere çağrı yapmıştır ve aslında Milli Eğitim Bakanlığı ki Çalışma Bakanlığı bu konuda İş Yasasının gerekli hükümleri denetlemekle görevli olmasına rağmen bu denetlemeyi de yapmamış, bu suça ortak olmuş ve hiçbir yazılı akit imzalamadan bu insanlara hiçbir sigorta, ihtiyat sandığı yatırmadan Devlet Milli Eğitim Bakanlığının eliyle şu anda kamuda okullarda kaçak işçi çalıştırmaktadır. Biz külliyeden bahsediyoruz, neyin külliyesi? Bu ülkenin külliyeye değil demokrasiye, yasaların uygulanmasına ihtiyacı vardır. Bakın bir kez daha burada tüm kamuoyunun önünde Çalışma Bakanlığına ihbarda bulunuyorum. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı, sigortasız ve ihtiyat sandığı yatırımı yapılmadan kaçak işçi çalıştırıyor okullarda. Çok nettir eğer bu kişileri bireysel sözlü akitle işe almışsanız ki İş Yasamıza göre akitlerin yazılı olma zorunluluğu vardır ve bu zorunluluğu Devletin kendi Bakanlık kanadı uygulamıyorsa bunu özel sektör nasıl uygulayacak o ayrı bir sorudur. Derhal bu konuda Eğitim Bakanlığıyla ilgili Çalışma Bakanlığı gerekli denetimi başlatması gerekir. Bu kişiler şu anda orada çalışıyor emekçidirler. Emeklerinin karşılığı bir ücret de alıyorlar ne kadar yasaya aykırı da olsa ve bu insanlar şu anda sendikalı olmuştur. Yine bizim Toplu İş Sözleşmesi Grev Referandum Yasamıza göre işçilerin bir sendikaya üye olması noktasında eğer Devlet onları bireysel hizmet alımı olarak bile işe almışsa her ne kadar ki usulüne aykırı işe aldığını ortaya koymama rağmen şu anda fiiliyatta sözlü bir iş akti varsa ve orada hizmet alımı olarak o işçiler çalışıyorsa ve o işçiler sendikalı olduysa o işveren yani Eğitim Bakanlığı ama Devlet adına genelde bu işi Maliye Bakanlığı yürütür. Oradaki sendikanın toplu iş sözleşmesi çağrısına cevap vermek zorundadır yasalara göre. Bu yasaların uygulanmasının denetlenmesinden de Sayın Hasan Taçoy, Çalışma Bakanı sorumludur. Bu konuda Kamu-İş Sendikasının çok girişim yaptığını ama maalesef üzülerek Sayın Hasan Taçoy’un Çalışma Bakanı olarak Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasasında Çalışma Bakanına yüklediği yükümlülüğün hiçbirini yerine getirmediğini ve o yerine getirilmeyen yükümlülükleri de yasada bakarsanız ciddi anlamda suç teşkil eden maddeler olduğunu da göreceksiniz. Dolayısıyla, buradan bir kez daha çağrı yapıyorum Çalışma Bakanlığı sadece o koltuklarda oturup fotoğraf çektirme Bakanlığı değildir. Çalışma Bakanlığı bu ülkede çalışma hayatına yönelik yasal mevzuatın uygulanması sorumluluğunu yerine getirmekle mükellef olan özeli olsun, kamusu olsun insanların İş Yasasına uygun bir şekilde bu ülkede yaşamlarını idame ettirmelerinin yegane bekçisi olması gerekir. Ama maalesef Eğitim Bakanlığı yani Devlet şu anda okullarda yasalara aykırı bir şekilde toplu iş sözleşmesi yapma taleplerini yine yasalara aykırı bir şekilde reddederek suç işlemektedir bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Diğer taraftan çok bahsedildi burada Göngör çöplüğü olsun, akaryakıt ihale alımıyla ilgili olsun. Bu Merkezi İhale Komisyonunun başında bir arkadaş var Sayın Halis Üresin ne geldiyse bu memleketin başına bakın çok açık ve net ve doğrudan konuşuyorum. Bu Sayın Halis Üresin yüzünden geldi. Birazdan burada size madde madde Sayın Halis Üresin’in nasıl bir suç işlediğini ve hangi yasaya göre Maliye Bakanlığı tarafından cezai müeyyideye çarptırılması gerektiğini tek tek izah edeceğim. Dört aylık süreli Eğitim Bakanlığının temizlik ihalesi çıkıyor Merkezi İhale Komisyonu ve Rekabet Kurulu bu ihaleyi iptal ediyor. Bu ihaleyi iptal etmesine rağmen Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üresin ihalenin dört aylık olması ve okulların açılacak olması nedeniyle ihalenin ivedi olarak sonuçlandırılması gerektiğinden dolayı Rekabet Kurulunun iptal kararını ben uygulamayacağım diyor. Hangi Halis Üresin? Memleketi aylarca akaryakıtsız bırakmaya rağmen bunu göze alıp ihaleleri iptal eden Rekabet Kurulu kararıyla ki doğru yapılmış orada mevzuat onu gerektiriyordu. Ha orada bu vatandaşın, esnafın elektriksiz kalması ivedilik arz etmiyordu. Şimdi ne iş oldu ki Rekabet Kurulunun kararını diyor Sayın Halis Üresin okullar açılıyor ivedilik arz eder dolayısıyla ben Rekabet Kurulunun ihaleyi iptal etme sonucunu dikkate almayacağım diyor. Az önce buraya kadar Sayın Ayşegül Baybars da bu konuyu ifade etmişti ama az önce Rekabet Kurulunun yayınladığı yeni bir belge elimize geçti ve diyor ki; Rekabet Kurulu Merkezi İhale Komisyonunun söz konusu kararı ile yani ivedidir ben senin kararını Rekabet Kurulu takmıyorum ve ben bu ihaleyi yapacağım noktasındaki kararı ile yasal yükümlülüklerini ihmal ederek ve/veya yasa ile kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanarak, yetkisini aştığını ve/veya kurul tarafından alınan kararları uygulamadığını tespit etmiştir diyor Sayın Halis Üresin ve şurakası için Rekabet Kurulu. Kurul diyor Rekabet Kurulu bu durumun Yasanın 83 (4) Maddesi tahtında Bakanlar Kuruluna ve Başsavcılığa bildirilmesini de salık veriyor Kamu Hizmeti Komisyonu ve diğer kurumlar da dahil. Şimdi burada bir, Bakanlar Kurulu derhal Rekabet Kurulunun bu itiraz noktasında Merkezi İhale Komisyonunun bu kararı uygulamamasını derhal değerlendirmekle mükelleftir. Yasalar bunu emreder aynı zamanda dikkatinizi çekerim bence bu bir ilktir ve çok doğru bir noktadır ve takipçisi olacağız. Rekabet Kurulu Merkezi İhale Komisyonu suç işledi diye Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Neden Başsavcılığa? Soruşturmayı yap ve ceza davası açmak için dava dosyalama noktasında bu Devleti zarara uğratıyor Rekabet Kurulunun kararlarını uygulamıyor diye yazı yazıyor. Bunları ben resmi evraktan sizlere okuyorum. Şimdi, peki Rekabet Kurulunun ihaleleri iptal etme yetkisi var mı diye bir soru soruldu. Evet, vardır. Kamu İhale Yasasına göre itiraz makamı Rekabet Yasası uyarınca oluşturulan Rekabet Kurulunu ifade eder diyor ve Kamu İhale Yasasının 83 Maddesinin (3)’üncü Fıkrası Rekabet Kurulunun kendisine yapılan itirazları yerinde bulup, ihale sürecini ve alınan kararları kısmen veya tamamen iptal edebilir. İhale Değerlendirme Komisyonu tespit ettiği usulsüzlükle ilgili bilgilendirir ve söz konusu İhale Değerlendirme Komisyonuna yeni bir ihale süreci başlatmasını veya yeni bir karar almasını veya gerçekleşen usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekenin yapılmasını talep edebilir diyor. Bakın, Merkezi İhale Komisyonunun Eğitim Bakanlığının dört ay süreyle çıktığı temizlik ihalesinin Rekabet Kurulu az önce okuduğum maddeye dayanarak ihaleyi iptal ediyor ve bu iptal kararına karşın yasaları çiğneyerek Merkezi İhale Komisyonu iptal kararını ben uygulamam diyor ve bunun üzerine bu ülkede sanırım bir ilklerden biridir Rekabet Kurulu Merkezi İhale Komisyonunda bu kararı üretenlere ceza davası açılıp hapislikle cezalandırılmaları için Savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Bunu ayni bir yazıyla Bakanlar Kuruluna da iletiyor dolayısıyla Bakanlar Kurulunda bunu ilk toplantıda değerlendirmesi elzem olmuştur. Bu konuda şunu da net söylemek isterim ki eğer mahkemelerimizde bu karar hükme bağlanırsa veya Savcılık bu konuda bir hükme bağlarsa Sayın Halis Üresin biliyorsunuz Merkezi İhale Komisyonu Başkanıdır ve Sayın Halis Üresin kamu görevlisi olması hasebiyle Kamu Görevlileri Yasası kapsamında Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerde öngörülen ödev ve yükümlülükleri yerine getirmemek suçunu işlediği noktasında disiplin soruşturmasına çarptırılması amir hükümdür Kamu Görevlileri Yasası uyarınca. Biz külliyeden bahsediyoruz, halkın gündemi külliye değil. İşte az önce bahsettik emekçiler dışarıda emeğin mücadelesini veriyor. Bu ülke demokrasi mücadelesi veriyor. Bakın burada olan milletvekili, bakan sayıları belli. Biz muhalefet olarak konuştuğumuzda yeni külliye yapsak ne olacak? Yine boş koltuklar, boş odalar. Emeğin gündemidir esas gündem dedik Merkezi İhale Komisyonuyla ilgili kısım buydu. Dört dakikalık süremde çok kısa şuna da değinmek isterim. Üreten kesimler başımızın tacıdır diye Başbakan Sayın Ünal Üstel’in bir demeci var. Üreten kesimler başımızın tacıdır burama gelir bir şey dememek için adap gereği onu söylemeyim ama burama kadar geldiğini belirteyim yani şurama kadar geliyor. Üreten kesimler başımızın tacıdır dediğinde neden bunu söylüyorum.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) – Hüseyin Çavuş’a soralım bu şeyi bakalım üreten kesimler…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Şimdi oraya da geleceğim bir yasa gücünde kararname yayınladı Hükümet iki üç gün önce Sayın Bakan ve diyor ki ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ortamı nedeniyle yüksek enflasyon hani biz TL’yi milli paranın kullanımına aktaracaktık ama yüksek enflasyon nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilediğinden prim desteği verilecekmiş. İşverenlerin yanında çalıştırdıkları işçi için. Burada kötü bir şey var mı? Yok. Ama kötü olan ne? Bu prim desteğini pandemide zenginliğine zengin katan işletmelere verilecek olmasıdır ve bu desteği yüzde 60 mali kaynağını yine pandemide zenginliğine daha fazla zenginlik katan büyük sermaye alacaktır. İşte Çavuş Kelle burada üretim noktasında emeği tartışılmaz. Üreten kesimler başımızın tacıdır diye Başbakanı ifade etti ama mesela bir hayvancı bir çiftçi kendi nam ve hesabına çalıştığı için bütün gün sıcakta, yağmurda esas ki pandeminin olumsuz etkileneni onlar. Onlara bir Kuruş prim desteği yok değerli halkımız, Sayın Milletvekilleri. Kime var prim desteği? O pandemide daha zengin olan tüccar erbabı var ya onlara prim desteği var. Peki biz üreten kesimler başımızın tacıdır derken ve bu ülkede yasa gücünde kararnamede bile yüksek enflasyon olduğunu tespit ederken siz Çalışma Bakanlığı olarak yüzde 15 asgari ücreti enflasyonun altında nasıl belirleme hakkını kendinizde görürsünüz? Siz şu anda yanında karına daha fazla kar katan vergi listelerinde gelirlerinin enflasyon oranı üzerinde arttığı tescilli olan kişilere yanında çalıştırdığı bir kişi asgari ücretse şu ay her ay 543 TL prim desteği vereceksiniz. Eğer bu kişi yanınızda 15 Bin TL alıyorsa bir kişi için o 15 alana 825 TL, brüt 20 Bin TL alıyorsa Bin 110 TL vereceksiniz. Hani asgari ücretli, hani üreten kesimleri korumak? Burada doğru olan neydi biliyor musunuz değerli halkımız, Sayın milletvekilleri? Doğru olan bu kaynağın asgari ücret ki enflasyonun altında belirlendi ve 10 Bin 973 olması lazımdı. Doğru olan madem ki bu kaynaklardı bu kaynağın asgari ücretlinin sigorta primlerine ödenmesi ve asgari ücretlinin eline geçecek net maaşın artmasıydı. Bugün kendi nam ve hesabına çalışan berber, kuaför, kasap, çanak antenci, hayvancı, tarımcı neden 1 Kuruş prim desteği almıyor? Otobüs şoförleri bugün gördüm sabah kahve içerken Sayın Gardiyanoğlu’nun kayın pederini, Ramadan Amcayı. Çalışma Bakanıyla fotoğrafı vardı ona da söyledim. Fotoğraf çektirmekle değil bu işler. Bak millet kaptı parayı sen de kendi cebinden ödemeye devam et sigortayı. Ama işte bütün gün direksiyon başında dümen sallayan emekçilere 1 Kuruş prim desteği yok ve Bakanlar Kurulu Milyarlarca TL, Milyonlarca TL karına kar katan sermayeye her ay asgari ücret üzerinden yatırımları yapılan bir kişi için 543 TL veriyor ve artık lütfen yani lütfen demenin de ne kadar anlamlı olduğunu da bilmiyorum ama en azından Sayın Ziya Öztürklere şunu ifade etmek isterim ki şu anda bu Mecliste 240 tane Yasa Gücünde Kararname oldu. Lütfen artık Anayasaya aykırı bu Yasa Gücünde Kararnameleri yapmayı bırakın. Sigorta Prim Destekleri Yasa Gücünde Kararname ile yapılamaz. Yasa ile yapılır ve siz aslında Yasa Gücünde Kararnamelere imza atan her bir Bakan olarak Anayasaya aykırı bir şekilde Devlete mali külfet yüklüyorsunuz Yasa Gücünde Kararnamelerle ve bunlar suç teşkil ediyor. Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçin ve gerçekten elimizdeki kaynağı artık sermayeye, büyük sermayeye karına kar katanlara değil bu Devlete gerçekten vergi veren ve bu ülkede üreten kesimleri desteklemek üzere hayvancıya, çiftçiye, küçük esnafa ve asgari ücretliye verin.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Devrim Bey. Cevap verecek misiniz?... Tamam cevap verilmiyor. O zaman bir sonraki konuşmacıya geçiyorum.

Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2. Birleşiminde, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Teberrüken ULUÇAY

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Uluçay.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yaz Döneminde Meclisin çalışmalarına ara verildikten sonra bugün dün başlayan yeni Yasama Döneminde bugün ilk gündem dışı konuşmaların yapıldığı Meclis Birleşimini gerçekleştiriyoruz. Yeni Yasama Döneminin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Değerli arkadaşlar; gün boyunca ülkede yaşanmakta olan sıkıntıların neler olduğuna dair konulara değinildi. Ben kısaca mümkün olduğunca değinilen konuların dışında birkaç konuya ama ayni paralelde birkaç konuya değinmek istiyorum. Ülkemiz ciddi anlamda ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktadır. Bununla ilgili Yaz Dönemine girmeden önce buradan yaptığımız konuşmalarda dile getirdiğimiz bazı özellikle sorunlara çözüm üretecek, çözüm önerileriyle birlikte dile getirdiğimiz görüş ve önerilerimizin bu geçtiğimiz dört aylık dönem içerisinde hayat bulup bulmadığına baktığımızda maalesef hayat bulmadığını görüyoruz. Hangilerinin hayat bulmadığını görüyoruz?

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1’inci kalem insanlarımızın hane halkının satın alma gücü erimeye devam etmektedir. Maalesef bununla ilgili altı aylık Hayat Pahalılığı uygulaması yapıldıktan sonra o zaman da yine söylemiştik. 2’nci, 3’üncü aydan itibaren yine satın alma gücünün aşağıya düşmeye başladığı döneme geri döneceğiz demiştik. Nitekim bu aydan itibaren yani içine girdiğimiz Ekim Ayından itibaren bireyler hane halkımız, insanlarımız, çalışanlar, gerek özel sektörde olsun, gerekse kamu sektöründe olsun çalışan herkes bu ülkede satın alma gücünü kaybetmeye başlamıştır. Yani altı aylık Hayat Pahalılığı uygulanmasıyla birlikte birazcık dengeye oturmaya çalışan, dengeye oturdu gibi görünen satın alma gücü maalesef Ekim Ayının başlamasıyla birlikte bizim Haziran Ayının içerisinde bu Kürsüden uyardığımız gibi yeniden dengesiz bir ortama doğru sürüklenmeye başlamıştır. Peki biz bu ortamın nasıl önüne geçilebileceğini özellikle 2022 yılı için ki bu yılın önemli bir yıl olduğunu özellikli bir yıl olduğunu pandemi sonrası birazcık ekonomilerin rahatlamasına ihtiyaç olduğu bir yıl olduğunu dile getirerek ülke ekonomisinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin nasıl rahatlatılması gerektiğini buralardan dillendirmiş ve önerilerde bulunmuştuk. Ancak, hayat pahalılığı uygulamasının bu yıla özgü iki ayda bir neden uygulanması gerektiğini geçmişte defalarca anlattık. Satın alma gücünün korunmasının aslında çarşıda kendi içerisinde bir denge yaratacağını, bu dengenin de ülke ekonomisinin şu an içinde bulunduğu zorluklarla baş etme noktasında çok daha başarılı bir ivme kat edeceğini söylemiştik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada geçtiğimiz süreçte bunlar dikkate alınmadığı için uygulanmadı ve ülke ekonomisinin sürüklenmekte olduğu belirsiz ortam devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonominin durumunu herkes biliyor, yaşıyor. Çarşının durumunu herkes biliyor yaşıyor. Maalesef siyasetin durumunu da biliyor ve yaşıyor. Siyaset kurumu hala daha yeni Meclis binasının, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının izinlendirilmemiş olmasını konuşmuyor. Sadece bu yardım Türkiye’den gelecek onun için biz bunu yapalım da nasıl olursa yapalım mantığıyla bugünün yöneticileri sorumluluktan kaçmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılacak olan her türlü faaliyetin bu ülkede hayat bulmasını elbette Kıbrıs Türk Halkının her bir ferdi arzu etmektedir. Ama bu faaliyetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına uygun olmasını da arzu etmektedir. Peki buradaki yasalara uygun olmasını kim sağlayacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetenler sağlayacak. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yönetenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yasalarına uygun olmasını sağlamakla sorumlu olanlar yükümlü olanlar bunu yapmıyorsa, yaşananlarla ilgili eleştiriler gündeme geldiğinde neden konuyu başka noktalara çekmek için uğraşmaktadırlar? Neden kendi üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyip başka, konuyu başka noktalara çekmek için uğraşmaktadırlar? Nedeni gayet basit. Siyasetin dar kalıplar içerisinde devam etmesini sağlamak adına böyle bir yönteme başvuruyorlar. Peki neden? Çünkü ülke ekonomisinin gerçek anlamda, reel olarak ileri gitmesi yerine ülke ekonomisinin stabıl kalması hatta geriye gitmesini sağlamak için aslında bu yöntemlere başvuruyorlar. Çünkü siyaset kurumu değerli arkadaşlar, ülkelerin yaşamakta olduğu gerek ekonomik gerekse siyasi sorunların üzerine gidip, onlarla ilgili somut çözümler üretmek sorumluluğunda olan yöneticilerin iş başında olması gereken bir ortam içerisinde, bir atmosfer içerisinde olması gerekir. Şimdi bizim ülkemizde maalesef günlük kendi kendimize yaratmış olduğumuz sorunlardan hala daha kurtulamamış bir atmosferde bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar; bugün dünyada yaşanmakta olan sorunların ne olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz de takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında devam eden, istemediğimiz halde devam eden savaşın enerji üzerinde yaratmış olduğu sıkıntıları hepimiz takip ediyoruz. Dünya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülke enerji krizinin yaklaşan kış aylarında hat safhaya varmaması için ciddi anlamda çözümler üretmektedirler ve bunları hepimiz haberlerde okuyoruz. Bu Mecliste görev yapan her arkadaşım bunları takip ediyor, biliyor. Peki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Bunlarla ilgili bu diğer ülkelerin düşünmekte olduğu ortaya sundukları öneri ve çözümlerle ilgili urubunu bile yapıyor muyuz bunların? Dönüp baktığınızda maalesef yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Bugün daha dün çıkan bir haberden bahsedeyim sizlere. Enerji krizinden dolayı, yaşanan doğalgaz sorunlarından dolayı Rusya’dan gelecek olan doğalgazın kesilmesiyle birlikte Avrupa Birliği Ülkeleri enflasyonla mücadelede enerji fiyatlarının beklenmedik bir şekilde artmasından dolayı ve yaklaşan Kış Aylarında enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına hali hazırda kendi ülkelerinde kendi kendilerine sorunun çözümüne dönük çözümler üretmektedirler. Örneğin dün düşen bir haber İtalya Rusya doğalgazı kestiği için Temmuz Ayında değerli arkadaşlar; Rusya doğalgazına yüzde 40 bağımlılık pozisyonunda bulunan İtalya yapılan girişimler sonucunda bu bağımlılık oranını yüzde 25’e düşürdü. Şimdi doğalgaz kesildi. Yaklaşan Kış Ayında enerji krizini çözebilmek için yeni çözümlerini üretmeye devam ediyor. Hangi koşullarda? Bir seçim döneminin yaşandığı koşullarda. Ülkeyi yöneten Hükümetlerin değiştiği koşullarda. Avrupa Birliği'nin özellikle “Eurozone” diye adlandırılan Euro kullanan ülkelerinde ciddi anlamda bir yüksek enflasyon söz konusu. Bunu da haberlerde görüyoruz. İstatistik Kurumlarının yaptığı açıklamalarda takip ediyoruz. Peki bunlar, bu ülkeler yaklaşan Kış Aylarında üretimin devam etmesi için, sanayi bacalarının tütmeye devam etmesi için elektrik ihtiyacının, enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için kendi ülkelerinin koşullarına göre çözüm buluyorlar mı? Buluyorlar. Birtakım önlemler alıyorlar mı? Alıyorlar. Niçin alıyorlar? Üretim devam etsin diye. Sanayi bacaları tütmeye devam etsin diye. Çalışan insanların istihdamı devam etsin diye. Çalışanların elde ettiği gelirlerin devam etmesini sağlamak için alınan birtakım tedbirler bu ülkelerde bir, bir hayat buluyor değerli arkadaşlar. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde neyi tartışıyoruz? Maalesef 2.5 Milyar kaynak ayrıldı diye söylenilen Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesinin temel atılması için bu yıla özgü gelmesi öngörülen düşük miktardaki bir kaynak aktarımı neticesinde faaliyetin başlamasını öngörüyoruz. Ne zaman biteceği de belli değil ve bittiği zaman bu Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesine kavuşacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine bu Mecliste halkın seçtiği temsilcilerin görev yapacağı bir mekana kavuşmuş olacak ama bu Mecliste bugün görev yapan bizlerin en temel sorumluluğu Kıbrıs Türk Halkının içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların kısa vadede çözülmesi için çözüm üretmektir değerli arkadaşlar. Biraz önce düşen bir haberden bahsediyorum. Güney Kıbrıs 2022-2024 iki yıllık dönem için son hellimin Avrupa Birliğinde tescillenmesinden sonra hellim ihracatını daha fazla yapmak adına ve daha fazla ülkede hellimi tanıtmak adına programını açıkladı. Biraz önce düşen haber. 2022-2024 yılı iki yıl süresi içerisinde daha fazla ülkede, daha fazla hellim ihracatını gerçekleştirebilmek için Avrupa Birliğinde tescillenen hellimin daha fazla ülkelere satılabilmesi için tanıtım programını ilan etti. Ayni zamanda değerli arkadaşlar; Kuzey Kıbrıs’tan Kıbrıs Türk Üreticilerinden gelecek olan hellimin fiyat avantajından yararlanabilmesi muhtemel olan Kıbrıs Türk üreticilerinin bu hellim pazarlanmasında pazardan daha fazla pay alması noktasında da kendi üreticilerini korumak adına birtakım tedbirleri üretmekten bahsediyorlar. Değerli arkadaşlar; bu ülkemizin önünde bulunan süreçlerde gerek Avrupa’nın gerek dünyanın yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntıların çözümüyle uğraşırken, aynı zamanda kendi ülkesinde üretimini, sanayisini, turizmini ayakta tutmak için uğraş vermek zorunda olan, sorumlu yöneticilerin yapması gereken işlerdir değerli arkadaşlar. Ama biz maalesef bugün oldu biraz önce Ticaret Odasının bir haberi düştü, Ticaret Odası yeni yönetimi toplanmış, ilk tartıştığı konu elektrik konusu. Ne? Yakıt konusu. Ne? Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun içinde bulunduğu konu. Sabahtan beri ayrıntıları konuşulduğu için ben ayrıntısına girmeyeceğim ama maalesef biz bu konuyu, yaklaşan kış ayları enerji, dünyayı bekleyen enerji krizini ve ülkelerin almakta olduğu tedbirleri göre göre, okuya okuya biz hala daha bu konuyu aynı noktada tartışmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu mu olmalıydı? Hayır bu olmamalıydı. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl değerlenir değerli arkadaşlar? İşte bu sorunların çözümlendiği bir atmosfer gerçekleşmesi halinde, Kıbrıs Türk Halkının hak ettiği yaşam standardına ulaşması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerlendiği bir ortamı dünyaya sunmuş oluruz biz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz durum vahim bir durumdur. Bu durumu üzerine gidip sorunların çözümünü bir an önce gündemimize almazsak, bazı çıkan fırsatları da tepmiş olacağız.

Bir başka örnek vereyim değerli arkadaşlar, eminim hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, okuyoruz. Sadece yanı başımızda Güney Kıbrıs değil, aynı zamanda Türkiye’de de şimdi bu konuşuluyor. Kış döneminde, yaz döneminde ulaştıkları doluluk oranına ulaşabilecekleri bir fırsat penceresi bekliyor bu ülkeleri. Nerden dolayı? Elbette bir an önce bitmesini arzu ettiğimiz Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı gerek Ukrayna’dan gerek Rusya’dan gerekse Avrupa Birliğinin içinde bulunduğu derin ağır enerji krizi olasılığından dolayı kış aylarında Akdeniz ülkelerine dönük bir turizm faaliyeti var şu an. Güney Kıbrıs değerli arkadaşlar, doluluk oranını neredeyse yazınki kadar tutmaya çalışacağı bir hedef koymuş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Bölgesini özellikle Antalya-Alanya gibi bölgeleri yazdaki kadar doluluk oranında tutmayı hedef koymuş durumda. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapıyor değerli arkadaşlar? Biz bu konuda önümüzde durabilecek bir fırsat penceresini neden aralamak için mücadele etmiyoruz, neden üstüne gitmiyoruz? Neden bu konuları gündem yapmıyoruz? Neden bu konularda ülkemizde bulunan turizm tesislerini, hali hazırda varolan turizm tesislerini, yeni yapılacak olanları demiyorum. Elbette onlarla da ilgili plan projeksiyon yapalım, onlara da ihtiyacımız olacak inşallah ileride günün birinde turizm potansiyelimizi geliştirdiğimiz zaman. Ama neden şimdi önümüzde duran bu fırsatların üzerine odaklanmayalım ve yoğunlaşmayalım değerli arkadaşlar? Maalesef bu pencereden baktığımda, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sığlaşmış pasif daireler içerisinde dönüp dolaşmaya devam ediyoruz. Bununla da ilgili halkımız bizi eleştirdiğinde, siyaset kurumunu eleştirdiğinde, yöneticileri eleştirdiğinde, Hükümeti eleştirdiğinde, Meclisi eleştirdiğinde konuları başka yönlere çekmek için arayış içerisine giriyoruz. Halbuki halkımızın beklentisi bu değildir.

Değerli arkadaşlar; süremi de iyi kullanmak adına birkaç örnekle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bakın ne yapıyor? Geçen gün bir haber. Türkiye Cumhuriyeti bir karar aldı değerli arkadaşlar. Çiftçilere dedi ki Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan çiftçilere. Artık elektrik ücretini, elektrik faturalarınızı siz dedi çiftçilere aylık ödemeyeceksiniz. Ne zaman? Çiftçiler ektikleri tarlalardan hasılatı aldığı zaman ödeyecek diyor. Neden bu hamleyi yapıyor değerli arkadaşlar? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde daha önce de buralardan söylemiştik. Israrla izlenen bir faiz politikası var. Bu dövizdeki dengesizliği Türk Lirasının belirsizliğinin önüne hala daha geçmiş bir politika değil. Ancak bundan kaynaklanan enflasyonla satın alma gücü düşen hane halkının korunmasına dönük birtakım önlemleri, tedbirleri de beraberinde almak zorunda kalıyor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Nitekim şimdi son açıklanan diyor ki; çiftçiler elektrik ücretlerini artık aylık ödemeyecekler. Ektikleri tarlalardan hasılatı elde ettiği zaman ödeyecek. Peki bu bir önlem mi? Önlem.

Değerli arkadaşlar; İngiltere Avrupa Birliğinden çıktı ama enerji krizinde diyor ki; hanehalkına her bir haneye yıllık 400 Sterling elektrik gideri için yardım yapacağım diyor. 2 Bin 400 Sterling’in üzerine çıkmasın diye yıllık elektrik harcaması her bir hanenin bir hedef koydum diyor. Neden? Kış Aylarında yaşanması öngörülen enerji sorununun halka yansıma kısmını aza indirgemek için.

Değerli arkadaşlar; Avrupa Birliği Ülkelerinde yine enerji krizi beklentisiyle alakalı belli bir derecede Kış Ayında soğutma, ısıtma faaliyetlerinin durdurulması hedefleniyor.

Değerli arkadaşlar; biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün neyi tartışıyoruz? Sabahtan beri diğer arkadaşlarım da söyledi. Az önce ben de söyledim. Gereksiz önceliğimiz olmayan ve bu Mecliste görev yapan 50 milletvekiline altı ay önce veya bir yıl önce seçimden sonra, Ocak Ayında yapıldı seçim. Seçimden sonra tek tek soru sorulsaydı bu ülkede önceliğimiz nedir diye? Herkesin muhtemelen ilk beşe koymayacağı bir meseleyle uğraşıyoruz ve konuyu hep böyle başka yerlere çekmek için akla karayı seçiyoruz.

Değerli arkadaşlar; bitiriyorum Sayın Başkan. Son değinmek istediğim konu kısa ve öz detayına girmeyeceğim. İleriki gündem dışı günlerinde gireceğiz. Çünkü bundan sonraki süreçte devam edecek gibi duruyor. İnşallah devam etmez. Şimdi Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında bir sorun var. Kıbrıs Sorunu. Bundan bir süre önce Güven Yaratıcı Önlemler Paketi gündeme geldi. Rum Tarafı bir öneri dizisi sundu. Bizimkiler dedi ki; biz bunları asla kabul etmeyiz. Döndük ona koşut biz sunduk. Biz bu Kürsüden dedik ki; reddedici olmayalım. İstişare edici olalım. O kategoriyi alalım. Oturalım masaya ama Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını da gözetecek önerilerimizi masanın gündemine getirelim. Elbette Rum Tarafının sunmuş olduğu önerilerin içerisinde Kıbrıs Türk Halkının yararına olmayacak. Bize uygun olmayacak önerileri dikkate almayalım. Ama reddeden, reddedici kategorisinde değil istişare kategorisinde değerlendirelim bunları dedik. Niçin dedik? Sayın Cumhurbaşkanı geldi bizi bilgilendirdi New York’a gitmeden önce. Bu açıkta da konuşulduğu için kendi adıma söyleyeyim, benim söylediğim bir konuydu çünkü. Sayın Cumhurbaşkanına dedim ki, sizin önerdiğiniz güven artırıcı önlemleri görüşme için bir şart koydunuz. Eşit egemen Devlet kabul edilmezse görüşmeyiz, öyle bir şey yapmadım dedi. Ben de dedim ki, burada bir eksiklik var. New York’a yapacağınız ziyarette bu konuyu gündeme getirin, muhataplarınıza Birleşmiş Milletlere bunu aktarın, bu önemli bir noktadır. Bunun bilinmesi gerekir. Ama izlediğim kadarıyla böyle bir açılım yapmadı. Şimdi ne noktaya geldik değerli arkadaşlar? Kıbrıs Adasında silahlanma yarışına giriliyor. Bu Adada silah vardı çünkü bu Adada çözüm yok. Ateşkes ortamında bulunan bir ortamdayız bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden Kıbrıs Sorununun çözümlenmesi gerektiğini herkes ifade ediyor, dünyada da , Kıbrıs’ta da. Hangi yöntemle çözüleceği ve hangi formatla, hangi formülle çözüleceği konusunda elbette bir uğraş devam etmektedir. Ama gel gelelim bugün Adanın silahlanma konusunda yeni gireceği bir atmosferi hiçbirimiz arzu etmiyoruz değerli arkadaşlar. Hali hazırda bugün, ülke ekonomisinin yaşamakta olduğu bu sıkıntılar varken, kara kapılarından Kuzey Kıbrıs’a gelen insanların yarattığı ekonomik faaliyetler ortadayken, biz şimdi bütün dünyada sorunlar bitti, Kıbrıs Adasında yeni bir sorun penceresi açacağız dünyaya, bunun üzerinde oynasın? Yok. Bunu hiçbir Kıbrıs Türkü ben eminim istememektedir, istemiyoruz. Çünkü biz bunların olumsuz etkilerini geçmişte çok yaşadık. Peki arkadaşlar…

BAŞKAN – Toparlayın Sayın Uluçay.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkan.

Benim başlangıç olarak sormak istediğim ve sizlerin de gündemine taşımak istediğim konu şu; biz eğer Kıbrıs konusunda bu güven yaratıcı önlemler meselesi iki taraf tarafından ayrı ayrı gündeme getirildiği günlerde istişare kategorisine almış olsaydık bu işleri ve bu başlıklar konuşulmaya başlansaydı, şimdi biz bugün Adanın silahlanma tehlikesi karşısında gerek Güney Kıbrıs’a gerek dünyaya daha etkili sözler söylemeyecek miydik değerli arkadaşlar? Bugün bununla ilgili endişelerimizi mi dile getirecektik yoksa endişelerimizi doğrudan muhatabımıza, muhataplarımıza dile getirme fırsatı bulacaktık en azından bu süreç içerisinde. Ve böyle bir yeni olguya Adanın taşınmaması için daha etkili mücadele de yapabilecektik sadece Güney Kıbrıs’ta değil, muhataplarımızla Birleşmiş Milletlerle, bütün garantör ülkelerle beraber. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, o yüzden fırsat pencereleri önümüze çıktığı zaman değerlendirmek için sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Kimin adına? Kıbrıs Türk Halkı adına. Kimin yararına olması için? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisinin çok daha iyi noktalara taşınması için. İnşallah önümüzdeki dönem, var olan sorunlara yeni sorunlar eklemek yerine, çözüm üretmek adına gerektiğinde, zamanında daha hızlı hareket edeceğiz, o günleri de göreceğiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Buyurun. Buyurun Sayın Küçük.

HASAN KÜÇÜK (Lefkoşa) (Yerinden) – Günün bu son saatinde hepimiz yorgunuz ama her zaman görüşlerinize çok önem verdiğimizi biliyorsunuz. İyi niyette bir soru sormak istiyorum, amacım tartışmak değil kesinlikle. Şimdi 2009 yılında sizin de onay verdiğiniz işte yeni Meclisle alakalı 10 Kasım tarihli 44/2009’lu bir karar var Mecliste. Şunu merak ediyorum yani bütün hatta bugün konuşmam bunun üzerineydi ve geri çektim aynı şeyleri tekrarlamamak ama çok önemli bir konuya değindiğiniz, onu yakaladığım için. Şimdi TİKA’nın beş kıta 160 ülkede özellikle Türk dünyasının, Türk işbirliğinin kalkınması üzerine çok büyük projeleri ve yatırımları vardır. Bu sosyal içerikli olarak sportif içerikli olarak ekonomik, kalkınma, sosyal yaşamı geliştirme vesaire. Buna benzer bir yerleşke projesi devam ederken ifade ettiğiniz gibi halkımızın hak ettiği hizmetleri dünden daha çok çalışarak sizlerin de önerileriyle hem bu yerleşkenin hayata geçmesi hem de bu hizmetlerin yaşam bulmasını başaramayacak mıyız Sayın Vekilim? Bir de çok güzel bir örnek verdiniz Anavatan Türkiye’nin özellikle çiftçilere elektriği konusundaki açılımını yaptı. Çünkü orada ekonomik anlamda güçlü bir Anavatan Türkiye Cumhuriyeti var. İşte biz de diyoruz ki burada güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem ekonomik hem sosyal anlamda yaşatabilirsek bu ve buna benzer açılımları çok daha rahat yapabiliriz ki Sayın Bakanımız burada İçişleri Bakanımız çok önemli çalışmaları var. İşte bunlar için de güçlü ekonomide acaba diyorum Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte ekonomik ve sosyal işbirliğimizi güçlendirirsek bunları daha rahat hayata geçirebilir miyiz? Bu soru politik değil sadece size çok saygı duyuyorum, değer veriyorum görüşlerinize bunu bir öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Sayın Başkan?

BAŞKAN – Tabii tabii buyurun.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Teşekkür ederim. Sayın Vekilim şunu söyleyeyim tabii son kısmı bir öneridir ve temennidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardan beridir Türkiye Cumhuriyeti’yle faaliyetlerini yürütmektedir. Ekonomisinin gelişmesi için de gereğinin yapılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği, getirmediği tartışılan bir noktadır. Zaman zaman da tartışılmaktadır. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi kurumsal bir yapıda devam etmesi çok önemlidir. Yani buna istinaden şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı buraya gelip ben size bir yerleşke yapacağım derken bizim KKTC makamlarının bundan haberdar olmaması bu gerçekten düşündürücü bir noktadır. Bizim adımıza düşündürücü bir noktadır. Öyle olması lazım, bunu hissetmemiz lazım sıkıntısını. Eğer kurumsal yapıya taşımış olsaydık zaten bugüne kadar bu böyle olmayacaktı örneğin ya da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen işte 15 Kasım’da farklı bir nokta olmazsa ülkemizi ziyaret edecek. Dolayısıyla temel atmak için bir girişim yapılır. Bu böyle mi olmalıydı? Bence böyle olmamalıydı. Yani bu yerleşkenin izinlerinin alınması bu bizim sorumluluğumuzda olan bir şeydir.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Yani takıldığınız o izinler mi? Ben onu anlamaya çalışıyorum.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Takılmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Takılmıyorum örnek olarak vermeye çalışıyorum. Eğer ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sorumlu bir yöneticisiysem ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı buraya temel atmak için gelecekse, o temel atma töreninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tabii olduğu yasalar çerçevesinde olmasını sağlama görevi bendedir. Benim söylemeye çalıştığım budur. Ben olsam bunu yaparım, yapmak zorunda hissederim kendimi. Bunun aslında bu konuda katkı koyacak olanlara dönük ciddi anlamda bir hoş olmadığını söyleyeyim hadi daha fazla.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Tamamen şudur…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Yani…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Öncelik odur budur yerine…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Hangi…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Onun yapılması…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Öncelikte değilim. Bakın öncelikte değilim zaten verdiğim örnek o değil.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Anladım.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ilişkilerimiz kurumsal bir yapıda olmuş olsaydı zaten bu konuları tartışıyor olmayacaktık o net. Olmadığından dolayı buradan açıklandığında kimsenin haberi yoktu, bu böyle olmamalıydı ama geçtim onu şimdi Sayın Cumhurbaşkanı gelecek temel atacak ben burayı yöneten bir insan olarak benim sorumluluğumdur, KKTC yasalarında gerekli olan zemini hazırlama benim sorumluluğumdur, bunu yapmam gerekir.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Şimdi şöyle bir şey daha var.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Ha başka bir şey söyleyeyim yine ilk söylediğiniz konuydu. Evet biz 2009 yılında, 2010 yılında Sayın iyi saatte olsun Sayın Hasan Bozer Meclis Başkanıyken ben de Meclis yönetiminde görev yapmış bir kişiyim. Meclis binasının yapılmasıyla ilgili yarışmaya çıktık. Yerle ilgili araştırma yaptık. En sonunda bununla ilgili proje yapıldı, proje yapıldıktan sonra bunu Mecliste de tartıştık. O dönem kaynak yoktu ülkemizde, kaynak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından aktarılacaktı, konuşmalar o boyuttaydı. Ancak daha sonra biliyorsunuz yaşanan bir kriz olduydu, 2008 ile birlikte dünyada yaşanan kriz, 2012’ye kadar ülkemizi de etkilemişti o dönem hatırlayacaksınız. Dolayısıyla biz o dönem yine Mecliste görev yapan, milletvekilleri ve siyasetçiler bu yatırımın bugün için yani o gün için öncelikli olmadığını…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Kaynak yetersizliğinden dolayı.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Tabii ve ülke ekonomisinin başka önceliklere ihtiyaç duyduğunu dile getirerek bu konuyu rafa kaldırmıştık, yaptığımız buydu yani.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Bu yerleşkenin tamamen dış kaynaklı…

BAŞKAN – Karşılıklı olmasın yalnız da Hasan Bey…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Başkan tartışma değil yani burada fikirlere önem veririz yani her şey tartışma boyutunda değil ki.

BAŞKAN – Yok karşılıklı olmasın, sorunuz varsa sohbet şeklinde olmasın. Varsa soruları…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Yani sonuçta bu yerleşkenin dış bir kaynak olduğunu biliyoruz hepimiz değil mi yani? KKTC bütçesinden ayrılan bir kaynak olarak değil, tamamen Türkiye Cumhuriyeti Dış kaynağından yapılacağı konusunu hepimiz biliyoruz.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Yani onunla ilgili şöyle söyleyeyim, bakın Türkiye Cumhuriyeti burada birçok noktada ekonomik faaliyette bulundu, yatırım da yaptı. Başlangıcını yaptıktan sonra sonuna gelinceye kadar, kaynak tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nden mi gelir yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaynaklarından da mı yararlanılır, onu ileriki zamanda göreceğiz.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Teşekkür ederim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Bunu yani bugünden bunu kesin söylemek mümkün değil.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) - Teşekkür ederim, Başkan anlayışınız için sağ olun.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) - Teşekkür ederim, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Uluçay. Şimdi sırada son konuşmacımız var. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili, Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Hükümet, Karpaz ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

04.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 4 Ekim 2022 tarihli 2. Birleşiminde,

“Hükümet, Karpaz ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Biray HAMZAOĞULLARI

CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaoğulları, süreniz 15 dakikadır. Uyarsanız çok memnun kalacağız, son konuşmacı olarak.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Herkese yarım saat, Karpaz’a bir çeyrek. Teşekkürler yine de.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet külliyeden başlayacağım ben de, külliyeden. Şimdi, külliye nerede ihale edildi, bu Kürsü konuşmalarında hep söyledim, tekrar söyleyeyim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm herkes, bakın altını çizerek söylüyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm herkes Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında press edilmiş toplumdur. Anlatacağım, tek tek anlatacağım. Potpuri de yaptım, Meclisin arka sokaklarında da konuştum. UBP vekillerinden da aldım bazı şeyler, yalnız Karpaz’dan getirmedim hiç merak etmeyin.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Mağusa) (Yerinden) – Sesin gür çıkar.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) – Hayranın çok bu arada ama ha.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Teşekkür ederim, sağ olsunlar sevdikleri için beni ve dinlemek istedikleri için de geldiler teşrif buyurdular, teşekkür ederim. Külliyenin yerine, geçtim ben inşaattan anlamam, benim ufak kardeşim mimardır, mimarlık yapar, sorsam da öğrenirim. Yani inşaatlarda kaç para kazanılır günün sonunda ki halkın daha iyi anlayabilmesi için Sayın Hasan Küçük hepiniz bir ağızdan çıktınız da bazı şeyler söylersiniz, hep bir ağızdan söylersiniz, nedeni nedir bilmiyorum ama biz söylemeye devam edeceğiz.

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Allaha şükür ağzımız bize yeter.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Siz de istediğinizi söyleyiniz.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Sıkıntı yok.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Memlekette var olan her şey ortadadır herkes görüyor. 188 okul yapabilirmişiz bu parayla, 13 yeni hastane, Karpaz Yarımadasında yarım hastane bile yok. İlginçtir Filiz Hanım döneminde laboratuvar diye gidilen Yenierenköy Sağlık Merkezindeki laboratuvar ne oldu bilir misiniz? Son üç yılın içindeki hangi UBP Hükümeti dönemindedir bilmiyorum laboratuvarı aldılar geri getirdiler. Nedenmiş? Ödeyememişler de onun için. Yalan yalandan öteye hiçbir şey yol kat etmez. 13 yeni hastane yapabilirmişiz, 107 tane de emar cihazı alabilirmişiz. Yani ben bunları halk iyi anlasın diye söylüyorum ve Karpaz Yarımadasında senin hastanen yoktur. Güzelyurt’taki hastanen bitmemiştir kaç yıldan beridir 2014 yılından beridir gündemdedir. Girne Hastanesi ne oldu? 18 Milyona biterdi zannederim ilk devraldığımızda, şimdi 180 Milyona bitmez.

Şimdi evet ben biraz da Karpaz’dan bahsedeceğim ama bütün gün hem de ilk denetleme günüdür diye tüm vekiller konuştu. Ben de biraz arka sokaklarda konuşulanlarla yol boyunda durak yaptığım yerlerden aldığım bulgularla konuşmama devam edeceğim. Euro 20 TL olmasına rağmen çocuk maması Güney’de 9 Euro bizde 283 TL, 52’lik çocuk bezi Güney’de 10 Euro biz de 42’liği 283 TL hem de aynı marka.

Biraz önce biraz önce UBP vekillerinden bir arkadaş çıktı ve balıkçılığa katkı yapmış Türkiye Cumhuriyeti. Avrupa Birliği de katkı yapmış hem de son beş gün içerisinde kaç para yapmış biliyor musunuz? 38 Milyon Euro, 38 Milyon Euro. Yani 76 Milyon TL. Kaç tane gerçekten balıkçılıkla uğraşan insanımız var, neden teknesi güçlendirilmiyor, neden radarı güçlendirilmiyor, neden ağ çekicisi güçlendirilmiyor, neden malzeme parası verilmiyor? Çok da zahmet etmenize gerek yok Google amcanıza sorarsanız öğreneceksiniz kaç para katkı yapmış Avrupa Birliği yalnız balıkçılığa. Biz kiminle rekabet ediyoruz, kiminle rekabet ediyoruz? İşte demin söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında eziliyor bu toplum, ezilmeye de devam edecek. İnşallah yerel seçimlerden sonra erken genel seçimlerde temelli gideceksiniz en az yarınız da burada olmayacak diye iddia ederim.

Geliyorum külliye dediniz, teşekkür ederim. Külliye dediniz amma velakin Denktaş’ın Anıt Mezarını bile yapmadınız, yapamadınız, yapmıyorsunuz da bugüne kadar. Ne oldu ona para yok? Ama Denktaş’ı isterseniz Erenköylüler size anlatsın yani ha. Ben anlatacak değilim ama babamın yaşındaki herkes anlatabilir size veya Doktor Küçük’ü. Denktaş’ın Anıt Mezarındaki ağaçlar bile kurudu.

Yine Türkiye Cumhuriyeti’nde ihale edilen İskele-Bafra yolu İskele Milletvekilimiz de oradadır. Ben otobüs şoförüydüm yeni başladıydı, seçildim birkaç sene içinde hala daha bitmedi. Bitmeye de bitirmeye de niyetleri yoktur. Hiçbir şey mi bilmezsiniz? Çok basittir yahu Bodrum’daki gibi tek gidiş, tek geliş yapın sağlı sollu bisiklet yolu yapın bu kalan yerin arasına da arvafina ekin, zakkum ekin, velhasıl hikaye yani yapılabilirmiş ama yapan yok ama akıl satan çok, Kürsüye de çıktık mı bütün dünyayı satın alırık, ben de satın aldım bütün dünyayı. Böyle bir şey yok. Neymiş efendim, tam 11 sene var 10 seneyi bitirdim, 2013’de seçildim, 2022’de dokuz seneyi bitirdim, 10’uncu senede milletvekiliyim, 11- 12 sene var, o yol bitmedi, etmedi gitti. Işıklar yanmaz, ışıklar. Gazimağusa’dan çıkarsınız, İskele’ye Mckenzie’nin oraya gelene kadar ışıklar yanmaz, ikide birde UBP’li İsmet Ezel bombalar bizi Facebook sayfasından. E biraz da UBP’yi bombala be İsmet Ezel, onu da yapmaz. Biraz not düştüm evet dediğim gibi potpori konuşacağım. Balalan - Erenköy yolu 13 sene sonra yeni başlandı asfaltlansın, çok merak ederim Orhan Zihni Bilgehan’ın veya Fuat Oktay’ın evinin oradan nasıl çıkacak o yol? Ve çıkacak mı ve yılsonuna kadar çıkacak mı çok merak ederim ama şov yapacaksınız ya, bitmemiş havaalanını açacaksınız. Ne zaman? 15 Kasım’da. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Yine bugünlerde durmadan liyakat dışı istihdam yaparsınız, Kamu Hizmeti Komisyonunda adaletli sınav sistemi ile insan alacağınıza, doğru insanlar alıp bu Devletin gelecekteki yöneticileri olması gerekliliğini savunacağınıza, yaratacağınıza, hiç unutmam 13-15 sene önce Antalya’ya gittim , bir animasyon gösterisi vardı. Bu animasyon gösterisinde çocuk tam yedi lisan konuştu, hitap etti insanlara. Turizm Enformasyon Dairesine kaç dil bilen adam aldınız geçen gün Hükümet yapanlar? Evet, siz hükümet yapanlar geçen gün 16 kişi aldınız, Turizm Enformasyon Dairesine de adam koydunuz, insan koydunuz, soruyorum size kaç dil bilir, geçtim ki yine İskele Milletvekillerinin daha net bilgisi içindedir, İskele’de bugün Rusya’dan, İran’dan, İsrail’den gelen dünya kadar insan var, onlar Karpaz’a geleceğinde nasıl anlatacaksınız yahu siz nerede var, nasıl gidilecek diye. Evet demin söyledim ama tekrar söyleyeyim. Yenierenköy sağlık merkezindeki laboratuvarı aldılar, Lefkoşa’ya getirdiler diye tahmin ederim, adını da ödeyememiş Hükümet diye geri iade ettiler diye koydular. Halbuki yapmanız gereken çok basit bir şeydi. Dört yıllık laboratuvar mezunu bir tane çocuk Karpaz Bölgesinden oraya yerleştirirdiniz ve laboratuvar hizmetlerini Yenierenköy sağlık merkezinden değil 14 köye, 22 köye en az hitap edecek şekilde dizayn yapabilirdiniz. Biraz konuşursak küser bizi Bakanlar, küsün, hiç gailemiz yoktur. Bize konuşacak çok insan da var, selam verecek çok insan da var, var olacak da, var olacak. Dolayısıyla çok da dert değildir, hata yaptığınız müddetçe, doğruları yapmadığınız müddetçe biz söylemeye devam edeceğiz. Gelelim toplu taşımacılık işine, şimdi toplu taşımacılık 160 gün çalışır, 365 gün sosyal sigorta öder. Nasıl iştir bu iş yahu? Nasıl kalkabilir bu işin altından? Yine arka sokaklarda bu kamyon işleriyle uğraşanlar ki bu konuya vakıf olmanız gerekir Sayın Hasan Küçük çünkü biz arabaları küçülttük ama herhalde sizler kamyonlarla devam edersiniz. İki lastik 12 Bin TL. Peki otobüsçü boş dolu çalışacak, 160 gün çalışacak, 365 gün sigorta ödeyecek, bu işin üstesinden nasıl kalkacak? Yine aynı şoför yine aynı şoför dedi ki daha doğrusu arka sokaklardaki vekil dostunuz dedi ki bu işi yani 12 Bin Lirayı kazanabilmek için 50-60 Bin Liralık ciro yapman gerekir. Nerede bulacan bu bozuk düzende, bu bozuk zamanda 50-60 Bin Lirayı? Bunları arka sokaklarda söylersiniz ama buraya geldiğinizde söyleyemezsiniz, söyleyemediğiniz gibi bizleri de buralarda akıl çerçevesinde mat etmeye çalışıyorsunuz. Ama nasıl olur yahu bu memlekette beraber yaşarız, bu sıkıntıları beraber çekeriz, bu bedelleri beraber öderiz ama hikaye nerededir bilir misiniz? Hikaye siz bunu denizin öbür tarafına anlatamıyorsunuz. Neden anlatamıyorsunuz? Çünkü korkuyorsunuz, çünkü seçime girerseniz yarınız sandığın içinde kalacak, adımı değiştiririm. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

YASEMİ ÖZTÜRK (İskele) (Yerinden) – Bir soru sorabilir miyim Başkan Biray Bey’e?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Buyurun.

BAŞKAN - Tabii Yasemin Hanım soru olsun yorum olmasın lütfen teşekkürler anlayışınız için.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi size katılıyorum bu ülkede tabii ki hastanelere de ihtiyacımız var, tabii ki okullara da ihtiyacımız var. Yalnızca şunu sormak istiyorum çok net ve açık lütfen cevap verebilirseniz…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Bilirsem vereceğim.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Bir, bir, eminim her şeyi biliyorsunuz onu da bileceğinizden hiçbir şüphem yok.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Rica ederim, rica ederim.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Bir Devlet ki size karşılıksız bir şey yaparken siz şunu söyleyebilir misiniz? Hayır ben onu istemiyorum da benim okula daha çok ihtiyacım var. Hayır ben…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Niye söyleyemezsiniz?

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Meclisin salonunda…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Niye söyleyemiyorsunuz?…

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Size karşılıksız…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Niye söyleyemiyorsunuz? Sanal alemde…

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Bir şey yapılırken…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Sanal alemde başka şeyler mi dolaşır o zaman söylediğiniz zaman?

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Ama bitirmiyorum lütfen ben…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Evet…

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Yani çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buna bile…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Rica ederim.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Tahammül edemediniz çok kısa bir şey soruyorum.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Edemiyorum çünkü kızıyorum.

BAŞKAN – Tamam Biray Bey lütfen Yasemin Hanım bitirsin sorusunu kısaca özetleyin lütfen.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Tamam dinleyeceğim Sayın Başkan.

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Bir Devlet ki veya bir size karşılıksız tamamen karşılıksız bir şeyi yapıyor. Biliyorsunuz edep kuralları gereği de birisi size karşılıksız bir şey yaparken şunu diyemezsiniz; hayır benim mutfağa daha çok ihtiyacım var gelin benim mutfağımı yapın, benim salondan çok mutfağa ihtiyacım var lütfen önceliğim mutfaktır, onu yapın diyemezsiniz. Çünkü bunu size karşılıksız tamamen Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden yapılan bir şeydir.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Soruya gelelim, soruya gel Yasemi…

YASEMİ ÖZTÜRK (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür etmemiz gerekirken siz karşılıksız yapılan bir şeyi söyleyebilir misiniz hayır benim ona ihtiyacım yok daha çok önceliğim başka bunu yapın deme şansımız veya lüksümüz veya öyle bir şeyimiz olabilir mi, diye sormak isterim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Teşekkür ederim. Her şeyden önce bunun karşılıksız olup olmayacağı ilerleyen zamanda Maliye Bakanlığının şeyinde gösterir mi arkadaşlar? Siz bu işlere daha iyi bakarsınız ama gösterip göstermese bile zannederim su borusu patladığında kaç para Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hanesine yazıldığını hatta ve hatta Dolar olarak yazıldığını da bir önceki dönemden vekil olarak burada bulunduğunuzdan dolayı bilmeniz gerekmektedir. Ama ben söyleyeyim de halk duysun 800 Bin Dolar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin borç hanesine yazılmıştır. Dolayısıyla külliyenin burada yapılırken yahut da yapılacağında sonrasında sizin borç hanenize yazılıp yazılmayacağının garantisi de yoktur. Kaldı ki demin biraz üstün körü geçtim çünkü herkes değindi ama külliye için devam edip söyleyeceklerim var sizin söylediklerinizden sonra. Sen benim Mimar Mühendisler Odamı atladın ve dedin ki bu projeyi çizebilecek mimar mühendis yoktur ve mimar mühendis getirttin ve vatandaş yaptın. Yaptınız mı Sayın Ziya Öztürkler?

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) – Yok ben yapmadım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Yapmadınız, teşekkür ederim iyi ki yapmamışsınız ve siz hala daha ısrar ediyor ve diyorsunuz ki; bizim bitmemiş iki tane Hastanemiz, bitmesi yapılması gereken Karpaz hastanemiz ama biz bunları muhatabımıza anlatamayacağız ve bize zorla külliye yaptırtacaksınız ve teşekkür ederiz. Hiç kusura bakmayın, teşekkür eder miyim, etmez miyim bilmem ama velakin ben bunları söylerim ve talep ederim ve açık aleni de söylerim. Seçilmiş olan bir vekil olarak da bu Kürsüden de söylemiş oldum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Biray Bey, çok sağ olun. Evet, son konuşmacımızdı Biray Bey.

Şimdi Sayın Milletvekilleri; yedinci kısma sorular kısmına geçiyoruz.

(Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

Evet, lütfen kıymetli arkadaşlar karşılıklı konuşmayalım. Yazılı sorular. Bu bölümde yazılı sorular ve yanıtları İçtüzüğün 104’üncü Maddesi uyarınca Katip tarafından okunur. Yazılı soru ve yanıt üzerinde görüşme açılmaz ve başka işlem yapılmaz. Bir, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın sunmuş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderildiği söylenen, 200 kişilik çevik kuvvet birliğine ilişkin yazılı sorusuna Başbakanlığın yanıtı. Soru ve yanıtı okuyunuz lütfen.

KATİP –

DÖNEM : X TARİH : 9 Haziran 2022 YIL : 1 YAZILI SORU NO : 9/1/2022

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ GİRNE MİLLETVEKİLİ

SAYIN ONGUN TALAT’IN TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE GÖNDERİLDİĞİ SÖYLENEN İKİYÜZ KİŞİLİK ÇEVİK KUVVET BİRLİĞİNE İLİŞKİN YAZILI SORUSU

Aşağıdaki Yazılı Sorumu İçtüzüğün 101’inci maddesi uyarınca sunar, Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
| - | Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 200 kişilik çevik kuvvet polis birliği gönderildi mi? |
|  |  |
| - | Bu Birlik Lefkoşa’da Mücahitler Sitesinde konuşlandırıldı mı veya konuşlandırılacak mı? |
|  |  |
| - | Bu Birlik, KKTC Polis Genel Müdürlüğüne ait üniformalarla KKTC’deki eylem ve yürüyüşlerde görev yapacak mı? |

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ  
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00-822/07-22/E.2438 28 Haziran 2022

Konu : 9/1/2022 Sayılı Yazılı Soru Önergesi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa

İlgi : a) 10 Haziran 2022 tarihli ve MGS.0.00-822/07-22/E.405 sayılı yazınız.

b)Polis Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran 2022 tarihli ve PGM.0.00-171 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınız ile Başbakanlığa iletilmiş olan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat'ın sunmuş olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Gönderildiği Söylenen İkiyüz Kişilik Çevik Kuvvet Birliğine İlişkin Yazılı Sorusunu (Y.S.No:9/1/2022) Yazılı Soru Önergesine yanıt olarak Polis Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b)'de kayıtlı yazının bir sureti ilişikte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 104(1) maddesi uyarınca gereğini saygı ile istirham ederim.

Dt. Ünal Üstel Başbakan

Ek : Polis Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran 2022 tarihli PGM.0.00-171 sayılı yazısı.

KKTC

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEFKOŞA.

SAYI : 01/2-22-171 22 HAZİRAN 2022

KONU: 9/1/2022Numaralı Yazılı Soru Önergesi

KKTC BAŞBAKANLIĞI

İLGİ : KKTC Başbakanlığının 16 Haziran 2022 gün ve BBK.0.00-822/07-22/E.2200 sayılı yazısı.

1. İlgi yazınız ile belirtmiş olduğunuz Yazılı Soru Önergesinde (Y.S.No:9/l/2022) bulunan sorular ile ilgili konular, basın yayın organlarında ve sosyal medyada yar alan, tamamen asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi, Polis Teşkilatının düşüncesinde ve gündeminde böyle bir oluşum yer almamaktadır.
2. Bilginize arz ederim.

Ahmet SOYALAN

Polis Genel Müdürü

BAŞKAN – Teşekkürler. Şimdi de sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular bölümüne geçiyoruz.

Sayın Milletvekilleri; şimdi süresi içinde yanıtlanmadığı için sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara geçiyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin sorusu vardı. Soruyu lütfen okuyunuz Sayın Katip.

KATİP -

DÖNEM : X TARİH : 31 Mayıs 2022 YIL : 1 YAZILI SORU NO : 5/1/20222

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

SAYIN ERKUT ŞAHALİ’NİN POLİS YAKIN KORUMA HİZMETİNE İLİŞKİN YAZILI SORUSU

Aşağıdaki Yazılı Sorumu İçtüzüğün 101’inci maddesi uyarınca sunar, Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
| - | Polis Genel Müdürlüğü tarafından ‘‘Kişi Koruma Hizmeti’’ sağlanmasının kriterleri nedir? |
|  |  |
| - | Bu kriterlere bağlı olarak Devlet makamlarında bulunanlardan hangisine ‘‘Yakın Koruma’’ hizmeti sağlanmaktadır? |
|  |  |
| - | Bu hizmetin verildiği kişilerin her biri için kaçar adet Polis Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan personel görevlendirilmiştir? |

BAŞKAN - Evet, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (12)’nci fıkrası uyarınca sözlü soru sorulan ilgili Bakana yanıt vermesi için on dakikayı aşmamak üzere söz verilecektir, yanıttan sonra soran milletvekilinin de beş dakikayı aşmayacak bir sürede söz hakkı bulunmaktadır Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER - Sayın Başkan, değerli vekiller; bu konu hakkında yeterli bilgim yok yani şu anda cevap verirsem de doğru cevap veremeyeceğim.

ERKUT ŞAHALİ (Mağusa) (Yerinden) - Ama yanıtlanmış sayılacak tabii…

DEVRİM BARÇIN – Yok, yazılı olarak cevap vereceğinizi söyleyebilirsiniz.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Tamam, yazılı olarak Hükümet adına şey yapacağız.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Çok daha mantıklı oldu Sayın Bakan. Yeter ki doyurucu bir yanıt alabilelim.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Tamam, yazılı olarak cevabınızı hazırladı getireceğiz. Benim İçişleri Bakanı olarak bir korumam yok. Bu konuda şey yapabilirim yani herhangi bir koruma talebim olmadı, korumam da yok. Diğer konularla da ilgili Başbakanla gerekli istişareyi yaparım ya onlar ya da bugün burada kalan Bakan olarak ben gerekli yazılı cevapları Polis Genel Müdürlüğü ile de hukukçularımızla da konuşarak, yazılı cevapları veririm. Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Bakan.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın Covid döneminde meydana gelen 12 Haziran 2020 tarihli “Özel Jet İzni” olarak basına yansıyan adli soruşturmanın akıbetine ilişkin sorusu vardır. Soruyu okutuyorum.

Buyurun Sayın Katip.

KATİP -

DÖNEM : X TARİH : 3 Haziran 2022

YIL : 1 YAZILI SORU NO : 6/1/2022

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ

SAYIN ÜRÜN SOLYALI’NIN COVİD DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN 12 HAZİRAN 2020 TARİHLİ ‘‘ÖZEL JET İZNİ’’ OLARAK BASINA YANSIYAN ADLİ SORUŞTURMANIN AKIBETİNE İLİŞKİN YAZILI SORUSU

Aşağıdaki Yazılı Sorumu İçtüzüğün 101’inci maddesi uyarınca sunar, Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
| - | 12 Haziran 2020 tarihinde vuku bulan ve ‘‘Özel Jet İzni’’ soruşturması olarak da bilinen ve ön raporu 22 Haziran 2020 tarihinde kurumsal alana yansıyan soruşturmanın nihai soruşturma raporu tamamlandı mı? |
|  |  |
| - | Tamamlanmamışsa bunun önündeki engel nedir? |
|  |  |
| - | Tamamlanmış ise bu raporun içeriği nedir? |
|  |  |
| - | Sonuç Rapor çerçevesinde yapılan işlemler nelerdir? |
|  |  |
| - | Raporda varılan bulgular neticesinde herhangi bir idari ve/veya cezai kovuşturma veya ileri işlem yapıldı mı? Nelerdir? Yapılmamışsa neden yapılmadı? |
|  |  |
| - | Raporda varılan bulgular neticesinde herhangi bir idari ve/veya cezai kovuşturma veya ileri işlem yapılacak mı? |

BAŞKAN - Sayın Bakan bir şey söyleyecek misiniz?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) (Devamla) - Yazılı olarak cevaplayacağız.

BAŞKAN - O zaman biz Meclis Başkan Yardımcısı olarak ben hassaten rica edeceğim her iki konuda çünkü az önce de ifade ettiğiniz gibi Polis Genel Müdürlüğüyle irtibata geçeceğinizi İçişleri Bakanı olarak ve cevapları vereceğinizi söylediniz. Bu konuyu da aynı şekilde irtibata geçersiniz ve Başkanlığa iletirsiniz. Biz de soru soran vekillerimiz de ve onların vasıtasıyla kamuoyuna talep edilen açıklamaları yapalım.

Üçüncü sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un “Ercan Havaalanı İhale Şartnamesine İlişkin” sorusu vardı.

Şimdi soruyu okutuyorum.

KATİP -

DÖNEM : X TARİH : 7 Haziran 2022 YIL : 1 YAZILI SORU NO : 7/1/2022

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

SAYIN ASIM AKANSOY’UN ERCAN HAVALİMANI İHALE ŞARTNAMESİNE İLİŞKİN YAZILI SORUSU

Aşağıdaki Yazılı Sorumu İçtüzüğün 101’inci maddesi uyarınca sunar, Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Ercan Havalimanı İle İlgili Olarak;

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | İhale sonuçlandıktan sonra, ihale şartlarında yapılan değişiklikler hangi gerekçe ve hangi makamın izni ile yapılmıştır? |
| 2. | Bugüne kadar tüm yapılan ihale şartlarındaki değişikliklerin gerekçeleri ile beraber kimler tarafından yapıldığını ve hangi makamlar tarafından izinlendirildiğini gösterir bir listenin verilmesini talep ediyorum. |
| 3. | Yeni terminalin tüm birimlerinin enerji ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? |
| 4. | İlgili şirkete yenilenebilir enerji kurulum izni verildi mi? Verildiyse kapasitesi nedir? |
| 5. | Enerji hatları Yapıldı mı? |
| 6. | Enerji için ihtiyaç duyulan trafolar kuruldu mu? Kurulmuş ise kimin tarafından karşılanacaktır? |
| 7. | Enerji ihtiyaçları için gerekli olan tüm malzeme temini ve kurulumu ile ilgili KIB-TEK ile koordinasyon yapıldı mı? KIB-TEK tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir çalışma yaptı mı? |
| 8. | Terminal ve Kulenin şartnameye göre elektronik, mekanik ve elektrik malzeme ve tesisatları sipariş edildi mi? Sipariş edildi ise ne zaman gelecek? Sipariş edilmedi ise ne zaman sipariş edilecek? Firmanın bunun için mali kaynağı ve imkanı var mı? Bu mali kaynağı gösterir bir banka teyidi verebilir mi? |
| 9. | Bugün itibarı ile şartnameye göre eksik olan tüm makine, elektrik, elektronik tesisatlar ve malzemenin gelmiş olduğunu varsaysak, montaj işlemleri ne kadar sürer ve kesin kabul ne zaman yapılabilinir? |
| 10. | Yeni terminalin zemin altı yani bodrum kısmı ne zaman tamamlanıp çalışır hale gelecek? |
| 11. | Şartnameye göre her yolcu köprüsünün yanına uçaklara yakıt verecek HİDRAT sistemi yapıldı mı? Ne zaman yapılıp tamamlanacak? |
| 12. | Şartnameye göre HİDRAT sisteminin çalışması için otomatik yakıt tankları yapıldı mı? Ne zaman yapılıp tamamlanacak? |
| 13. | Şartnamede HİDRAT sistemi ve otomatik yakıt tankları yapılmasının gerektiği belirtildiği halde bundan vaz mı geçildi? Vaz geçildi ise uçaklara yakıt eskiden olduğu gibi klasik akaryakıt tankerleri ile mi yakıt verilecek? Bunun böyle olmasına kim karar verdi hangi makam onay verdi? |

BAŞKAN - Evet, ilgili Bakana ileteceksiniz zaten ilgili vekil de şu anda içeride değil ve son olarak da Yine Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un sanal bahis sitelerine ilişkin sorusu vardır.

Soruyu okutuyorum.

KATİP -

DÖNEM : X TARİH : 7 Haziran 2022 YIL : 1 YAZILI SORU NO : 8/1/2022

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

SAYIN ASIM AKANSOY’UN SANAL BAHİS SİTELERİNE İLİŞKİN YAZILI SORUSU

Aşağıdaki Yazılı Sorumu İçtüzüğün 101’inci maddesi uyarınca sunar, Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Şu andaki Hükümet tarafından izinlendirilmiş olan kaç tane “Sanal Bahis Sitesi” vardır? |
| 2. | Bu sitelerin sahipleri, gerçek ve/veya tüzel kişi olarak kimlerdir? |
| 3. | Bu kişilere ve/veya “Sanal Bahis Siteleri’ne verilen izinlerin süresi ne zaman dolacaktır? |
| 4. | “Sanal Bahis Sitesi” izni için kaç yeni başvuru vardır? Kimlerdir? |
|  |  |

BAŞKAN - Kürsüden sorulacak sözlü sorular bölümüne geldik şimdi. İçtüzüğün 105’inci maddesi uyarınca sözlü sorular Kürsüden sorulur ve yazılı olarak Başkanlığa verilir. Yanıt vermesi istenen Başbakan veya ilgili Bakan yanıtlamaya hazırsa aynı anda Kürsüden yanıtlanır. Herhangi sözlü bir soru var mı? Yok.

Sayın Milletvekilleri; sözlü sorumuz yok.

Evet, Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek ayrıca Meclis Web sayfamızda da yayınlanacaktır.

Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış Saati: 17.33)

DÖNEM:X YIL:2

CUMHURİYET MECLİSİ

2’nci Birleşim

4 Ekim 2022, Salı

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: | | |
|  | | |
| - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. | | |
|  | | |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER. | | |
|  | | |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER. | | |
|  | | |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER. | | |
|  | | |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR: | | |
|  | | |
| - Bu Kısımda Milletvekillerinin Güncel Konuşma istemlerine yer verilecektir. | | |
|  | | |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER. | | |
|  | | |
| VII. SORULAR: | | |
|  | | |
| A. YAZILI SORULAR: | | |
|  | | |
| (1) Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ongun Talat’ın sunmuş olduğu, Türkiye Cumhuriyetinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gönderildiği Söylenen İkiyüz Kişilik Çevik Kuvvet Birliğine İlişkin Yazılı Sorusuna (Y.S.No:9/1/2022) Başbakanlığın Yanıtı. | | |
|  | | |
|  | | |
| B. SÖZLÜ SORUYA DÖNÜŞTÜRÜLEN YAZILI SORULAR: | | |
|  | | |
| (1) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:5/1/2022) | | |
|  | | |
| (2) Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli “Özel Jet İzni” Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:6/1/2022) | | |
|  | | |
| (3) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:7/1/2022) | | |
|  | | |
| (4) Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:8/1/2022) | | |

Kontrol:M.Ö