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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



4’ncü Birleşim

11 Ekim 2022, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Sayfa | |
| I. | GELEN EVRAK | | | 4 | |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI | | |  | |
|  | A) | GÜNCEL KONUŞMALAR | | |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Turizm Yatırımlarında Verilen Teşviklerdeki Yanlışlıklar Nedeniyle Yaşanan Gelir Kayıpları” konulu güncel konuşması.  -Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun Yanıtı.  -Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ın Yanıtı. | | 6 |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Duman Altı KKTC” konulu güncel konuşması.  -Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ın Yanıtı.  -İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler’in Yanıtı.  -Sayın Erkut Şahali’nın açıklayıcı konuşması. | | 17 |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “Sağlık Bütçesini Ekonomik ve Efektif Kullanmak” konulu güncel konuşması.  -Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ın Yanıtı.  -Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın Yanıtı. | | 26 |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ceyhun Birinci’nin “Sağlıkta Ciddi Altyapı Sorunları ve Külliye” konulu güncel konuşması.  -Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın Yanıtı. | | 40 |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, “Her Geçen Gün İçinden Daha Da Çıkılmaz Hale Gelen Plansız Nüfus Yapımızın Sağlıktaki Olumsuz Etkileri ve Madalyonun Görünmeyen Diğer Yüzü” konulu güncel konuşması.  -İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler’in Yanıtı. | | 46 |
|  |  | 6. | Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın, “Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Sektörü” konulu güncel konuşması.  -Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın Yanıtı. | | 56 |
|  |  | 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin “Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen Yerel Yönetimler” konulu güncel konuşması.  -İçişleri Bakanı Sayın Ziya Öztürkler’in Yanıtı. | | 59 |
|  |  | 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “İskele ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşması. | | 66 |
|  |  | 9. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “Üretimden Koparılmak Üzere Olan Üreticilerimizin Durumu” konulu güncel konuşması.  -Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un Yanıtı. | | 70 |
|  |  | 10. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşması. | | 81 |
| III: |  | SORULAR | | |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın Muhaceret Dairesi ile ilgili Sözlü Sorusu. | | 84 |
|  |  |  | | |  |

|  |
| --- |
| 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) |
|  |
| 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: 11.48)

BAŞKAN : Başkan Vekili Fazilet ÖZDENEFE

KATİP : Hasan KÜÇÜK

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılının, 4’üncü Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Buyurun Sayın Katip.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Evet toplantı yeter sayısı vardır. Sayın milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Sayın milletvekilleri; bu kısımda Onaya ve Bilgiye Sunuş işlemleri bulunmaktadır. Ancak herhangi bir sunuş işlemimiz olmadığından gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Güncel konuşmalar, sayın milletvekilleri; şimdi beşinci kısım güncel konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gündemimizde 15 güncel konuşma istemi vardır. 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 beş dakikayı aşmamak üzere konuşmacıya söz verebilir. Hükümetin güncel konuşmalara yanıtı İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca 10 dakikayı aşamaz. Hükümetin yanıt verdiği konuşmacının ikinci kez söz istemesi halinde beş dakikalık bir süre için konuşma hakkı vardır. 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. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra birinci sıradaki konuşmacımıza geçiyoruz. 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 –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Turizm Yatırımlarında Verilen Teşviklerdeki Yanlışlıklar Nedeniyle Yaşanan Gelir Kayıpları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Devrim BARÇIN

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Devrim Barçın.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Evet, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Sayın Halkımız; konuma girmeden önce bir hususu ifade etmek isterim. Bu Meclise sürekli bir şekilde Yüce Meclis, Yüce Meclis diyoruz ama Meclis İçtüzüğü şu anda yerle bir. Şu anda Ulusal Birlik Partisi Divan üyesi Sayın Alişan Bey Bakan olduğu için Divan üyeliği bize gelen bilgi zaten toplantılarda da düşmüştür. Biliyorsunuz Meclis İçtüzüğü çok açık bir şekilde üç ay geçmesine rağmen şöyle diyor. Başkanlık Divanının diğer üyeliklerinde boşalma olması halinde, eksik üyelik en geç 10 gün içinde tamamlanır ve Divanın görev ve yetkisinin de bu 10 gün için geçerli olacağını söylüyor. Ama yüce Meclis yüce Meclis dediğimiz bir ortamda Ulusal Birlik Partisi Meclisin itibarını yerle bir etmiş durumdadır şu anda. Ve Divan üyesini üç aydır hala daha önermiyor ve Genel Kurulda bunun oylaması yapılıp yürürlüğe koymadığı için şu anda Divan’ın organ bütünlüğü yoktur ve mahkeme kararları uyarınca organ bütünlüğü de olmadığı için daha önce bu konularda emsal mahkeme kararları var. Şu anda mesela boşalan Sayıştay üyesini seçemiyoruz, Sayıştay’ı kitliyoruz. Aynı şekilde YÖDAK. Ama ısrarla Ulusal Birlik Partililer anladığımız ki hepsi bir bakanlık bekliyor. Yine bir boşalma olur mu gibisinden ama bunu toplumla paylaşmak istedik. Şu anda yeni Meclis binası itibar denilen külliye yapımının ne kadar ihtiyaç olduğu da ortaya çıkıyor. Yüce Meclis dediğimiz yapının yönetiminde idarenin merkezi olan divana üç aydır Ulusal Birlik Partisi Grubu oturup da bir üye önermedi veya öneremiyor. Bu konuda Meclis Başkanının devreye girmesi gerekir ama Meclis Başkanı bu Meclisin yüceliği kadar yürütmesinin de yüceliği noktasında maalesef irade sahibi olamıyor. Yasa çok açıktır İçtüzük ve biliyorsunuz Meclis İçtüzüğü bir Anayasal mevzuatımızdır ama buna rağmen on gün geçmesi değil üç ay geçmesine rağmen herhalde Divan’daki görevleri işte burda oturmayı küçük mü görüyorlar diye birini vermiyorlar, yoksa bunları gereksiz iş diye mi veriyorlar bilmiyoruz. Ha şunu da söyleyeyim isterseniz gelin baştan bir karar üretelim hepsini Divan’ın CTP’ye verin biz bu Meclisin idaresi konusunda çalışmayı hiçbir çekincemiz olmaz. Siz bulamazsanız sayıları değişelim, baştan karar üretelim. Muhalefet bu Meclisin idaresini yönetmeye de taliptir bunu da net ifade edeyim. Çünkü Sayıştay üyesi dediğim gibi belirlenemiyor…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – İstemeyle değil mevzuatlarla bu işler.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – İşte mevzuata uymuyorsunuz ya benim dediğim de o…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Mevzuatlarladır yani istemeyle değildir.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Siz istemezsiniz diye Divan…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Divan olmadığı için de Sayıştay üyesinin münhalini…

BAŞKAN - Müdahale etmeyelim lütfen.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Maalesef Cumhuriyet Meclisi ilan edemiyor ve bu da Sayıştay’ın bir organ bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Aslında Sayıştay’ın da işlemesini engelliyor. Aynı şekilde YÖDAK’ın da. Ha şu da istemeyle değil ama çok açıktır oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenir bu ayarlanır bulamazsanız düzenleyelim sayıları biz yönetmeye talibiz dediğim gibi. Tabii bu konuda UBP Meclisinin neden bir üye belirlemediğinin cevabını alacağımı umuyor muyum? Ummuyorum ama bu toplumun da bilgisi dahilinde olsun ki şu anda bu Meclis idari yönetim anlamında kitlenmiştir bunun da sebebi Ulusal Birlik Partisidir.

Evet, konuma dönecek olursam bu teşviklendirme sistemi ile ilgili Sayın Bakanımız da burdadır daha çok bir eleştiri noktası üzerinden değil sorular ve toplumun kafasında olan soru işaretleri ve özellikle Devletin gelir kaybı noktasında yaptığımız çalışmaların gerçekliğinin ortaya konulmasıdır. Şimdi bildiğiniz gibi teşviklendirme sistemi otel yatırımlarında 47/2000 sayılı bir Yasamız var ama ondan önce bunu DPÖ yürütüyor. Bundan önce de 16/87 sayılı bir Turizm Endüstri Teşvik Yasamız vardı. Öncelikle bildiğim kadarıyla yanlışsam siz beni düzeltin Sayın Bakan, 60 yatak altını şu anda sizin bağlı bulunduğunuz Bakanlık…

BAŞBAKAN YARDIMCISI, TURİZM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANI FİKRİ ATAOĞLU (Yerinden) – 87.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – 87. Evet yani 60 yatak altını sizin Bakanlığınızın yürüttüğü Turizm Endüstri Teşvik Yasası…

FİKRİ ATAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 60 üstü…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet 60 üstünü de DPÖ veriyor. Bir kere burada herhalde siz de takdir edersiniz ki ciddi anlamda bir çift başlılık söz konusu. Bunun öncelikle bu iki mevzuatın ivedi bir şekilde birleştirip kontrolünün ve denetiminin de tek merkezden yürütülmesi gerekiyor.

Şimdi burada yaşanılan sorunlar ve bize ifade edilen sorunlardan bir tanesi aynı parsel üzerine iki tane farklı yasadan kaynaklı veya aynı yasadan teşvikendirme yapılabildi ve bunların denetiminin maalesef iki Bakanlığının birbirini görmemesi nedeniyle ciddi sorunlar oluyor. Bu niçin oluyor arkadaşlar, şimdi bu teşviklendirme nedir? Bir halkımız bilsin bir cümle ile siz burada bir yatırım yapacaksınız o yatırımın belli kıstasları vardır,o kıstaslar çerçevesinde başvurursunuz. Az önce bahsettiğim iki yasa uyarınca 60 yatak ve altıysa Turizm Bakanlığına, üstüyse Devlet Planlama Örgütüne ve size buraya bir yatırım teşviği verilir ve bunun belgesi verilir ve bu yatırım teşviğinde teşvik olan husus da işte getireceğiniz malların, malzemelerin vergiden muaf olması noktasıdır. Gümrükten muaf olmasıdır, KDV, efendim?

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ya da içerden satın alacak.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet ya da içerden satın aldığı hususlarda sadece getirme değil…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yüzde 20’si kadar…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Ama o ayrı. Ona geleceğim orda da sorun var. Bu hususlarda bir muafiyettir aslında. Yani devlet diyor ki tamam sen burada yatırım yapacaksın, ben de bu yatırımınan burda ekonomimi kalkındıracağım, büyüteceğim, istihdam sağlayacağım. Dolayısıyla ben de kendi gelirlerimden feragat ediyorum der. Zaten sorun da kendi gelirlerinden bu yatırım için feragatı yapması değil, bu yapılacak olan feragatın yatırım teşvik belgesine uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve bunun uygulamada çıkan pratikteki sorunların devletin gelir kaybına uğramasıdır. Bunlar nelerdir? Bir, az önce Sayın Bakan da söyledi. Yani ben teyit etti daha doğrusu. Ayni parsel üzerine farklı firmalara farklı teşvikler verilebiliyor. Yani bu aslında nasıl çifte vergilendirme yasalarımıza aykırıysa ayni parsele çifte teşviklendirme yapılması da devletin bu anlamıyla bir gelir kaybıdır. Diğer taraftan şu anda benim görebildiğim en büyük sorun Sayın Bakan bunun da cevabını istiyorum. Daha önce verilen bir yazılı talimata binaen sizin bakanlığınız döneminde değil ama metraja bakılmadan şu anda bina inşaat mekanik ve elektronik malzemeler noktasında metraja bakılmadan keyfiyete göre muafiyet verildiğidir. Yani burdan neyi kastediyorum. Halkımız da anlasın. Örneğin siz bir teşvik belgesi hazırlarsınız. Düz hesap gidiyorum 10 Milyon TL. Bu 10 Milyon TL’nin altında listeler vardır. Der ki işte inşaat için 5 Milyonu, mekanik için 2 Milyonu, şimdi bu 5 Milyonu inşaat için yapacağınız mal alımlarında size burda bir muafiyet verir vergi noktasında veya KDV noktasında. Şimdi bu 5 Milyonun hepsiyle siz demir alabilir misiniz, yani demir alıp inşaatı bitirebilir misiniz? Çünkü o inşaatı bitirmek üzere verilmiş bir size teşviktir.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Teşvikle…hepsi sıralanmıştır orda.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Bravo. Ama işte verilen yazılı talimat vardır daha önceden. Şu anda mesela 5 Milyon inşaat için 5 Milyonu da örnek veriyorum anlaşılsın diye demir alabiliyor bir işletme. Yani 5 Milyonunla demirinen de bir inşaat bitmez. Yani bunun bir oranı var. Efendim?

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Global listelerin dışına mı çıkıyor?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Birlikte çıkabilir mi?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Çıkmaması gerekir. Çünkü burada ciddi anlamda ülke ekonomimizde hepsini tenzih ediyorum ama suiistimale açık bir yapı oluşuyor ve bu ürünlerin daha sonra getirilen ürünlerin de iç piyasada satıldığı noktasında duyumlarımız var. Bu benim iddiamdır.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Yani bu ekonomimizden mi kaynaklanıyor?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Yani bu teşvik belgesi kapsamında verilen teşviklerdedir.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Örneğin bir yol yapacaksa o yatırımcı?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Yok benim ben şunu söylüyorum. Benim söylediğim otel yatırımlarına yöneliktir. Diğer mevzuata yönelik yatırımlardaki teşvik belgelerini…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Mantık aynıdır ama yani.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet ama ayni dediğin örneği çıkıyor ve bunun iç piyasada dönüldüğü bilgileri bize geliyor. Benim burda esas merak ettiğim tam da dediğiniz gibi 5 Milyonsa kardeşim bir inşaat bunun bir matrahı vardır. Bunun yüzde 100’ü kargasa gidemez. Siz onu 5 Milyon çıkardıysanız bunun mekaniği vardır, elektroniği vardır, işçiliği vardır. Siz bunun hepsini kalkıp nasıl yüzde 100’ü işçiliğe kullanamazsanız yüzde 100’ü bile sadece demire kullanamazsınız. Buradaki sorun bu metrajların uygulanıp uygulanmadığı noktasında şu andaki fiili durum ne olduğudur. Diğer taraftan bu teşviklendirmeye yönelik biliyorsunuz sonuçta bir teşvik belgesi veriyor. Sayın Emrah Yeşilırmak’ın da söylediği gibi burda hangi alanlarda teşviklendirme yapılacağı da yazıyor. Bunların denetimi çok büyük önem arz etmektedir. Yani siz 10 klima için teşvik alıp 50 tane klima getiremezsiniz. Değil mi? Aynen öyle. Bravo. Şimdi bunun denetimi nasıl yapılıyor? Bunu Sayın Bakana soruyorum. Mesela şu anda bu Gümrük ki bu Maliye’yi ilgilendirir Gümrük teşviklendirme belgesi elinde olup yurtdışından örneğin on klima getirme noktasında teşvik alan ve vergi muafiyeti alan bir işletmenin getirdiği bu klima sayıları antrepoda açılıp denetleniyor mu? Yani on mu getirdi yoksa fırsat bu fırsat vergiden muaftır on yerine elli mi getirdim kırkını da piyasaya süreyim vergisiz. Bunların gümrükte dediğim gibi bu bir iddiadır sorudur daha doğrusu. Denetimleri bilfiil teşviklendirme belgesi elinde olan firmaların getirdiği malların teşvik almaya yönelik Bakanlığın onay verdiği liste ile Gümrüğün gidip bunları antrepoda bire bir açıp kontrolünü yapıyor mu?

Diğer bir taraftan bu bahsettiğim hususlarda Sayıştay’ın bir denetimi var mı? Sayıştay’ın bu konuda bir denetim yaptıysa raporu yayınlandı mı? Veya neden yayınlanmıyor? Bunların sorularını oturduğum yerden… hayır Bakanlığı denetledi mi? Yani Bakanlığı Sayıştay denetledi mi? Teşvik belgesine uygun giderleştirme kalemi Bakanlıkta yapıp yapmadığını Sayıştay denetlemesi lazım. Ben daha açık söyleyeyim 2015’de denetim yaptı Sayıştay ama raporu ortada yoktur. Rapor yayınlanmadı. Bu rapor neden yayınlanmıyor? Sayıştay’a burdan soruyorum ama şeffaflık adına ilgili Bakanlığın da bu denetimden kaçmayacağını düşünerekten Bakanlığın da bu raporu yayınlamayı talep etmesini Sayıştay’dan istemesini söyleyebilirim burda.

Şimdi diğer taraftan şuna geleceğim tam da Sayın Olgun Amcaoğlu’nun söylediği gibi mevzuatımız gereği şu anda sizin dışardan getireceğiniz bir mal eğer içerde de varsa şu anda yürürlükte olan tüzüğü söylüyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Muadili…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Eğer içerde de muadili varsa o getirdiğiniz malın ve içerdeki muadil malın fiyatı ithal ettiğiniz malın yüzde 25…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 20’dir…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) - Yok 20’ydi 25 oldu tüzük değişikliğiyle 25 oranının üzerinde ise yani örneğin fiyat farkı 10 ise ben sana teşvik vermem bunun gümrüğünü, KDV’sini, vergisini ödeyecen der sana. Ha eğer bu fark 25’in üzerinde ise yani 100 liralık bir mal aldım içerde de bu mal 70 ise okey buna teşvik alırsın diyor. Çünkü fiyat farkı 30. Ama siz dışardan bir malı 100 liraya aldınız, piyasada da bu 90’sa orada yerli üreticiyi korumak adına yasalarımız gereğince o kişi getirdiği mal için gümrük ve/veya vergi ödemekle mükellef olup teşvik kapsamında yararlanamaz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sadece KDV muafiyetinden yararlanır.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – KDV’de muafiyet yoktur, KDV sıfırdır.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Tamam. Şimdi bu noktada bildiğim kadarıyla Sanayi Odasıyla imzalanmış bir Protokolünüz de var. Buradaki sorum da bu ithal edilen malların iç piyasamızdaki üretimi ve/veya ticaretciğimizi koruma noktasında bu fiyat farkı denetimi yapılıp yapılmadığı veya nasıl yapıldığı ve ona göre mi bu gümrüklendirmede bu işlemlerin uygulanıp uygulanmadığıdır. Örneğin şu andaki tüzüğümüze göre iç dış mekan ahşap mobilya ürünleri, alüminyum PVC doğrama ürünleri, mermer granit traverten doğal taş ürünleri bu fiyat farkı olmaksızın da kesinlikle teşvik kapsamında değildir. Getiren bunların mükellefiyetini normal bir kişi getirmiş gibi ödemekle mükelleftir. Bu noktada uygulama ne aşamadadır? Teşviklendirme belgesinde yasanın bu şekilde ifade etmesine rağmen bu ürünleri yurtdışından getirenlere teşvik verilemeyeceği söylendiği noktada…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayıştay denetimi burda lazım işte.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – İşte buralarda Sayıştay denetimi önem arz ediyor. Yani o yüzden 2015’le yapılan bu denetim raporunda Sayın Olgun Amcaoğlu’nun da söylediği gibi Sayıştay Raporu burda devreye giriyor önemlidir. Sayıştay’ın burada denetlenmesi lazım. Neden arkadaşlar? Devletin buralarda yatırımı teşvik amaçlı gelirinden feragat ettiği ki bunun doğru olduğunu söylüyorum olumlu kullanıldığında Milyonlarca TL’dir. Yani şu anda bizim ülke ekonomimize kaynak aradığımız bir yapıda bu teşviklendirmelerin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan son iki hususa değineceğim Sayın Bakan bizim Turizm Gelişim Yasamız var. Açık söyleyeyim ben de bugüne kadar bu mevzuata hakim değildim ama araştırırken bunu turizm yazdım mahkemeler nokta net’te önüme çıktı. Yani bu konuyla ilgili ne belgeler var diye şu anda turizm gelişim yasasına göre biz buralarda hep imar planını tartışıyoruz, yatırımları tartışıyoruz falan filan ya. Bakın ne diyor bu Turizm Gelişim Yasası. Turizm Planlama Dairesine görev veriyor yani sizin Bakanlığınıza. Örneğin cümle de şudur; Girne bölgesi için turizme yönelik hizmet verecek yatak kapasitesinin mevcutlarla birlikte toplam 23 Bin yatak olarak sınırlandırılması. Belirlenen bu azami yatak kapasitenin üzerindeki turizm yatırımlarının izinlendirilmemesi. Bakın, her ilçe izin bizim şu anda Turizm Gelişim Yasası emrediyor ki Girne için mevcut yatak kapasiteleri de dahil 23 Bin yatağı geçecek bir yatırım, turizm yatırımı izinlendirilmeyecektir. Bu İskele için söyleyeyim çok tartışılıyor Bafra bölgesi için 15 Bindir. Bafra bölgesi hariç İskele bölgesinde 9 Bin yatağı geçecek hiçbir turizm işletmesinin izni verilemez diyor. Kim diyor? Ne tüzük diyor, ne bir karar diyor, yasa diyor. Buradaki sorum Sayın Bakana şu anda bölgelerin yatak kapasiteleri nedir? Yasada belirtilen yatak kapasitelerini aşan bir şekilde turizm yatırımları için izin verilmiş midir? Buradan şunu ifade edeyim yanlış anlaşılmasın. Ben turizm yatırımlarına karşı değilim. Bunu engellemek üzerine bir söylemde bulunmuyorum ama bu ülkenin hukuki sisteminin bu kadar yerle bir ayaklar altında olduğu bir noktada bu yasanın da önümüzde olduğu bir yerde yasaya aykırı idari izin verilip verilmediği de tam da Sayıştay noktasında denetime girmesi gereken diğer bir husustur. Son olarak şunu ifade edeceğim bir tüzüğümüz var bu Teşvik Yasasına binaen çıkarılan ki bunu DPÖ yürütüyor. Burada tamamlama vizesi yan başlıklı bir madde var. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın teşvik belgesinde belirlenen süre içinde tamamlanmasını müteakip yatırımcıların en geç altı ay içinden Devlet Planlama Örgütünü aşağıdaki belgelerle müracaat etmesi gerekir diyor, belgeleri sayıyor ve diyor ki Devlet Planlama Örgütü projenin kapsamında dikkate alınarak, gerektiğinde ilgili bakanlıkların görevlendireceği en az iki yetkili personelle yani DPÖ vermiştir ama bu konuda teknik daire örneğin Planlama İnşaat Dairesidir, Turizm Planlama Dairesidir. Oradan da iki tane diyor alacağın memurla yatırımın tamamlanmasına ilişkin yerlerde değerlendirme yapar, tamamlama işlemlerinde fatura bedelleri ve yatırımın fiziki gerçekleşmeleri dikkate alınarak, tamamlama vizesi verilir. Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar bir tane işletmenin bile verilen teşviklerine tamamlama vizesi verilmemiştir. Neden bu tamamlama vizeleri verilmiyor? Ne aşamadadır? Bunlar önem arz ediyor yani bu mevzuatımız da var. Neden önem veriyorum bu tamamlama vizesine? Tamamlama vizesi için gerekli idari işlem başlatılmadığı müddetçe şu anda hiçbir mevzuat yoktur ki teşviklendirilen alanın fiiliyatta gerçekleşmesinin ne noktada olup, Devletin gelir kaybına uğratılıp uğratılmadığı ilgili işletme tarafından denetlenebilsin. Bunun tek alanı bu kapatma vizesinin verilmesidir. Bu konuda bir çalışma var mı? Ya da ben iddiamda haklı mıyım? Bugüne kadar böyle bir şey yapıldı mı, yapılmadı mı? Diğer bir husus son olarak Alişan Bey içeri girdiğinde söyleyeyim. Bu Vergi Dairesinde bu teşviklendirmenin belgesinde yer alan hangi hususların ne kadar teşvike tabii olduğuyla ilgili bu da iddiamızdır bu konunun da cevaplanmasını istiyoruz. Vergi Dairesinde gelen teşvik kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın eğer rakam aşılmadıysa örneğin toplam teşvik 1 Milyonsa ama o 1 Milyon içinde detaylandırılmıştır örneğin beş-altı kalem. Ama o beş- altı kalemin içinde olup olmadığına bakılmaksızın Vergi Dairesini bu konuda gelen faturaları teşviklendirme kapsamı içerisinde dikkate aldığıdır. Bu teşviklendirmenin amacına da aykırıdır. Devletin de ciddi anlamda gelir kaybına yol aşmaktadır. Yani örneğin ben teşvik belgesi alan bir firmanın direktörü olarak arabama koyduğum benzini faturalandıramam teşvik belgemde o anlamıyla. En azından teşvik belgesine binaen gidip muafiyet almak adına Vergi Dairesine bunu sunamam ama Vergi Dairesinin bu konuda yaptığı uygulamanın ben onu kalem kalem bakmam toplam rakam 1 milyondur, 1 milyon aşılmadı madem ben 1 milyona kadar içeriği kapsam içinde mi, değil mi? Gelen her belgeyi muafiyet noktasında, teşvik noktasında değerlendiririmdir bu da Vergi Dairesinin gelirleri noktasında ciddi kayba yol açmaktadır. Bu hususları bugün her zamanki konuşmalarımdan, çalışma hayatından farklı olarak ama Devletin gelir yapısı anlamında da ciddi kayba yol açtığını düşündüğüm hususları dikkatinize getirmek istedim. Teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Devrim Barçın. Sayın Bakan cevap vereceksiniz buyurun Kürsüye.

BAŞBAKAN YARDIMCISI, TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ben sevgili kardeşime çok teşekkür ederim. Çok önemli noktalara değindi esasında bunlar hep geçmişten günümüze olan eksikliklerdir. Bu eksiklikleri bize düşen hızlı bir şekilde gidermektir. Elbette ki baktığımızda 16/87 Teşvik Yasasında 60 yatağa kadar olan bölümdür. 47/2000 sayılı Teşvik Yasası da 60 yatak ve üstüdür ama burada esasında teşviklerden Devletin gerçekten gelir kaybını gidermek için protokolde de yer aldığı DPÖ ve Turizm Planlama Dairesi’nin birlikte çalışması ve bunu kontrol altına alabilmesine yönelik çalışmaların da başlatıldığını ki verilen teşviklerin süreleri, verilen muafiyetlerin daha sıkı denetlenmesi ve bunların tek elden kontrol edilmesi için çalışma başlatıldı DPÖ ve Turizm Planlama Dairesiyle ilgili. Turizm Gelişim Yasasıyla ilgili evet doğrudur onun çalışması başlatılmıştır. Cuma günü son toplantı yapılacak son toplantıdan sonra da artık onları da tamamlanmış ve hayata geçmeye başlamış olacak. Sayıştay raporlarıyla ilgili evet, geçtiğimiz hafta içerisinde Sayıştaylıktan bir rapor geldi o raporda sadece acentelerin almış oldukları teşvikler üzerinde bir çalışmaydı onlar tespit edildi ve şu anda acentelere ödemek üzere yaptığımız çalışma 2017 kısmi ve bugüne kadar olan acentelerin alacaklarından Sayıştay raporundaki sonuç sonrasında bu ödemelerden de kesinti olacak bu da bir hafta önce Sayıştaylıktan gelen acentelerin teşviklerine yönelik bir çalışmaydı.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) – Sayın Bakan Turizm Teşviklendirme Yasalarında değişiklik için toplantı yaptığınızı söylediniz, yanlış mı anladık?

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Evet, evet. Turizm Gelişim Yasasıyla ilgili çalışma Cuma günü son toplantısını yapıyor Gelişim Yasasıyla ilgili. Çünkü çok doğru nokta esasında bunlar. Denetim eksikliği, evet maalesef denetim eksikliği var. Bunların da tek çatı altında denetlenmesi gerekir. Bir taraftan baktığımızda 16/87 Yasası, bir taraftan baktığımızda 47/2000 Yasası, bir taraftan Devlet Planlama Örgütünün kontrolünde, öteki taraftan Turizm Planlama Dairesinin kontrolunda. Dolayısıyla bu, bunu tek çatı altında toplayıp kontrol altına alabilmemizdir esas önemli olan ki ülkemiz bir turizm adası olduğu için ve önümüzdeki süreçte başlatmış olduğumuz ciddi çalışmalar var ve kısa süre sonra yeni havalimanının açılması büyük gövdeli ve birçok uçak şirketinin daha devreye girmesini sağlamak için ciddi şekilde çalışma koyuyoruz ama bu koyduğumuz çalışmaların da sonrasında ülkeye gelecek olan turistlerin yatak sayısının arttırılmasına yönelik, yani otel sayısının arttırılmasına yönelik elbette ki Turizm Gelişim Yasasının da çalışır durumda olması ve bu otel olabilecek olan yerlerin de tespit edilip otel sayısının arttırılması; dolayısıyla yatak sayısının arttırılmasıdır esas çalışmamız. Tabii ki bu teşviklere baktığımız zaman turizme geldiğimizde en azından şunu rahatlıkla söyleyebilirim, yani 2018 yılına baktığımızda, 2018 yılında az önce bahsettiğim acentelere vermiş olduğumuz 10 milyon Euroluk teşviğin karşılığında 960 milyon Euro bir gelir elde ettik biz o dönem. Ama yani bunların başlangıçta bir otelin yapılmasıyla ilgili yapılan izinlendirmede alınan izinlerde ne ise onların kontrol altında esasında olması gerekir ki Gümrük zaten bunları kontrol eden bir mercii. Ama onun dışında da bizim devlet olarak da bunları yerinde de kontrol etmemiz gerekir. Dediğim gibi bunları tek çatı altında toplamak içindir yapmış olduğumuz DPÖ ve Turizm Planlama Dairesinin çalışması. Bu çalışmalar da hayata geçtikten sonra en azından elde tutabileceğimiz verileri daha rahat kontrol etme şansını da yakalamış olacağız.

Bu önemli bir konudur ve bu konuların ne kadar önem arz ettiğini bilen birisi olarak yine Bakanlık olarak da çalışmalarımızı aynı hassasiyetle de sürdürüyoruz. Ben ilginizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Bu konularla ilgili de herhangi bir katma değer sağlayacağınız noktalar da olduğunda yine bu görüşlerinize de açık olduğumu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Bakan bir soru sorabilir miyim? Şimdi dediniz ki Yasayı tadil ediyorsunuz ve doğru, 80’lerde yapılan bir Yasanın elbette ki tadil edilmesi gerekli…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Turizm Gelişim Yasası.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla)- Turizm Gelişim Yasası; yalnız hepimiz de çok iyi biliyoruz ki özellikle Girne, Mağusa, İskele, bu tür bölgelerimizde çok ciddi plansızlığa bağlı inşaatların yapılması, otellerin yapılması, alt yapının hiç düşünülmeden ve alt yapı yapılmadan yapılması nedeniyle bugün ülke gerçekten çok zor durumda. Yani siz bu Yasayı tadil ederken ve daha da yatak kapasitesini arttırmayı planlarken Şehir Plancıları ve Planlama İnşaat… Yani bu anlamda ciddi bir planlama içinde ve ciddi uzman görüşleriyle yapmanız gerektiğini düşünüyorum Şehir Plancılarıyla ilgili…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Şehircilik Dairesinin… Bahsettiğiniz birimlerle birlikte zaten yapılıyor bu çalışma ve Cuma günü artık son toplantılarını yapacaklar ki ona göre istediğimiz noktaya da ulaştırabilelim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla)- Evet, çünkü gelinen noktayı hepimiz çok iyi biliyoruz.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Ama eksiklikler geçmişten günümüze de eksiklikler vardır.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla)- Mutlaka.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Zaten o eksikliklerin olduğunu gördüğümüz için bunları tekrar bir elden geçirip yenisini hayata geçirmektir bütün çalışma.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla)- Teşekkür ederim.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Ben teşekkür ederim.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) - Sayın Bakan teşviklerle ilgili bir Sayıştay raporu yok ama değil, ya da denetimi şu anda?

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Teşvikler acentelerin teşvikleriyle ilgili…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla)- O ayrı… Yatırım teşviki…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Evet, sadece bir hafta önce gelen acentelerin teşvikleriyle ilgiliydi Sayıştay Raporu, onların da ödemelerini yapacağımız bu önümüzdeki günlerde dediğim gibi 2017 kısmi ve günümüze kadar olan alacaklarının içerisinden Sayıştay tespit ettiği Rapor sonrasında onlar kesilecek.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla)- Yatırım, yatırım… Yatırım teşviklerinin de…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Şu anda onlarla ilgili öyle bir raporumuz yok.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla)- Geçen gün…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Olsa onu da paylaşırız.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla)- Tamam.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) - Sayın Bakan, bir sorum olacaktı. Öncelikli turizm bölgeleriyle ilgili yani yeni turizm inşaatlarına izin verebilmek için bir çalışma ve öncelikli turizm bölgeleri için ayrıca bir çalışma olduğundan bahsettiniz. Buradaki kriterler nedir, bunu öğrenebilir miyiz?

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) - Şunu söyleyeyim, bizim kendi içimizde başlatmış olduğumuz haritacılarla birlikte başlatmış olduğumuz çalışmaların içerisinde gerektiği yerde İçişleri Bakanlığına ait olan araziler, Orman Dairesi Bakanlığına ait olan araziler, Maliye Bakanlığına ait olan araziler tespit edildikten sonra bahsettiğim bu Bakanlıklarla birlikte bir toplantı gerçekleştirecek ve o gerçekleştirilme sonrasında Yasa içerisine katmamız gerekenler varsa örnek Bafra’daki yeni turizm bölgesi ilan edildiği 2003 Yasası altında ormanla ilgili, onlar da tartışılacak. Onun dışındaki çok hızlı bir şekilde hayata geçebilecek olan bir taraftan turizm, yani otellerin olabileceği, bir taraftan da sağlık turizmi de önem verdiğimiz, az önce onu söylemeyi unuttum, sağlık turizmini de hayata geçirebileceğimiz arazilerin belirlenmesiyle ilgilidir yapacağımız çalışma. Ama biz bu çalışmamızı bitirdikten sonra da ilgili bakanlıklarla birlikte bu çalışmanın üstünden çalışacağız.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Yani arazi tespitinden önce Sayın Bakan hangi bölgelerde turizm için yeni inşaatların olacağından bahsediyorum. Buradaki kriterleri…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Kapsamı, kapsamı geniş, kapsamı geniş tuttuk ve özelikle bizim geçtiğimiz 2018 yılında Gaziveran Bölgesindeki askerden aldığımız bir arazi vardı. O bölgenin de artık turizm ile buluşması lazım. Turizmden hak ettiği payın alınmasıyla ilgili ama o dönemde bunu biz yetişemedik, yapamamıştık. Şu anda o bölgeler de dahil olmak üzere yani bir taraftan Karpaz, bir taraftan da Lefke tarafı olmak üzere kapsamlı bir çalışmadır. Yani buradaki esas çalışmamız turizmden hakkını almayıp ama hak eden bölgelere de turizmi taşımaktır.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Evet konsept olarak yine her şey dahil sistemleri mi düşünüyorsunuz, yoksa…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Zaten bugün konsept olarak her şey dahil olarak dediğimizde esasında sadece kısa dönem Yaz Dönemi içerisindedir. Yaz Döneminin o üç aylık sürenin dışında ülkeye gelen turistler sadece otelde konaklamak üzere getiriliyor. Gelen turistlerin sabahın erken saatlerinde rehberler ve otobüsler eşliğinde onlar otelden alınıyor. Gezilmesi görülmesi gereken yerler gezilip gösterildikten sonra esnaf ile uzunca bir süre iç içe bırakılıyor ve tekrar bunlar otele bırakılıyor. Geçmişte bir haftalık konaklamaydı. Şu anda ayın 19’unda başlattığımız yeni Kış Turizm operasyonunda iki haftalık konaklama. Bir haftası bu şekilde gidiyor. 2’nci haftası ise tamamen o turistleri boşta bırakıyoruz. Bir hafta önce gezmiş olduğu yerleri bir kez daha görmek istiyorsa acentelerle ya da araç kiralayıp o yerlere gidebilecek durumu da sağlamış oluyoruz. Yani her şey dahil sadece Yaz Dönemlerinde üç aylık bir süre içerisinde belli otellerde oluyor. Onun dışında Kış Turizmi adı altında dediğimiz turizm de az önce bahsettiğim sistem çerçevesinde hareket ediyor.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Ataoğlu. Sayın Şahali’nin de bir sorusu olacak size kabul ederseniz. Buyurun Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Fikri Bey söylediğinizden doğru şeyi anlıyor muyuz? Bafra’da orman arazileri 2003 yılında çıkarılmış bir Yasa ile turizm yatırım amaçlı olarak…

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Alanı ilan edildi.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Kullanılacak şekle getirildi. Yeni bir orman alanı için benzer bir Yasa ile statü değişikliği öngörünüz vardır?

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Yine öyle bir alan tespit edilirse o gün yapılan çalışmayla, ilgili bir çalışma yapılarak turizm arazisi ilan edilecek. Turizm bölgesi ilan edilecek.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – İkinci bir sorum vardır o zaman. Şimdi Lefke Bölgesinden bahsettiniz yeni bir turizm yatırım, turizm geliştirme bölgesi olarak öngördüğünüzü söylediniz. Ama Türkiye ile imzaladığınız anlaşmada ayni zamanda Lefke Bölgesinde ağır madencilik faaliyetlerinin başlatılmasını da öngörüyorsunuz. Hem turizm gelişim bölgesi ilan etmek, hem ayni bölgede madencilik faaliyetlerinin ki şu anda 50 yıldan kalma korkunç bir çevre felaketidir de ayni zamanda ve Çevreden sorumlu Bakansınız da. Bu ikisini yan yana nasıl barındıracaksınız bu coğrafyada bu Bakanlığınızın vizyonunu anlamak bakımından da önemlidir diye düşünüyorum.

FİKRİ ATAOĞLU – Yani bunu esasında çok iyi bilmeniz gerekir ki bunu birlikte çalıştığımız bir olaydır zaten. Dörtlü Koalisyon dönemindeydi o bölgede askerden aldığımız ve o bölgeye de turizmi kazandırmaya çalıştığımız. Yine o dönemlerde o CMC’nin atıkların bertarafıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla bir karar alındı. İhaleye çıkıldı ve Çukurova Üniversitesinin yapmış olduğu çalışma sonrasında sunduğu raporu bölge halkıyla zaten paylaşmıştık. İki bölge ayrı bölgedir ama şimdi orada o atıklar var iken o bölgenin hiçbir şeyden yararlanmayacak diye bir olay söz konusu olmaması lazım. O bölgedeki o atıkların birlik, beraberlik içerisinde nasıl onu kazandırabiliriz onun çalışmasını yapmamız lazım. Ama onun dışında Lefke ve Güzelyurt Bölgesinde sadece o bölgeyle kalmıyor. Onun dışında da dünya kadar arazi var. Dünya kadar yer var. O bölgenin de turizme kavuşması lazım. Turizmden yararlanması lazım. Bu konuyu ayrı ayrı çalışıyor arkadaşlarımız. Bir taraftan işte Jeoloji Dairesi veya Çevre Dairesinin yapmış olduğu bir çalışma. Öteki taraftan da turizm bölümüne ait olan bölümlerin yapmış olduğu çalışma. Buradaki amacımız bir taraftan onu temizlemeye çalışırken ve kazanmaya çalışırken öteki taraftan da yine küsmüş olduğu turizm ile buluşmasıyla ilgilidir çalışma.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederim. Bağlı olarak bir soru ihtiyacı daha hasıl oldu. Tabii siz kabinenin multifonksiyonel Bakanısınız yani turizm şapkanız vardır, çevre şapkanız vardır, jeoloji şapkanız vardır dolayısıyla bu anlamda doğru adressiniz. Şimdi dediğiniz doğrudur turizm geliştirme bağlamında. Hatta ülkesel fizik planda ifade edildiği şekliyle akro-eko turizm geliştirme bağlamında Lefke Bölgesi. Ama imzaladığınız, Türkiye ile imzaladığınız anlaşmada madencilik faaliyetlerinden kasıt CMC’nin ıslahı değil, belki de CMC’deki sonuçları doğurabilecek maden çıkarma faaliyetlerinin başlatılmasıdır bölgede. Dolayısıyla turizm gelişme bölgesinde sanayinin en kirli ve en ağır biçimi olan maden çıkarma faaliyetinin de yapılacak olması bir tehdit değil midir hem turizm tesislerinden ve bölgenin turistik imkanlarından istifade edecek olanlar açısından hem de elbette yatırım güvenliği açısından yatırımcılar açısından. Sorduğum esas soru odur yani anlaşmaya bağlı olarak.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Yani işte ben de az önce söylemeye çalıştığım o. Yani Çukurova Üniversitesinin bize yapmış olduğu çalışmada verdiği raporu bölge halkıyla paylaştığımızda ve şu anda yine bölge halkıyla bir komite oluşturduğumuz ve oradaki o atıkların bertarafı ve oranın kazandırılmasıyla ilgili başlatılan bir çalışma ama o çalışma ayrı bir çalışma, ayrı bir yerde olan çalışma. Yani şimdi orada o çalışma var iken ve de olmasını istediğimiz oranın bertarafı ve kazandırılmasıdır esas zaten istediğimiz. Bölge halkının da talebi o. Kurulan komitenin zaten yapmış olduğu çalışma ve ortaya koydukları zaten bu doğrultuda, onun dışında başka bir şey çalışma yok şu anda. Ama onun dışındaki bölgelerle de ilgili çalışma ortaya koymamız gerekir. Doğrudur bir şapka orada ama öteki şapka da öteki tarafta, kullanmak lazım diye düşünüyoruz. Çalışmalarımız o doğrultudadır. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ataoğlu. Söz alacak mısınız beş dakikanızı?... Tamam, buyurun Sayın Alişan Şan.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sevgili Kıbrıs Türk Halkı; Devrim Bey, sorduğunuz soruda teşvikler öncelikle üçe ayrılır bizim Maliyenin bünyesinde olan. Bir Teşvik Yasasından gelenler, bir turizm teşviklerinden gelenler, bir de kaynakları yurtdışından olan projeler için olan teşviklerdir. Üç ana başlıkta toplanır. Teşvik Yasasından gelenlerde KDV ve gümrüklerinde muafiyet olur. Turizm Teşvikten gelenlerde sadece gümrük ödenmez bunlarda gümrük muafiyeti vardır, KDV muafiyeti yoktur onlarda. Kaynağı yurtdışından gelen projelerde ise hem KDV hem gümrük muafiyeti vardır. Bu projeler bu teşvikler de Maliye Bakanlığında kurulmuş olan bir birimin onayından geçtikten sonra hem gümrük hem de Vergi Dairesinde incelenir. Sizin söylediğiniz gibi kalem kalem incelendikten sonra bu teşvikler verilir ve ona göre bu teşvikler uygulanır. Özellikle üstüne basarak söylemek isterim, aldığım bilgiye göre de akaryakıtta teşvik uygulanmaz şey olarak. Eğer bu konularda farklı bir bilgi de varsa, bunu bizimle paylaşırsanız onun da incelemesini yapabiliriz.

Bu arada gümrükteki şeylerin incelenmesinden bahsettiniz. Zaten gümrüğe tabi olan mallar iki şekilde ülkemizde kullanılabilir ya da yürürlükte tedavüle girebilir. Şu şekilde; ya limandan girerken o an sıcağı sıcağına onun teşviki varsa uygulanır ya da bir antrepodan çekilirken bu gümrük teşvikleri uygulanır. Dolayısıyla örneğin 50 tane klima teşviklendirilmişse, zaten gümrükten 50 tane girerken şey yapılır bunun gümrük muafiyeti uygulanır. Ya da antrepodan çıkarken yine 50 tane klima incelenerek çıkışı yapılır. Yani bu 51 olması ya da 49 olması mümkün değildir o yüzden bir sıkıntı oldu, ancak yanlışlık olabilir belki sehven bir şey olmuş olabilir, onun dışında bir şeyin olması mümkün görünmüyor.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Sayın Barçın tekrar söz almayacaksınız anlayabildiğim kadarıyla. O yüzden şimdi de bir sonraki konuşmacımıza geçiyoruz.

Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Duman Altı KKTC” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’ncü Birleşiminde, “Duman Altı KKTC” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Sayın Erkut ŞAHALİ

CTP Gazimağusa Milletvekili

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın milletvekilleri; ülke gerçekten duman altı. Hem belki de tarihin en sık ve en büyük yangınlarının yaşandığı döneme denk gelmemiz bakımından. Hem de bitmeyen sorunlarımızın yarattığı ateş yanığından beter acı nedeniyle gerçekten ülke duman altı. Bir kere her evde bir yangının olduğunu çok kez bu Kürsüden de farklı mecralarda da ifade ettim. Ekonomik bağlamda hiç kimse bırakınız arzu ettiği noktada olmayı alıştığı noktada değil ama hiç kimse bila istisna. Şu anda yaşanmakta olan ekonomik durum tam bir yıkım anlamına geliyor özellikle dar ve sabit gelirliler bakımından. Bu ülke iş yapabilme ihtimalinin çok azaldığı, dolayısıyla hayata tutunma ihtimalinin özellikle dezavantajlı kesimler bağlamında son derece zayıfladığı günlerden geçiyor. Gün geçmiyor ki bu ülkeyi terk etme kararı almış bir yakınımızın verdiği acı ve hüznü yaşamayalım ve bunları artık sadece hayata yeni atılma aşamasındaki gençlerden de oluşmuyor. Bu ülkeyi artık yerleşik hayata geçmiş olanlar aileleriyle birlikte terk etmek zorunda kalıyor ve bu hepimiz için bir üzüntü vesilesi, bir acı sebebi olmak durumundadır ama maalesef bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenenlerin bu bağlamda ortaya koyduğu herhangi bir çaba söz konusu değildir. Dahası bu ülkede kıt, kanaat oluşan imkanların da ortadan kalkacağı bir vurgun, bir soygun düzeni maalesef tesisleştirilmiş durumda ve giderek kanıksanmakta. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Sayısız ihale iptaliyle ihalesiz bir yaşamın Hükümetin deyim yerinde ise tarzı haline getirilmiş olmasından bahsediyorum.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa)- Bir tek ödemeleri iptal etmedi.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bu anlaşılır bir şey değildir. Bu anlaşılır bir şey değildir. Bir Hükümet için şeffaflıktan, hesap verebilirlikten daha büyük bir övünç sebebi olamaz, olmamalıdır. Ancak bu Hükümet hiç utanmadan, hiç sıkılmadan ihalelerin iptaliyle birlikte ihalesizliği mevzuatın esası haline getiren bir uğraş içerisinde. İhalelerin yapılmayarak kamu alımlarının gerçekleştirmesini sağlayacak sayısız Yasa Gücünde Kararname çıkaran bir Hükümetle karşı karşıyayız. Onlar kendilerine Hükümet diyor ama dünyanın hiçbir demokrasisinde şeffaflıktan kaçan, hesap verebilirlikten kendini ısrarla uzak tutmaya çalışan bir yapıya Hükümet denmez. Ancak hükmedenler olma hevesiyle hareket edenlerin oluşturduğu bir gruptan bahsedebiliriz. Çünkü Hükümet dediğimiz yapı demokratik süreçlerin sonucunda göreve gelir. Demokrasiye ve yasalara uygun hareket etmeyi kendine varlık sebebi sayar ve ona göre hareket eder. Oysa bu yapı ihalelerden kaçan ihalesiz bir yaşamı düzenlenmemiş bir alanı yaşam alanı olarak kendine benimseyen bir yapı. Geçtiğimiz haftaki konuşmamda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yola çıktık ki hepimizin artık ezberlediği ve uzmanlaştığı bir noktadır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundaki ihalesiz alımlar. Sevgili dostum Salahi Şahiner geçen hafta hali hazırda açık olan ihalenin, iptal edilmek üzere açılmış bir ihale olduğunu bir falcı öngörüsüyle değil, mevzuatı anlayan, usulü bilen, konuyu derinlemesine araştırmış bir milletvekili olarak bu Kürsüden ifade etmişti. Deyim yerindeyse nefesi uzay boşluğunda yok olmadan tam da söylediği gerçekleşti. Dün ihale durduruldu, iptal belli ki rahatsızlık yaratan bir kelimeye dönüştü, ihale durduruldu. Peki bu ülkede çok ciddi bir çevre felaketine yol açmış olan ve evet ülkeyi gerçek anlamda duman altında bırakan Güngör Atık Depolama Alanındaki ihale ne oldu? Bir kez daha iptal edildi. Çok enteresan bir gerekçeyle. Konusunda uzman kişilerin teknik şartnameyi hazırlaması amacıyla Bakanlığın talebiyle iptal edildi. Allah Allah! Devletin açtığı ihalenin şartnamesini kim hazırlamıştı ki konusunda uzman olanların o teknik şartnameyi hazırlaması ihtiyacı ortaya çıktı açık bir ihalede ve o ihale iptal edildi? Bunu anlamanın imkanı yoktur. Bunu gerçekten anlamanın imkanı yoktur. Ayık kafayla böyle işler yapılmaz. Böyle işler, böyle saçma sapan anlatılamaz, anlaşılamaz işler ayık kafanın ürünü olamaz. Bu ancak madde tesiri altındayken yapılabilecek bir işlemdir. İhale açıyorsunuz, bir çevre felaketinin önlenmesi amacıyla bir işlemi başlatıyorsunuz, sonra ihale devam ederken uzman kişilerin şartname hazırlamasına imkan sağlamak için ihaleyi iptal ediyorsunuz. Bu resmi açıklama. Merkezi İhale Komisyonunun cambaz başkanı açıkladı bunu. Dolayısıyla basında yer aldığı şekliyle aktarıyorum. Konusunda uzman kişilerin, üniversitelerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanacak bir ihale şartnamesi sonrasında bu ihale açılacakmış. Peki şu anda ülkeyi boğan, deyim yerindeyse can kaybına yol açmakta olan duman ne olacak? Bari seferber olun elbirliğiyle, biz de gelelim kovalarla size katkı sağlayalım en azından bu ateşi söndürelim. Olmaz mı? Sadece Güngör değil atık sorunu. Çatalköy ve Esentepe Belediyelerinin Teknecik’te bir orman alanını işgal ederek oluşturdukları çöplük de yanıyor. Onunla ilgili de mi bir ihale açma niyeti vardır? Bu ülkede çöp yangınları tarihe karışalı çok olmuştu ama şu anda ülkede her anlamda yaşanmakta olan yangın evet bir çevre felaketine de yol açmakta. Bu yangının sebebi nedir bilir misiniz? Bu yangının sebebi, demokraside meydana gelmekte olan yangındır. Çünkü bu ülke demokratik süreçlere bağlı oluşan yapılarla yönetilmiyor. Demokrasinin zorlandığı, hırpalandığı hatta yok sayıldığı yöntemlerle oluşan bu yapı tarafından yönetiliyor. Bu ülke dokuz ay önce bir genel seçimden çıktı, bu genel seçimin galibi Ulusal Birlik Partisiydi kesin bildi. Halkın takdiri, Faiz Sucuoğlu Başkanlığında Ulusal Birlik Partisinin bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmesi yönündeydi. Peki sonuç? Faiz Bey’i arayın ki bulasınız hem UBP’nin başında hem Hükümetin başında, arayın ki bulasınız. Siyasi tarihe mal olmuş bir şahsiyetten öte değildir artık Faiz Bey. Siyaseten varlık ihtimali ortadan kalkmış bir eski siyasetçi durumuna düşürülen anlı şanlı Genel Başkanı Ulusal Birlik Partisinin son kurultayında yüzde 60 kusur oyla seçildiğini ağzı dolarak anlatan Genel Başkan, bugün siyasi bir enkaz. Ve bu siyasi enkaza yol açan güç, bazı siyasi enkazları hatta fosilleri bu Hükümetin en başat aktörü haline getirebilmiş.Kim? Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, siyasetten kopmuş, emeklilik hayatında mutlu, huzurlu yaşarken Faiz Sucuoğlu’nu istemeyenler, Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu Hükümetteki varlığını talep ettikleri için ona can , kan vermişler, enerjisini charge etmişler ve kabinenin en başat üyesi olarak karşımıza getirmişler. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu kendi ifadelerinden anlıyoruz. Bunu biz bazı çıkarsamalar yaparak anlamadık. Tahsin Bey dedi ki; “Türkiye beni tercih ediyor”. Böyle kritik bir zamanda Dışişleri Bakanı benim olmam gerektiğini düşünüyor ve bu da bana gurur veriyor bu bir. Ondan daha önemlisi Türkiye Faiz Bey ile çalışmak istemiyor diyecek cüreti buluyor ve demokrasinin tecellisi olan bu Mecliste koltuklardan birini dolduruyor. Kendisine hayır dilerim ama bundan bir hayır gelmez Kıbrıs Türk Halkına. Çünkü demokraside yangın. Ekonomide yangın. Tahsin Bey’in varlığıyla birlikte olmayan, olsun diye çok uğraştığımız uluslararası ilişkilerimizde de yangın. Tahsin Bey 20 yıl önce siyaseten en aktif olduğu dönemki enerjisi ve halleriyle karşımıza çıkıyor ve diyor ki; “Yankee go home.” Çok enteresan. Birleşmiş Milletleri kapı dışarı etmeye hazırlanan bir cengaver kendisi. Atına binmiş, kılıcını kuşanmış ve Birleşmiş Milletlere savaş açıyor. O Birleşmiş Milletler ki Kıbrıs Türk Halkının varlığının uluslararası anlamda altının çizilerek kalın kalın ifade edildiği tek nokta, ona savaş açacağız. Neden? Çünkü bu ülkede Kıbrıs Türk Halkının varlığı onlar açısından bir anlam ifade etmiyor. Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönetmesi, kendi Devletine sahip olması bu ülkenin bütününde söz sahibi olması Tahsin Bey ve onun gibiler açısından bir anlam ifade etmiyor. Dahası Tahsin Bey bizi değil muhalifleri olarak bu halkın demokratik yön, yöntemle seçilmiş temsilcileri olarak bizi değil bu ülkeyi hiç bilmeyen kendi ülkesinde hiç sevilmeyen siyasetçilerin alkışı için uğraş veriyor. O siyasetçiler ki bu Mecliste bulunanların maaşlarını kendilerinin ödediğini iddia ediyor ve bu yurtseverler düzeltiyorum vatanperverler bu vatanperverler buna çıkıp da iki kelam kesmiyor. Sayın Maliye Bakanı burada. Çıksın ve söylesin. Bu Mecliste bulunan 50 milletvekilinin ve bu Meclisin üyesi olmadığı halde Bakan olması hasebiyle bu Mecliste koltuğu bulunan Tahsin Bey’in maaşlarını nereden ödüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti bu Mecliste ödenen maaşların herhangi birine tek bir kuruşluk katkı sağlıyor mu çıkın ve bunu söyleyin. Çünkü bu konuda iddia dile getiren ve bizim kendilerine tabii olmamız gerektiğini düşünen Türkiye Cumhuriyeti’nde anlı şanlı siyasetçiler var. Bu sizin onurunuza dokunmuyor mu? Benim onuruma çok dokunuyor.

(Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ceyhun Birinci’ye devreder)

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vilayeti falan olmadığını söylemek zorunda kalmak benim kanıma dokunuyor. Sizin dokunuyor mu? Gördüğünüz muamele budur. Devletler arasında hiyerarşiye yer yoktur ama Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayın ifadesini hak etmemek için her gün yeni bir uğraş ortaya koyarken dün Erzincan’da bulunduğu neydi tam olarak ismini söyleyeyim. Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin bir konuşması sırasında deyim yerinde ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını master Cumhurbaşkanını, kendisini de junior Cumhurbaşkanı konumuna düşüren ve bundan da büyük keyif duyan coşkulu bir konuşma yaptı. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi halkının en yüce makamında oturur. Bunu hissetmeyen bir başka ülkenin Cumhurbaşkanından hiyerarşik olarak kendini daha aşağıda gören bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı değil, olsa olsa bulunduğu hanede baş olur başka da bir şey olmaz. Üstelik Türk Dünyası, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olma ihtimalimizin kendisini son derece memnun ettiğini ifade eden sözler de sarf etti o coşkulu konuşması sırasında.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elbette Türk Devletleri Teşkilatı Kıbrıs Türk Halkı açısından önemlidir. Ama dünyanın kendisinden ibaret değildir çünkü bu dünyada Türklere, Türk kökenlilere, ilaveten başka başka kökenleri, başka başka mezhepleri, başka başka ulusal aidiyetleri veya yerel kimlikleri olan insanlar vardır ve Kıbrıslı Türkler bunların her biriyle saygın, kendine dair ilişkiler içerisinde olmayı fazlasıyla hak etmektedir. O nedenle Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye olma ihtimalini sevenler, dünyadan dışlanma ihtimaline yatırım yaparak aslında yoklukla malul olduklarını ifade ediyorlar. Biz buna karşıyız. Kıbrıs Türk Halkı bu Adanın tamamının sahibidir. Bu bir ortaklıktı bu sahiplik bir ortaklığa dayalıdır belki ama günün sonunda biz, Kıbrıslı Rumların sahip olduğu herşeyin ve Kıbrıslı Rumlar bizim sahip olduğumuz herşeyin hissedarıdır. Ve bu iki hissenin yanyana gelmesi tarihsel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu hissetmeden biz tanınacağız, bizi tanıyınız, bizi nasıl olsa tanıyacaklar deyip şu anda sahip olduğumuz ilişkileri de havaya uçurursak, bu ülkenin üzerine çöreklenmiş duman belli bir süre sonra oksijen yokluğundan hepimizi zehirleyecek ve biz bu zehirlenme sürecini yaşıyoruz şu anda. Ekonomi, bizden kaynaklanmayan sebeplerle yangın yerine dönmüş. Demokrasi, Ulusal Birlik Partisi ve ona uzantı haline gelmiş siyasi odaklar nedeniyle bu ülkede can çekişiyor. Uluslararası ilişkilerimiz Birleşmiş Milletler nezdinde resmen tanınan bir toplum olmamız noktasının bile gerisine düşüyorken, biz bu ülkede varlık mücadelesi veriyoruz. Kime karşı? Kendini yok sayarak varlık mücadelesi veren bu siyasi kadrolara karşı. Bu siyasi kadroların başında girdiği kurultay yarışında sonuncu gelmiş Ünal Üstel var. Ünal Bey bu ülkede Başbakan sıfatı taşıyor, partisinde Genel Başkan sıfatı taşıyor ama Genel Başkan olmak için girdiği yarışın beşincisi gelmişti. Zaten beş aday yarışmıştı ve beşincisi gelmişti. Dünkü bir açıklaması bugünkü Hakikat Gazetesinin manşetine; “UBP KKTC’nin gerçeğidir” diye yansıdı. Mutlak isabet kaydedilmiş bir açıklama. Çünkü KKTC şu an için yönetilemiyor. KKTC şu an için sürdürülebilir bir durumda değildir ve KKTC şu anda görülemeyecek noktaya gitsin diye uğraş verenlerin maalesef elinde esir vaziyettedir. Ve bugün öyle zannediyorum ki doğum gününü kutlayan Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanı, kendi partisinin ülkenin gerçeği, düzeltiyorum ülkenin gerçeğinin kendi partisinin ta kendisi olduğunu ifade ederek beni şaşırtan bir biçimde tam isabetli bir tespit yapmıştır. Size mutlu doğum günleri. Umarım yeni yaşınızda geride bıraktığınız yaşlardaki gibi bu ülkeyi yok ederek var olma çabası içerisinde olmayacağınız bir dönemin başlangıcını yaparsınız. Çünkü eğer bu gidişat böyle devam ederse, bir sonraki yaşınızda öyle zannediyorum ki kutlayacak kadar da görülür olamayacaksınız.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali.

Buyurun.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, değerli milletvekileri; öncelikle sözlerime başlamadan önce, bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, bugünümüz kutlu olsun. Ben de iki kız çocuk babasıyım. Evet iki kız çocuk babası olmaktan çok büyük mutluluk duyarım. Bilsem ki bir kızım daha olacak, belki bir çocuk daha yapmayı düşündüğümü de buradan belirtmek isterim. Gerçekten kız çocuk sahibi olmaktan gerçekten çok mutluyum.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan, bir de kız çocukları için neler yapılıyor bunu da söylerseniz.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Şimdi…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Sadece bir kutlamayla geçmeyiniz. Kız çocukları için neler yapılıyor şu anda Hükümette onu da söylerseniz anlam kazanacak tebriğiniz.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Tamam onu da söyleyeceğim.

Öncelikle Sevgili Şahali ülkede dedi ekonomik yangın var. Ben Maliye’nin gelirlerine baktığımda ekonomimizin şunun da kanaatini söylemek isterim. Her ne kadar da kayıt altında olmasa da yine de kayıt altında olduğu kısımlarla ciddi gelirlerimizin olduğunu belirtmek isterim. Bu neyin göstergesidir? Gezdiğim, ziyaret ettiğim noktalarda Bakan olduğum dönemde de Bakan olmadan önceki dönemde de gezdiğim zamanlarda özellikle tüm esnaf tüm işyerleri tüm sanayici kesimler dolu dolu işler. Bugün kendi evimde bir iş için hem bir ahşap atölyesini hem de bir alüminyum atölyesini ziyaret ettim. Bana verdikleri randevu tarihleri değerli arkadaşlar biri üç ay sonra biri iki buçuk ay sonra. Bu neyin göstergesidir? Demek ki işletmelerimiz dolu dolu işlemektedir. Yine içerisinden bağrından koparak geldiğim kendi daha önceki yaşantımdaki şirketlerime de baktığım zaman onlardaki işler de çok yoğunluk içerisindeydi. Dönüyorum bakıyorum restoranlara, kafelere diğer çalışma ortamlarına çok şükür Allah’a tahtaya vurayım hepsi dolu dolu gider. Evet belki bazı kesimler vardır ki gerek pandemiden gerekse savaştan onlar da kötü etkilenmiş olabilir, onlar da olabilir ama ben ülkenin birçok kesimine birçok sektörüne baktığım zaman bütün sorunlarımıza bütün sıkıntılarımıza rağmen dolu dolu çalıştıklarını direkt gözlemleyebiliyorum. Bunların sizin de ziyaret edip sizin de istişare ederseniz sizin de bu benim tespitlerimi görebileceğiniz düşüncesindeyim kıymetli arkadaşlar. Bu sokağın sesidir. Yani gerçeğin sesidir.

Gelelim ihalelere Güngör İhalesini İnkişaf Sandığı olarak çöpün sahibi Maliye Bakanlığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı, DCM İnkişaf Sandığı, ihalenin sahibi de biziz. Malumunuzdur bu ülkede hepimiz hep birlikte yaşıyoruz kıymetli arkadaşlar. Yaklaşık 10 gündür belki de daha fazladır Güngör çöplüğünde bir yangın var. Bununla birlikte son üç-dört gündür Esentepe’nin çöp atık bölgesi olan Çatalköy’de bunların hepsinden üzülerek izlediğimizi ve gelen haberleri üzülerek duyduğumuzu belirtmek isterim. Ama biz çöpün ihalesini yaparken 29 yıllığına bunun devrini yaparken, yapmak isterken daha doğrusu ihalede neyi satmaya çalıştık arkadaşlar? Birikmiş ve bundan sonra gelecek olan çöpü satmaya çalıştık. Bu çöplerde bu lotlarda yangınlar oldu. Acaba bu lotların ne kadarı yandı, ne kadarı kaldı, ne kadarı zarar gördü bunları tespit etmek istedik. Süratle iptal etmeden önce arkadaşlar bir mücadele verdik acaba lotların ne kadarı yandı bir tespit edebilir miyiz diye Çevre Dairesine bir yazı yazdık. Bundan bir görüş istedik kısaca bunu da okumak isterim size yazdıkları cevabı da bizim yazdığımız yazıya cevaben.

İlgili yazınızda belirtilen ve Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde çıkan yangının yarattığı hasarın boyutunu ortaya çıkarabilmek ve ilgili yazınızda belirtilen ihaleye olası etkilerini tespit etmek amacıyla Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde Bakanlığımız tarafından inceleme yapılarak teknik rapor hazırlanmasına yönelik talebiniz değerlendirilmiştir. Bizim yazdığımız yazıyı anlatır. Cevap; ilgili yazınızda belirtilen hasar tespit çalışmasının ve bu hasarın bahse konu ihaleye olan etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışından uzman bir kurum veya kuruşların hizmet alımı yapılması gerektiğini görüşündeyiz diye bir yazı geldi. Şimdi bu çöpü satıyoruz. Bir kıymeti var çöpün. Bunların bu yangında ne kadar yandı, ne kadarı zarar gördü? Biz Devlet çıktığı ihalede kurumlara zarar verdirmek istemez. Bu olmamalı zaten. O yüzden bunun esas bizim iptal sebebimiz bunların değerlendirilmesidir. Ayrıca yine geçen hafta Kürsüden burada cevap vermiştim Salahi Şahiner arkadaşımızın da birtakım önerileri ve ikazları vardı. Onun gibi diğer katılımcıların veya bu ihaleye katılmak isteyenlerin de birtakım önerileri vardı. Nitekim belki bu önerileri kısa zamanda bir uzatma vererek ihaleye, bunları bir düzeltmeyle düzeltebilirdik ancak çıkan yangının lotlardaki zararlarını görüp tespit etmek adına da, biz bu ihalenin çok yakın bir zamanda yine açılmak üzere bakın bunu buradan üzerine ısrarla üstüne basarak söylüyorum, ben yine bunun takipçisi olacağım, çok kısa bir zaman içerisinde uzamadan, halkımızın, ülkemizin, çevremizin ihtiyaçları doğrultusunda bu ihalenin yeniden açılmasını, tesis etmek de benim boynumun borcudur bunu da buradan sizlere belirtmek isterim. Gelelim Kıb-Tek konusundaki ihaleye akaryakıt navlun ihalesine. Arkadaşlar, bir gerçek var bizim İhale Yasamızın süratle güncellenmesi gerekir, ansızın bir kuaför çıkar gelir ihalenin şartnamesine ya da ihalenin kendisine bir itiraz yazar, iki gün kala ihalenin açılma gününe ya da bir gün kala gelen öneriyi incelemek adına Rekabet Kurulu kendi yasasınca ihaleyi durdurabiliyor. Bakın bazı can alıcı noktalar vardır, bazı can alıcı konular vardır, bunların durdurulmaması gerekir. Bunların devam etmesi gereken koşullar olabilir, her konu, her mevzu kendi içerisinde farklı değerlendirilmesi gerekebilir biz bütün bunları çok yakın bir zamanda da, İhale Yasasını da ele alarak yasa ve tüzüklerini bugüne kadar bizlerin, komisyonun veya kurumların bilgisine gelen yakınmaları da, şikayetleri de göz önünde bulundurarak, bu Yasanın da, tüzüklerinin de güncellenmesi gerektiği inancındayım. Bu konuda da en erken zamanda adımlar atmaya devam edeceğim. Sayın Şahali’nin bir sorusu vardı, dışarıdan atanan bir Bakanın maaşını nasıl aldığı konusunda…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Yok öyle sormadım. Hangimizin maaşını Türkiye öder diye sordum.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) - Hiçbirimizin maaşını Türkiye ödemez. Çok şükür Allah’a maliyenin gelirleri bir tamamdır, bugüne kadar her şeyi maliye kendi kabiliyetiyle…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Tahtaya da vurun Sayın Bakan.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) - Nasıl?

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) - Tahtaya da vurun.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) - Tahtaya vurdum zaten, tahtaya vurdum bir aksaklık olmasın. Şimdi evet bugün Ulusal Birlik Partisinin 47’inci doğum günü, daima insanlar temennileri içerisinde nice yıllara derler, ben tüm siyasi partiler için de, tüm sevdiklerim için de doğum günlerinde aynı temenniyi söylerim. O yüzden kısa bir zaman ömrü kaldı gibi söylemler, aslında bu söylemleri de zaman içerisinde çok duyduğumuzu belirtmek isterim. Çok şükür ki bugün 47’incisini kutladık. İnşallah daha nice yıllara, daha nice 47’lere, 50’lere de devam edecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz var mı?

BAŞKAN – Buyurun Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Yok, yok.

BAŞKAN - Soru var mı?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Yok yoktur. Konuşma istemi.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) – Bir açıklama yapmak isterim.

BAŞKAN – Buyurun.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER - Sayın Başkan, değerli vekiller; Erkut Bey önemli konulara değindi, Güngör’le ilgili bizim de bağlantımız olduğu için hem sizlere hem de topluma bazı açıklayıcı bilgileri verme gereği duydum. Tabii önce bir evveliyatına bakmak lazım Güngör çöplüğü ile ilgili hem geçmişi hem bugünü hem de sorunlarını açıkça burada dile getirmek lazım. Doğru yolları bulabilmek için. 5 Mayıs 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Güngör çöplüğünün ilk adımları atılmış ve İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı koordinasyondan görevli olarak sorumlu kılınmıştır 2010 yılında. Tabii bu sorumluluk sadece İçişleri Bakanlığında değildi, alanın izlenmesi ve denetimi konusunda da Turizm ve Çevre Bakanlığının ciddi sorumlulukları vardır. Oradaki gerekli denetimlerin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. En sonda gelinen aşamada biraz önce Alişan Bey’in de bahsettiği gibi 8 Mart 2022 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da ilgili ihalenin çıkması konusunda idari yetki olarak Maliye Bakanlığına bu konu devredildi. Şimdi Güngör çöplüğünde incelediğimizde 11 belediyenin oraya çöplerini götürdüğünün tespiti var. Alsancak, Lapta, Çatalköy, Esentepe, Alayköy, Gönyeli, Lefkoşa, Değirmenlik, Dikmen ve Serdarlı bizim kayıtlarımıza göre şu anda 28 belediyenin 11 belediyesi bu alanda çöplerini götürüyor. Tabii 2010 yılında gerekli adımlar atıldığında orada iki tane büyük lot yaratılmıştı. Ama bizim yaptığımız tespitler noktasında şu anda iki lot da tamamen dolmuş. Ve artık bu iki lotun da sürdürülürlüğü kalmamıştır. İvedi bir şekilde yeni lotların oraya çağdaş normlar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bir lotun da aslında yani bizim İçişleri Bakanlığı olarak görevi devraldıktan sonra yaptığımız çalışmalarda tam anlamıyla yaratılması neredeyse bir yıla yakın bir süreye sebebiyet veriyor. Tabii 1 Ekim 2022 tarihinde 22.00 sıralarında Güngör çöplüğünde yangın çıkmıştır. Orada yaptığımız denetimlerde metan gazındaki çöp gazı olarak adlandırdığımız metan gazının lotların da dolması sebebiyle yeterli derecede de havalandırmanın yapılmamasından dolayı bu çöp yangınları çıkmaktadır ve zaten son iki-üç yılın içerisinde de 10-11 defa gerek küçük çaplı gerekse de daha büyük çaplı olarak bu yangınlara sebebiyet verirdi. Tabii orada çok bizler de katkı sağlayarak orada mevcut olan şirketin de sorumlulukları dahilinde 1400 ton kamyon üzerinde toprak götürülmüştür, gerekli söndürme çalışmaları yapılmıştır. Ama çok hassas bir noktadır. Çünkü metan gazının üzerine su döküldüğünde oradaki alevlenme ve patlama gibi farklı olaylara da çevre mühendislerinin görüşleri doğrultusunda sebebiyet verilebiliyor ve bu çıkan yangınların tam anlamıyla yani şu anda yüzde 90 kontrol altındadır ama tamamen söndüğünü ifade etmek mümkün değildir. Çünkü o metan gazının sönmesi de bu noktadaki aşamada gerçekten mümkün değildir belirli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Tabii bunun doğru yönetilmesi gerekir. Burada Maliye Bakanlığı takipçisi olacak dedi, bizler de bu işin takipçisiyiz. Çünkü bir an önce oradaki Güngör çöplüğünün gerçek anlamda idame edilmesi, yeni lotların taşınması ve gerek geri dönüşüm noktasında veya gerek elektrik üretimi noktasında ciddi adımlar atılması gerekiyor. Çünkü yaptığımız bizim de tespitlerde oradaki çöpün neredeyse yüzde 50’si geri dönüşüm olarak kullanılacak noktadayken bu bunu biz geri dönüşüm olarak da kullanamadık. Onun için Erkut Bey’in yapmış olduğu konuşma gerçekten önemli ve bundan sonrası için de bu alanların daha doğru bir şekilde idame edilmesi ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda da harekete geçilmesi için tam anlamıyla bir ihaleye çıkılması gerekliliği vardır. Hep beraber bu ihaleyi takip edip de doğru bir şekilde profesyonel yönetim şeklinde topluma kazandırılması gerekiyor. Çünkü şu anda Güngör çöplüğünün kullanım kapasitesi gerçekleri söylemek gerekiyorsa tam anlamıyla dolmuştur ve 11 belediyenin buraya götürmüş olduğu çöp yığınından bahsediyoruz. Bu anlamda hem bu ihale önemli hem de bir an önce gerçek anlamda da ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Örneğin, Çatalköy ve Esentepe Belediyesinin çöplük alanında da bir alevlenme söz konusudur.

(Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe, Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ceyhun Birinci’den devralır.)

Orada bir çevre kirliliği ve vatandaşlarımızın da ciddi anlamda olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin, Çatalköy Belediyesi de atıklarını Güngör’e götürmektedir. Bu yaşanan Güngör’deki olaydan dolayı olumsuz etkilenip, oraya aslında götürülmemesi gereken çöpler de götürülüp de bu yangınlara da sebebiyet veriliyor. Bundan dolayı Güngör’ün önemi önemlidir. Bu alanların doğru ve sistematik bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir, Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu yaşanan süreçten hem üzgününüz hem de bundan sonrası için, doğru yönetilmesi için ihale sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara da katkı sağlayacağız. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, Sayın Erkut Şahali beş dakika, ikinci söz hakkınız vardır. Buyurunuz lütfen Kürsüye.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa)– Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Öztürkler ve Sayın Şan’a yanıtları için teşekkür ederim. Sayın Şan buraya geldi ve dedi ki, endişeye gerek yok ekonomi tıkırında. Yani Allah rahmet eylesin Timur Selçuk’un güzel bir şarkısıydı, ekonomi tıkırında ama gerçekle örtüşmüyor, şarkıda güzeldir ekonomi tıkırında. Diyorsunuz ki esnaf…

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN (Yerinden) – Ben ülkemi, halkımı, esnafımı gezerim, siz de gezin, bir ziyaret edin göresiniz.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Ben esnafın, sanayicinin, iş insanının…

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) - Esnafın şükrettiğini görürüm ben, hepimizin şükretmesi gerekir.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - İş insanının hizmetine ihtiyaç duyan halkın arasına karışmanızı tavsiye ederim. Çünkü sizin sözünü ettiğiniz yoğunluğun gerçek kaynağı bu ülkede kaderini ve geleceğini arayanlardan mı kaynaklanıyor yoksa hali vakti yerinde olup da bu ülke gerçekleriyle çok da fazla ilgilenmeyenlerden mi kaynaklanıyor, onu bir siz araştırın isterseniz. Doğrudur inşaat dünyasında çok ciddi bir hareket vardır ve bu sözünü ettiğiniz alüminyumcuya, ahşap işleriyle uğraşanlara bir yoğunluk sağlıyor, evet ekonomiye olan katkısını inkar edecek değilim ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yarınını da yaşamak isteyenlerin kaçı emlak sektörüne veya inşaat sektörüne girecek cesareti buluyor müşteri olarak, isterseniz bir ona bakın. Sizin için üzgünüm yeni bir siyasetçisiniz, yolunuz açık olsun, hayır dilerim ama maliye bakanlarının çoğunun yakalandığı hastalığa siz de yakalandınız. Burada gelirler, burada giderler, çektim çizgiyi altına oh tamamdır. Hayat bundan ibaret değildir, sosyal politikaları fonlama düzeyiniz nedir isterseniz konuşalım. Bu ülkedeki dezavantajlı grupların hayata tutunması anlamında kaç kuruş harcama kabiliyetiniz vardır, onu bir konuşalım, çok güzel rakamlarla ifade ediyorsunuz. Şu kadar şuna ödedik, bu kadar buna ödedik, maaşları da hallettik. Esnaf da meşgul, iki ay sonraya randevu verecek kadar iş yükü vardır, ekonomi tıkırında. Yooo değil, ekonomi tıkırında değil, ben size söyledim. Bu ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanlar her gün için kamuoyunun bilgisine geliyor, keyiften mi gidiyor bu insanlar?! İşini, düzenli olarak yıllardır çalıştığı işini bırakmak ve Güney Kıbrıs’ta iş bulmak zorunda kalan insanlarımız keyiften veya tırnak içinde aç gözlülükten mi orada gelecek şansı arıyor? Hayır, bu bir yılda yaşanan minimum resmi rakamlara göre yüzde 120’lik enflasyon bu insanların kendi alıştıkları düzeyde kazanç elde ettikleri sürece, hayata tutunmalarına engel teşkil ettiği için başka başka arayışlara giriyorlar. Çünkü iki insan hayatını birleştirir, sonra çocuk sahibi olur ama gelir düzeylerinde bırakınız artışı, eksilme söz konusu oluyorsa reel bağlamda, o insanların arayışı bitmek bilmez. Yeni istihdam alanları yarattık da biz mi duymadık? Biz insanların içinde olduğumuz için böyle konuşuyoruz. Yıllardır hizmet verdiği özel sektör kuruluşunda çok da mutluyken, son iki yılda ne patronuyla ilişkisinde ne muhataplarıyla ilişkisinde herhangi bir değişiklik, bir gerileme olmadığı halde, o işi ağlayarak bırakıp, Güney Kıbrıs’ta garsonluk veya kat görevlisi olmak zorunda kalan insanlar bunu daha çok kazanıp, daha çok harcayabilme hevesiyle mi yapıyor sizce? Geçinemedikleri için yapıyorlar. O en iyi bildikleri şeyi yaparak bu ülkede hayata tutunma ihtimali kalmadı diye bunu yapıyorlar. Dolayısıyla esnafa, alüminyumcuya, ahşap doğramacıya, kaportacıya, sigortacıya yoğunluk yaşatan ve gelir sağlayan nüfus detayına bir bakmanızı öneririm, inşaat sektöründe kimlerin alışveriş yaptığına bir bakmanıza öneririm ve üstelik keşke Sayın Taçoy’da burada olsaydı esnafın yoğunluk yaşadığı, yoğunluk yaşanan sektörlerde yerel işgücü istihdam düzeylerine de bir bakmanızı öneririm. Yabancı iş gücünün emek piyasasını aşırı şekilde domine ettiği bir ülkede yaşıyoruz bunu fark etmeniz gerekir. Dolayısıyla sizi etkileyen ekonomik hacimde ciddi bir artış olabilir çizgiyi çektiğinizde gelir gider dengesinde gelirleri siz fazla görebilirsiniz ama dezavantajlı grupların günlük hayatına ne kadar katkıda bulunabildiğinizi bize izah etmeniz gerekir. Yol yapabiliyor muyuz? Okul yapabiliyor muyuz? Hastane yapabiliyor muyuz, maaşlara refah payı artışı hayat pahalılığı dışında yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz.

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Ben sözlerimin içerisinde…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Yapamıyorsunuz. Dolayısıyla…

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Kayıt dışılığa değindim Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Dolayısıyla reel sektörde hareketlilik vardır, reel sektörde canlılık ve yoğunluk vardır. Dolayısıyla bu ülkede ekonomik yangın yoktur demek çok üzgünüm ama çoğu Maliye Bakanının yakalandığı hastalığa sizin de yakalandığınızı anlatır. Gelirler burada giderler burada çektin çizgiyi artıdayız oh ekonomi tıkırında. Şarkıdaki kadar kolay olsaydı keşke! Şimdi Güngör’den yola çıktınız Kıb-Tek’e gittiniz ve dediniz ki İhale Yasasının değişmesi lazım. E dün de yasaya uymadığı için yasaklı duruma düşenler için Muhaceret Yasasını değişmesi lazım dediniz veya işte yasaya rağmen af çıkarmamız gerekir dediniz. Siz İhale Yasasını değiştireli çok oldu. İhale Yasası başka söyler siz yasa gücünde kararnamelerle başka şey yaparsınız zaten dolayısıyla ellemeyin. O yasa bu Meclisten oybirliğiyle geçti. Aksayan tarafları varsa oturalım birlikte konuşalım o oybirliği ruhunu bozmayalım ama şu anda Kıb-Tek’te örneğin veya Toprak Ürünleri Kurumunda örneğin…

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – İlk fırsatta getireceğim hep birlikte elbirliğiyle düzeltelim.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Elbette elbirliğiyle düzeltelim, elbirliğiyle düzeltelim tabii. 2015’de de elbirliğiyle yaptık bu Yasayı.

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Tamam yine elbirliğiyle…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Dolayısıyla o emeğe saygı gereği bu ülkenin ihtiyaçlarına gerçekçi yaklaşım gereği birlikte yapalım hiç sıkıntı yok. Ama size hatırlatmak isterim eğer Kıb-Tek’teki davranış tarzınız şu anda içinde bulunduğunuz haletiruhiyenin yansımasıysa veya Toprak Ürünleri Kurumunda mal alış biçiminiz içinde bulunduğunuz haletiruhiyenin yansımasıyla sizin müdahale edeceğiniz İhale Yasası ancak ihalesizliği yasallaştırmak ibaret bir değişikliğe uğrar onun dışında bir etkisi olmaz. Ve son olarak şunu söyleyeyim Sayın Başkan süremi aştığımın farkındayım. Ben zaten doğum gününüzü kutladım, Ulusal Birlik Partisinin ve konuşmam içerisinde yaptığım uyarılar ve şimdi de ilave ettiklerimi bir araya getirerek dedim ki bu hal kutlanacak bir doğum günü artık ortada bırakmayabilir. Çünkü Ulusal Birlik Partisinin değil ülkenin bir beka sorunu yaşadığından bahsettim. Ulusal Birlik Partisi umarım birçok 47 yıllar daha Cumhuriyetçi Türk Partisinin en yapılandırılmış rakibi olmaya devam eder.

ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Burada hiçbir beis yok ama sorun şu ki; içinde bulunduğunuz mesele memleketi ortadan kaldırıyor ve ciddi bir beka sorununa dönüşüyorsunuz. O yüzden geleceği olmayan bir ülkede Ulusal Birlik Partisi doğum günü kutlasa ne kutlamasa ne, CTP 50 değil 250 yaşına erişse ne erişmese ne. Bizim derdimiz partiden öte bir dert, bunu anlatmaya çalıştım. Yoksa size 48’inci yılınızda inşallah olmazsınız diyecek kadar siyaseten de insani ve vicdani olarak da çiğ değilim, Sayın Şan. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali.

Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “Sağlık Bütçesini Ekonomik ve Efektif Kullanmak” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Sağlık Bütçesini Ekonomik ve Efektif Kullanmak” konulu güncel yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Filiz BESİM

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Besim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce bundan önceki iki konuşmacı bana çok güzel iki şeyi hatırlattı. Hani konuşmamda bunlar yoktu ama bu vesile ile bunları da Sayın Sağlık Bakanına açıkçası iletmek, sormak isterim. Sayın Şan, Sayın Bakan dedi ki, bugün dünya kız çocukları günü. Sayın Bakan, bu dünya kız çocukları gününde kız çocuklarımızı rahim ağzı kanserlerinden ve daha birçok diğer kanserden korumak adına HPV aşılarını ulusal aşı programımıza almayı en azından artık pandemi bitti bu yıl düşünecek misiniz? Ve Sayın Şahali dedi ki ülke duman altında, takdir edersiniz ki ve biliyorsunuz ki bu Meclis kapalı alanlarda tütün tüketimini yasaklayan bir yasa geçirdi. Maalesef bu denetimler hiç yapılmaz, bunlara hiç uyulmaz halbuki biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında kanserin en büyük nedenlerinden birisi sigara ve tütün ürünleridir. Umarım ki kış aylarının yaklaştığı bugünlerde Sağlık Bakanlığı asli görevleri arasında olan ve kanserin korunmasında da çok önemli bir faktör olan sigara denetimiyle ilgili denetimlerini başlatır, bu anlamda farkındalık çalışmaları yapar ve toplumun sigarasız bir yaşama geçmesi için gerekli evrilmeyi yapmasını sağlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devletler, elinde bulundurdukları insan kaynaklarını, bütçe, para kaynaklarını ve ülkede olan her türlü kaynağı aslında halklarının önünün açmak adına en ekonomik, en fizibıl, en olması gerektiği şekilde kullanmak durumunda ve zorundadırlar. Hele de bu parayı, zamanı, insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak konusu sağlıkla ilgili olduğunu düşündüğümüz zaman, bu çok daha fazla önem kazanır. Küçük bir ülkeyiz, fakir bir ülkeyiz, kaynaklarımız çok kısıtlı, bu anlamda da elimizdeki projelere, elimizdeki kaynaklara, atılan temellere insan kaynaklarımıza, bu insanların kullandığı zamanlara çok ciddi saygı göstermek, bunlara sahip çıkmak, bunları en fizibıl, en iyi şekilde kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bugünkü konuşmamda bunları dile getireceğim, elbette ki üç aylık bir sağlık bakanı olan şimdiki sağlık bakanına bir eleştiri değildir bu ama çok ciddi boyutta bir uyarı olmasını ve elimizdeki kaynakların da bizim bakış açımızda neler olabileceğini, neler olduğunu gündemine taşımak istedim. Kalp damar cerrahisi Burhan Nalbantoğlu’nun merkezi, kalbi aslında, üç yıl önce yanmıştı, o servis o kadar güçlü bir servistir ve servisti ki, birçok kalp damar cerrahisini burada yaparak aslında yıllarca sevk ettiğimiz birçok hastanın burada yapılmasına neden oldular. Kalp nakli yaptılar, iki tane kalp nakli yaptılar, gerçekten onurumuz, gururumuz, övüncümüz bir servis, üç yıl önce yandı. Üç yılda bu Devlet, bu Bakanlık kalp damar cerrahisini tamir edemedi, ne güzel bir haberdir ki ihale bitti ve şu anda bu servis tamir edilecek, tadil edilecek ve gerek servis anlamında gerekse yoğun bakımları anlamında daha kaliteli, daha çağdaş bir mekana sahip olabilecekler bu hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanları ve elbette ki hastalarımız. Peki, ama ben sormak isterim, kalp damar cerrahisinin yandıktan sonra sigortadan Sağlık Bakanlığı herhangi bir para aldı mı? Belki de bilginizde değildir Sayın Bakan ama bunu araştırıp bize iletirseniz çok ama çok önemlidir. O günlerde bunu gündeme getirmiştik, çok pahalı cihazlar yandı, çok pahalı aletlerimiz gitti. Bildiğim kadarıyla o yangından sonra

(Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe, Başkanlık Kürsüsünü Sayın Salahi Şahiner’e devreder.)

Sigorta şirketi sadece bir servis boyaması yaptı elbette ki bunun yeterli olduğunu asla düşünmüyoruz ve oradan devlet laboratuvarına atlamak istiyorum çünkü aynı hikâyeyi aynı filmi aslında biz orada 2016’da çıkan yangında görmüştük. Devlet laboratuvarımız da akredite dünyada tanınan gerçekten de mekânsal durumu ile insan kalitesi uzmanlarıyla akredite onur, gurur duyduğumuz bir laboratuvardı. 2016’da yandı. 2016’daki yangın çok şaibeli bir yangındı ve çok konuşuldu. Sigorta duman var nedeni ile hiçbir para Sağlık Bakanlığına ödemedi sanki yangında duman olması bir gariplikmiş gibi. 2018’de göreve geldiğimiz zaman bu yangınla ilgili soruşturmayı yeniden açtık ne tesadüftür ki o günlerde çok ilginç bir şey oldu firmanın birisi geldi ve bize bir cihazın parasını istedi, bizden önceki dönemde alındığını söylediler ve bir faturalar getirdiler ve çok pahalı bir cihazın parasını istedi. Hâlbuki biz de o günlerde o cihaz olmadığı için o cihazı nasıl alacağımızla ilgili aslında bütçe denkleştirmeye çalışıyorduk. Konuyu araştırdık ne cihazı bulduk ne de dediler ki çünkü bu cihaz yangında yandı. Ne cihazı bulduk ne yanan demir parçalarını ve olayı polise naklettirdik, soruşturma açtık iki personel iki kişi daha doğrusu üç günlüğüne tutuklandı ve üç gün sonra serbest kaldı. Geniş bir dosya ile biz konuyu polise tabii ki intikal ettirdik hala daha hiçbir sonuç çıkmadı. Umarım ki bu dosya hasıraltı edilmez ve buradan bir sonuç çıkar.

Tabii ki çok ciddiydi devlet laboratuvarı ihtiyacı ve o günlerde çok büyük bir arayışa girdik bir arazi bulmak zorundaydık bir devlet laboratuvarı için bir plan çizdirmek zorundaydık. Yaptığımız çalışmalarda Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun arkasındaki temelleri atılan ama atıl duran TAK binasını keşfettik. Hem yeni hastane projesi diye düşündüğümüz o bölgeye çok yakındı hem de şimdi Tarım Bakanlığının yanında sığıntı gibi çalışan ve aslında çok büyük işleri çok kıt kanaat imkânlarla yapan o mekâna merkeze çok yakın bir yerdi. Maliye Bakanlığından TAK binasını aldık ve o karkas inşaatının üzerine bir devlet laboratuvarı projesi planladık, ihaleye çıktık, projeyi bir firma aldı ve benim de çok net takip ettiğim bir şekilde bu proje 2021’de Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Çok çağdaş çok modern çok detaylı önümüzdeki 20 yıl için diyorum diye düşünüyorum bizim devlet laboratuvarı anlamında ihtiyacımızı karşılayacak olan bir proje. Şimdi tabii ki ben merak ediyorum bu projeden Sayın Bakanın haberi var mı? Bu Sağlık Bakanlığının artık tozlanmış bir şekilde raflarında duran ama Sağlık Bakanlığının Devletin büyük paralar ödediği ve atıl durumda olan o TAK inşaatının yanına monte edilecek olan bu projeden Sayın Sağlık Bakanının haberi var mı? Bundan sonraki bütçeye önümüzdeki yılın bütçesine bu laboratuvara başlanması için herhangi bir kaynak konacak mı? Çünkü biliyoruz ki bu proje orada kalırsa beş yıl sonra bu proje zaten eski bir proje olarak kalacak ama biz onun parasını çoktan ödedik.

Dün Dünya Ruh Sağlığı günüydü. Bu yıl Dünya Ruh Sağlığı anlamında ruh sağlığını ve ruhsal iyilik halini küresel bir öncelik haline getirelim sloganı ile kutluyor dünya bugünü. Pandemi döneminde çok ciddi ekonomik krizler yaşandı, insanlar kapalı kaldı, toplumsal şiddet arttı, savaşlar birçok krizi tetikledi, işsizlik arttı ve aslında bunların hepsi de ruhsal durumumuzu, ruh halimizi bozmaya çok ama çok elverişli ortamlar meydana getirdi. Ülkemizde bu hastalarla bu hastalara ilaç olmaya çalışan deva olmaya çalışan, derman olmaya çalışan sadece bir Barış Ruh Hastalıkları Hastanemiz vardır. Altyapı anlamında 1970’lerde yapılan bu hastane artık çok yetersizdir ama onun çok önünde çok ciddi hekim eksikliği vardır eminim ki Sayın Bakanın da gündemindedir çok ciddi psikolog eksikliği vardır ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Çok ciddi bir politika eksikliği vardır, çok ciddi bir yol haritasının o merkez için bu ülkedeki ruh hastalıkları sorunları için çizilmeye ihtiyacı vardır. Dünya şimdi bugünlerde ve aslında uzun bir süredir değişik yerlerde her yerde yani ülkenin her ilçesinde her bölgesinde merkezi ruh sağlığı merkezlerini gündeme getiriyor. Yani her bölgede bir ruh sağlığı merkezi yapalım ve koruyucu sağlık anlamında ruh sağlığını da koruyucu sağlık hizmetleri altına alalım diyor. Elbette ki demiyorum şu anda Sağlık Bakanına her bölgede bir ruh sağlığı merkezi açın ama her bölgede olan 16-17 tane sağlık merkezimize ruh sağlığı danışmanları, ekipleri monte edilebilir ve bu anlamda da inanın bana topluma çok büyük bir katkı sağlarız. Çünkü gerçekten de ruh sağlığı sorunlarıyla uğraşmak, psikiyatrik sorunlarla uğraşmak özellikle son dönemlerde çok ama çok önemli bir konudur ve bunun hemen paralelinde ruh sağlığı hastalıkları derken elbette ki aklıma benim ilk olarak her gün birçoğumuzun önünden geçtiği Barış Ruh Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde başlanmış Amatem Merkezi. O da şu anda deyim yerindeyse atıl durumda ne olacağını bekliyor. Hâlbuki bağımlılıkla ilgili sorunumuzun çok büyük olduğunu aslında geçen gün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve adli tıp uzmanımızın yaptığı ani ölümlerle ilgili yaptığı analizde ve bilgilendirmede de çok net gördük. Bağımlılıkla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var ama bu bağımlılıkla uğraşacak bizim tek merkezimiz Barış Ruh Hastalıkları Hastanesidir ve Amatem bu anlamda çok ama çok önemlidir, bağımlı hastalarımızı tedavi edemiyoruz, bağımlı hastalarımızı halının altına süpürüyoruz deyim yerindeyse ve aslında yine bu Meclisten geçen Denetimli Serbestlik Yasasına göre biz bu bağımlı hastalarımızı rehabilite etmek topluma kazandırmak zorundayız ama rehabilitasyon merkezi veya rehabilitasyonla ilgili de hiçbir merkezimiz veya çalışmamız yok. Bunlar öylesine derin öylesine yürek yakan sorunlardır ki, Sağlık Bakanlığının bu anlamda bir politika geliştirmesi ve bu anlamda bir yol haritası çizmesi çok ama çok elzemdir ve çok ivedidir diye düşünüyorum ve yine atıl halde kalan ülke kaynaklarımızdan bir başkası Güzelyurt Hastanesi. Uzun bir süre o bölge halkı, o bölgedeki sağlık imkânlarından sağlıktan yeterince devlet sağlık hizmetlerinden yararlanamamanın etkisiyle ille ki o bölgede bir hastane istedi çok da haklıydılar. Şu anda da o bölgede zaten Sayın Bakan da biliyordur çok ciddi şekilde sağlığa bir ulaşım sorunu vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Sayın Gülle döneminde bu hastanenin projesi çizildi hatta Mağusa Hastanesinin modeli aslında örnek alınarak çizildi. Ondan sonra gelen UBP döneminde Sayın Sucuoğlu döneminde de bu hastanenin temeli atıldı ve aslında üçte biri de bitirildi. Ondan sonra Dörtlü Hükümet döneminde en zorlu günlerde biz bir şekilde bir yerlerden para bulduk, ayırdık kaynak çünkü atıl durumda kalmamalıydı ve ikinci etap inşaatına devam ettik. Sonra Sayın Ali Pilli bir miktar devam etti ama şu anda Sayın Bakan, o hastane atıl durumda uyuşturucu kullananların, tinercilerin, fuhuşun merkezi haline gelmiş Sağlık Bakanlığına ait bir bina olarak maalesef Güzelyurt’un, Güzelyurt’umuzun merkezinde duruyor. Benim çok içimi acıtıyor çok yüreğimi yakıyor. Umarım ki bu konuda da bir an önce protokol Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolde Güzelyurt Hastanesine ait bir kaynak vardır. Ne durumdadır bilmiyorum veya gerçekten hani bu kaynak size aktarıldı mı, bu konuda ne yapacaksınız? Durum ivedidir oradaki durumu kontrol altına alıp Sağlık Bakanlığına ait o mekânı ille ki korumak zorundasınız ve elbette ki bitirmek zorundasınız.

Girne Hastanesi o da aynı şekilde uzun süre ihale oldu muydu olmadı mıydı? 35’e bitecek mi son en son 206’lara geldik. Geçtiğimiz günlerde Girne Hastanesi ile ilgili ihale yapıldı bildiğim kadarıyla 206 Milyona bir firma bu ihaleyi aldı ama 150 Milyon-170 Milyon teklif veren firmalar da hayır diyorlar. Özellikle 150 Milyon diyor ki ben 150 Milyona bu hastaneyi bitiririm yüzde on beş karla. Tabii ki arada çok uçuk bir fark var. İhale Yasasının keşif bedellerinin altında teklif verme verenleri ekarte etme ve daha birtakım elbette ki kuralları vardır ama bana göre 150 Milyona bitireceğim yüzde on beş de kar edeceğim diyen birileri varsa bu ciddiyetle ele alınmalıdır çünkü 56 Milyonluk bir fark hiç de az bir fark değildir. Yine bu konuda da çok yürekten diliyorum bu hastane bir an önce bitsin çünkü Girne’nin Girnelilerin ille ki bu hastaneye ciddi boyutta ihtiyaçları vardır.

Geçen hafta ilacı konuşmuştum çok fazla o konuya değinmeyeceğim ama ilaç bütçesini de fizibl ve etkin kullanmak adına ille ki bugün Sayın Bakan’ın gündemine getirmek istediğim bir-iki cümle olacak. İlaçta özellikle son iki-üç yılda düzgün ihalelerin yapılamaması, firmaların ihalelere katılamaması birçok firma tabii ki katılamamalarının nedenini paralarını zamanında alamamalarını çok geç alabildiklerini ve bundan dolayı da özellikle artan ilaç fiyatları nedeniyle ilaç getiremedikleri için ihalelere katılmadıklarını söylüyorlar.

İlaç Eczacılık Dairesi neredeyse iki yıldır yüzde 70 ilacı aslında ihale ile almıyor. Doğrudan alımlarla alıyor ama biliyor musunuz ki Sayın Bakan normalde yüzde beş karla alacağımız yani firmalar yüzde beş kar koyup bize verecekleri ilacı yüzde 30 kar koyup şu anda bize veriyorlar ve yüzde 70 bu ilaçları biz sürekli doğrudan aldığımız için aylık doğrudan alımlara gittiğimiz için aslında ilaca ayrılan paranın kesinlikle yetmeyeceği çok net ve gerçektir. İlaç takip sistemini bir an önce kurmak zorundayız özellikle uyuşturucu, ilaç reçetelerinin otomasyonunu çok ivedi olarak gerçekleştirmek zorundayız. Bu konuda ilaç eczacılık Eczacılar Birliğinin Yasasını geçirmekle aslında denetim anlamında onlardan çok ciddi katkı alacağımızı zaten siz de biliyorsunuz.

Bugün gündeme getirdiğim, getirmek istediğim konular bunlar ama gözüme ilişti, not almışım daha önce size sordum Diş Hekimliği hastaları biliyorsunuz ki acil merdiveninden yani yangın merdiveninden maalesef çıkabiliyor ve aslında çıkamıyorlar. Yani bu utanç verici bir şeydir yani siz engelli bir hastaysanız nasıl çıkıp dişinizi yaptıracaksınız yani bu kabul edilebilir bir durum mudur, oranın asansörünün ihalesi veya asansörünün yapılmasının durumu nedir? Çok ama çok ivedi olan bir konu aslında başka minik ama yine birçok hastanın sorunu olan bir başka konuyu daha da gündeminize getirmek isterim. Çalışma Bakanlığının da aslında yetki alanında olan bir konudur. Biliyorsunuz ki özürlü maaşı diye bir maaşımız vardır işte hasta olan insanlar kurul kararı ile bir özürlü maaşı bağlanıyor ama bilmiyorum farkında mıyız bu hastalar 60 yaşından sonra yani 65-67 yaşlarına dahi geldiklerinde gidip hala daha kurula girmek zorundadırlar. Yani bu aslında emeklilik anlamında ve artık hani çalışamaz duruma geldikten sonra bir yaşa geldikten sonra bu insanların artık böyle bir kurula ihtiyaç duymamaları lazım. Bunu basit bir tüzükle veya yasadaki bir değişiklikle düzelebileceğini düşünüyorum. Bu konuyu da gündeminize alırsanız Çalışma Bakanlığıyla birlikte olması gereken bir konu. İnanıyorum ki aslında birçok hastaya çok yardımcı olacağız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Besim.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN (Yerinden) – Ben bir bilgi vereyim de ondan sonra.

BAŞKAN – Cevap vereceksiniz.

Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ı Kürsüye davet ediyoruz.

Buyurun.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli Filiz Hanım yangınlardan bahsetti. Aslında bir yerde iyi oldu, benim de bu konuda birtakım bilgileri hem sizlerle, hem de halkımızla paylaşmam adına çok iyi ve yerinde olduğunu hep düşünmekteyim.

Öncelikle şunu söyleyeyim; hastane yangınında son kalan bir kısım vardı, az önce siz de değindiniz değerli Filiz Hanım kalp damar cerrahi bölümünün son ihalesi yapılan yeriyle ilgili.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Evet.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) - Şimdi o dönem içerisinde hastanenin çok büyük bir bölümü ayağa kaldırıldı ve çok kısa bir zamanda. Sizinle bazı duygularımı da paylaşmak isterim. Hastane Şubat’ın son günlerinde 2020’nin Şubat’ın son günlerinde yanmıştı hatırlarsanız. Sanırım 28 Şubat’tı ya da 27 Şubat tam hatırlamam tarihi ve bundan yaklaşık 10-15 gün sonra da bir pandemi krizi başladı.

Zaman zaman ben ve ailem de bu konularda eleştirildi, elinde efendime söyleyeyim fırça var, elinde süpürge var diye. Öncelikle elimde fırça olması konusunda hiç gocunmam, yine yapmam gerekirse yine de yaparım. Ben esnaf bir babanın çocuğuyum. Kendim de esnafım. Ancak o dönem hastane yangından dolayı kapatılmıştı. Aslında dönemin Başbakanı dedi ki, yangın neticesinde bütün hastane boşaltılmıştı, boşaltıldı da boşaltıldı tamiratı yapılması gereken, hiç yangınla ilgisi olmayan bölümlerin de kırığı, döküğü, söküğü varsa yapılsın dediği için de boşaltılmıştı. Kriz masasının almış olduğu karar buydu.

Pandeminin başlamasıyla birlikte, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Pandemi Hastanesi oldu ilk bir dönem. Çalışanlarımız hastaneye gitmek istemedi çalışmak için. Dedik ki şimdi şu anda sağlığa ve sağlık binalarına, ekiplerine en çok ihtiyacımızın olduğu zamandı. Çalışanlarımızın bir kısmı imtina ettiği için pandemiden dolayı oraya gitmek istememesinden dolayı, iş başa düşer düşüncesiyle, biz de o hassas döneme katkı koymak adına, ben de, ailemde üstümüze düşen neyse bir seferberlik içerisinde yapmaya çalıştık. Bunu da buradan belirtmiş olayım.

Son tamiratı yapılmayan yerle ilgili şunu çok net belirtmek isterim. Doktorlarımız bütün binanın tamiratları bitirilip son o noktaya geldiğimizde, yangın öncesi sanırım orası bir yatakhane gibi kullanıldığını biliyorum. Yanlışsam da düzeltebilirsiniz, yani yoğun bakım gibi odalara ayrılmıştı orası, oda oda olan bir yerdi bu son tamiratı yapılmayan yer. Doktorlarımız buraya ek ameliyathane istedi, dönemin bakanı, müsteşarı oraya bir yoğun bakım ünitesi kurulmasını istedi. Yoğun bakım mı olsun, efendime söyleyeyim ameliyathane mi olsun, o mu olsun, bu mu olsun diye diye bir kısır tartışmanın içerisinde biz kendimizi bulduk o dönem. O mu olacak, bu mu olacak diye.

En son karar verdiler ki, tam hatırlamam şimdi ne olacağını ama bir şeylerin olmasına karar verdiler. Sanırım hafızamda kalan doktorlar ameliyathane isterdi ve bakanlık tarafı, yönetim tarafı ise orayı yoğun bakım yapma kararı almıştı. Bize de bir plan, proje üzerinde bir çalışma yaptık. O plan, proje noktasında da yine bizim dışarıdan hizmet alarak ödediğimiz kişilerin planları, projeleri üzerinden yapıldı.

Değerli arkadaşlar; o plan projeye göre inşaatı başlatmaya gittiğinde müteahhit, taşeron malzemeleri içeri koyduğumuzda doktor arkadaşlar burada ne olacak, nedir proje dendiğinde? İşte biz yatakhane olacak, yoğun bakım ünitesi olacak deyince, hayır dediler. Biz ameliyathane isteriz dediler. Ne oldu biliyor musunuz? Güvenlik gelip çalışanları yaka paça dışarı attı kendi istedikleri olmadığı için. Bunları ne siz ne halkımız biliyor ama bunlar yaşanmışlıklardır, bunlar gerçeklerdir. O yüzden böyle oldu ve biz en sonunda da oraya yapılan sigorta hesaplamaları doğrultusunda da bir ödeme gerçekleştirdik ama rakamı tam hatırlamam şimdi şu anda ama bir şeyler orada yapıldı Filiz Hanım. Biz bir şeyden kaçınmadık, ne emekten, ne mücadeleden. Hiç bu konuda kaçınmadık.

Peki, bir şey sormak isterim siz de Bakanlık yaptınız. Orada bir elektrik projesinin olmadığını biliyor musunuz, uygunsuz olduklarını biliyor musunuz? Biz bütün hepsini bunların gözardı ettik bazı şeyleri. Eğer gerçekten ödemek istemezsiniz bir şeyi, sigortacılıkta yapabilirsiniz bazı şeyleri. Suiistimal de edebilirsiniz. Suiistimal etmenize de gerek yoktur. Çünkü bazı şeyler vardır. Biz hiç bunları konuşmadık bile. Elimizden gelen maddi manevi ne varsa kendi sağlığımızı birçok insan evinden çıkmazken, birçok insan hastanede görev yapmak istemezken biz açık yüreklilikle cansiperane çalışma yaptık ve çok şükür iki ay gibi bir kısa zamanda da bu hastane ayağa kalktı. Siz de görev yaptınız, hiçbir yangın, bir yangın tatbikatı yapıldı mı? Yapılmadı.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) - Yok, her zaman yapılır hastanelerde Alişan Bey.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Biz sorduğumuzda Filiz Hanım bunlara ulaşamadık, bu belgelere eksperler ulaşamadı.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Bizim dönemde kesinlikle yapıldı.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Biz ulaşamadık Filiz Hanım demek ki eksiklik var orada.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Hastanede çalıştığım yıllarda da bu düzenli yapılan bir antrenmandır.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Bir şey söylemek isterim size. Yangın çıktığında arkadaşlar camların açılmaması, yangının oksijenle buluşturulmaması gerekirdi. Camlara kadar açıldı, kırıldı ve yangının büyümesine sebep oldu. Bunu geçiyorum.

(Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Salahi Şahiner’den devralır)

Yangın olduğu bölümlerde hiç, hortumlara kadar kullanılmadı. Yangın tüpleri tek bir tanesi açılıp kullanılmadı, hiç müdahale edilmedi. Yani bu tatbikatlarda yapılırsa nasıl yapıldı orasını da bilmem yani nasıl yapıldı bu tatbikatlar da. Neyse, bu şeyler bu şekilde gerçekleşti.

Gelelim laboratuvar konusuna değerli arkadaşlar; öncelikle şunu belirtmek isterim. Sigortacılıkta bir poliçe yapılırken, o poliçe beyan ile yapılır. Sigortalının beyanı ile yapılır değerli arkadaşlar. Nasıl bir hasta doktora gittiğinde şikayetini kendisi söyler, işte dişim ağrır, başım ağrır, gözüm ağrır, karnım ağrır der, ya ayağım ağrır. Burada da usul olarak bir poliçe yapılırken sigortalının kendi beyanıyla yapılır. Sizi Sağlık Bakanıyken bu konularda birkaç kez ziyaret ettik öyle hatırlarım Filiz Hanım.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Aynı şekilde yine Tufan Bey burada değil, dönemin Başbakanıydı birkaç kez onu da ziyaret ettik bu hususla ilgili. Hatta birkaç kez biz randevu aldık gittik, birkaç kez de kendisi bizi çağırdı, randevu vererek bizi dinledi. Kendisi burada değil ama bizi dinleyip bizim söylediklerimize de kulak verdiği için kendisine teşekkürü bir borç bildiğimi de burada belirtmek isterim ve hiç unutmam bir kendisiyle yaptığımız toplantıda da kardeşimle birlikte gitmiştik. Gençler dedi sizin bu söylediğiniz iddialar eğer dedi doğruysa, belki de sizler zarara da uğrayabilirsiniz. Bu konuyu dedi hukukun çözmesi gerekir dedi. Bu konuyu dedi hukuk haklar dedi, hukuka gitsin ve sizin zamanınızda da dosya tertip edilerek hukuka gitti Filiz Hanım, yanlış mıyım?

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet, söyledim biraz önce zaten.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Evet.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Ama esas ikinci dosyada çok önemlidir Sayın Alişan Bey ona da herhalde Sayın Bakan…

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Şimdi şunu devam edeceğim, ben bağlayacağım. Ben aslında sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten o dönem titiz bir çalışma yapmıştınız.

Şimdi değerli arkadaşlar; sigortacılıkta bilinmesi gereken bir husus var. Bir poliçe yapıldığı zaman bu poliçenin neleri kapsayıp, neleri kapsamadığı önemlidir. Bunların adına da klozlar derler, sigortada klozları vardır. Birkaç başlık söyleyeyim böyle kısaca size. Örneğin sel, su klozu, yani bir sel olursa o binanın veya o işletmenin veya o konutun, o sel sudan hasar gördüğü zaman onun ödenmesiyle ilgili koşulları ve miktarları, rakamları düzenleyen bir maddedir. Eğer siz sel su klozu almamışsanız ve sizin binanızı, işyerinizi, evinizi su basar, sel suyu basar siz ödenmezsiniz. Harici su klozu var mesela, dahili su klozu var. Nedir dahili su? Evin içindeki ya da binanın içerisindeki boruların, hortumların patlamasıyla ilgili. Yangın klozu var, fırtına var, duman var, yer kayması gibi daha sayabileceğimiz ben anlaşılması adına bunları anlatırım. Bunlarla ilgili böyle klozlar var. Bu poliçe çıktığı zaman 2016’nın yanlışım yoksa Şubat’ıydı. Poliçeler her yıl Şubat ayında yenilenir 1 Şubat’ta. O dönemin Bakanı Sayın Gülle’ydi ve Müsteşarımız da Ömer Beydi bu poliçeler yapılırken.

Şimdi az önce de söyledim. Poliçeler yapılırken beyan ile yapılır, müşterinin, sigortalının beyanıyla yapılır arkadaşlar. Sigortacılığın esasıdır bu. O gün bu poliçe de yapılırken üstüne basa basa söylüyorum, kötü niyetli hareketler, yani birilerinin çıkarabileceği yangını anlatan biri kötü niyetle bir şey yaparsa bunlar da bir klozdur. Bunun da alınması gerekir. O söz konusu poliçenin içerisinde kötü niyetli hareketler poliçesi de alınmamıştır. O kloz yoktur. Ben size müteşekkirim. Titiz çalışmanız sonucunda ve dikkatli olmanız sonucunda orada bir cihazın sahte alımı ile ilgili bir şey gözünüze takıldı sizin, çalışanlarınızın, bürokratlarınızın ve o olayın üzerine gittiniz ve bugün halen sonuçlanmadı. Dilerim en kısa zamanda sonuçlanır ve birçok şeye de ışık tutar. Ben elimde bu konuda çok ciddi bir şey yok, o gün bu yangın çıktığı zaman çok ciddi kamera görüntüleri olmasına rağmen, sigorta kamera görüntülerini istediğinde bugün itibarıyla kamera görüntüleri bize verilmedi, şaibe vardır.

Bakınız, sigortalar yasal zorunluluk şekilde aldıkları poliçeleri yurtdışına satar. Bizim de bu konularda çözüm ortaklarımız ve hesap verdiğimiz noktalar vardır, yani halk içerisinde öyle bir anlatılır bazı konular sigorta her şeyi ödeyecek, al da git. Yoktur böyle bir şey. Sigorta şirketlerinin de elbette hesap verdikleri yerler vardır, denetlendikleri noktalar vardır değerli arkadaşlar.

O noktada bugün itibarıyla halen daha kamera görüntüleri, çok detaylı görüntüler olmasına rağmen, gezdik çünkü binanın etrafını ve her noktada kamera olmasına rağmen bugün itibarıyla o kamera görüntüleri elimize ulaşmadı. Aynı şekilde hastanenin yangınında da bunlar elimize ulaşmadı onu da belirtmek isterim size.

Evet, şaibeli bir yangından bahsettiniz, cihazın alımıyla ilgili de. Bugün itibarıyla halen daha bunlar netleşmedi. Eğer o sizin de iddia ettiğiniz bizde aynı şeyleri iddia ederiz. Bunlar da varsa o kötü niyetli hareket klozu da alınmamıştır.

Bir şeyi daha atlamadan belirtmek isterim. Hiçbir şey yapılmadı söylemleri gerçekten beni de ailemi de, bırakınız bizleri çalışanlarıma kadar ve o laboratuvarda dünya kadar iş yapan, hizmet veren taşeronlara, çalışanlara, şirketlere de yara verdiğini belirtmek isterim. Kaç tanesi bu konular tartışılırken gece gündüz telefon açarlar bize “yahu bu kadar da bir ailenin, bir şirketin üstüne gidilir mi? Biz burada çalıştık, tamirat yaptık, ödemelerimizi de bir tamam aldık” diyen firmalar vardı. Allah nazarında söylerim size bunları, kimseye de yalan borcumuz yoktur. Bunu laboratuvarın tamirinde yapılmadı derler hiçbir şey. Yapıldı, tek tek faturalandırılmıştır her şey arkadaşlar. Sizin için söylemedim ben, konu açıldığı için söylerim Filiz Hanım, fırsat doğdu ben de birazcık bu konularda açıklama yapayım ve içimi dökeyim. Kaç tane firma bize telefon açtı, yahu sizi söylerler, biz bırakın açalım konuşalım, biz oralarda tamirat yaptık dediler, biz şahitiz dediler, bırakın televizyona çıkalım dedi. Söylemedik bunları. Laboratuvar üç kısımdan oluşur değerli arkadaşlar. Bir idari bölüm “U” gibidir, iki de yan binalar onlar da laboratuvarlardır. Yangın laboratuvarın esas bir tanesinde çıktı, dumanlar da diğer taraflara kadar sirayet etti. O dönem içerisinde lütfen sizler de hatırlayınız, yapılan tamiratlar sonucunda hiç unutmam böyle şu kalınlıkta ta trafo merkezinden ana binaya kadar olması gerektiği sağlıklı şekilde yanan ana elektrik kablosu baştan çekilmiştir, ilave yapılmayacağı için. Çünkü oradaki cihazlar çok ciddi elektrik çeker çok pahalıdır bu tamiratlar, bu kablolar masrafları ve sağlıklı olması gereken güncel koşullara göre yapıldı hepsi. O üç kısmın idari ve diğer laboratuvar kısmı bir tamam ne gerekirse alt yapıları da beraber, su teşkilatından elektriğine kadar hepsi bir tamam yapılıp ayağa kaldırıldı, laboratuvar o dönem çalışmaya başlandıydı, hepsi çalışmaya başlandı o dönem, bir kısım kalmıştı. Orada da ne oldu? Halen daha içeride malzemelerimiz vardı. Dediler ki, burada kimyasal şu vardır, bu vardır, biz çalışmayız dedi çalışanlar da, apar topar hepimizi dışarı aldılar ama bugün elimizde halen daha bu evraklar, kayıtlar vardır ara ara yapılan oradaki kimyasal ölçümler vardır, hepsi bir tamam sağlığa uygundur ama yaptırtmadılar bazı şeyleri de. Yani bunları da yaşadık orada.

Başka bir hususu daha söylemek isterim size değerli arkadaşlar sigortacılık adına. Bu kalemin bir kıymeti vardır sigortaladığınız zaman. Bu kalemin gerçek değeri örnek söylüyorum 100 Bin TL’dir. Siz bu kalemi sigortalarken gerçek bedeli üzerinden sigortalamanız gerekir. Siz bunu eğer gider de 30 Bin TL’ye sigortalarsanız bunun adına eksik sigorta derler ve hem dünya standartlarında, hem genel şartlarda eksik sigortanın ne olduğu çok net anlaşılır. Sigortalı eğer eksik sigorta yaparsa hasar olduğu zaman da sigortacı bu ödemeyi yaparken sigortalanan oranlar ölçüsünde bu hasarlar ödenir. Yani siz 100 Bin TL’lik kıymetinizi 30 Bin TL’ye sigortalarsanız Yüzde 70 eksik sigorta olur. 40 Bin TL’ye yaparsanız Yüzde 60 eksik olur. Bir hasar olduğu zaman da …

(Kendi aralarında konuşurlar)

BAŞKAN – Devam edin Sayın Bakan.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Yani uzattım biraz ama açıklama yapmak gerekir.

BAŞKAN – Toparlayarak devam edin, bir soru da olursa alacağız.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Dolayısıyla siz eksik sigorta yaptığınız oranda da hasara ortak olursunuz. Arkadaşlar, rakamları tam hatırlamamakla birlikte orada bu poliçeler yapılırken yaklaşık belki de Yüzde 60-70 bir eksiklik vardı. Rakamları tam hatırlamıyorum şimdi, yanıltıcı bilgi vermek istemem. Biz hiç bunları ortaya koymadık. Siz konuyu hukuka taşıdınız ve hukukta bizim savlarımız daha fazla ortada kaldı ve bu konu neticelendirilmiştir ve bu konu ve bir sürü de söylemler vardı. Bazı şeyler vardır eğer bir şey isterseniz de olayların selameti açısından sizlere daha fazla birebirde bilgi verebilirim. Çünkü bir şeyi açıklamaktan asla kaçınmam, ne ben, ne ailem halkımızın bir kuruşunda helali, öyle bir şeyimiz yoktur, net söylerim bunu. Bakın, söylerken de duygulanırım. Asla böyle bir şey olamaz. Soyumuz sopumuz da bellidir, her zaman kendimizden veririz ama asla karşımızdakine bir şey söyletmeyiz. O yüzden belki de küçücük bir atölyeden büyük bir işletmelerin başındaki insanlarız. Bunu çok net söylerim arkadaşlar ama bazı şeyleri açıklamaktan kaçınırız, bunu da yine bu ülkenin, bu kurumların haklarına helal gelmemesi için açıklamayız. Bunu eğer siz Filiz Hanım birebirde de isterseniz size bunun nedenlerini de özel olarak anlatabilirim ama eğer bazı şeyleri çok net burada söylemeye kalkarsak bizim kurumlarımız zarar görecek bundan, bunu da belirtmek isterim.

Benim bu konularda söyleyeceklerim bunlar. Başka bir şey daha söyleyeyim böyle aklımda kalan can alıcı şeyler. Siz bir işyerini veya bir yeri sigortaladığınız zaman amacına uygun kullanmanız gerekir. Eğer amacına uygun kullanmazsanız ve bunun sonuçları olur, onlara da katlanmak zorundasınız. Bu o gün bizim yaptığımız tespitlerde de, eksperin yaptığı tespitlerde de yine o dönem idare tarafından Gazi Üniversitesinden gelen ekiplerin yaptığı tespitlerde de hepsi ortaya konmuştur. Orada ülkedeki bütün kimyasal atıkları geldi o binanın içinde toplandı. Belki de bunlar yangına sebep oldu, zaten yazarlar o raporlarda. Orası bir çöplük değildir arkadaşlar, orası bir laboratuvardı. Eğer siz bir ihmal yaparsanız ve bununla ilgili de bir kusur olur, bunun tazminatını da siz kimseden talep edemezsiniz. Kaldı ki biz yine de bunları da ortaya koymadan az önce de söylediğim çerçevede dünya kadar da tamiratlar yaptık ve şunu da iddia ederim, Sayın Bakanın bir çalışması olduğunu da orayla biliyorum, çok kısa bir zamanda da orası ayağa kalkabilecek bir yapıdadır. Bunu belirtmek isterim.

Size daha elim bir şey daha söylemek isterim. Yangından sonra birçok Sağlık Bakanımız geldi geçti, onun içerisinde halen daha cihazları bıraktılar, kaldı cihazlar. O cihazların birçoğu tamirat yapılabilirdi, bakımları yapılabilirdi, akredite yine edilebilirdi. Getirdik yurt dışından o dönem bu işlerle ilgilenen firmaları, hatta cihazların kendi firmalarını, onların markaları var ve o markaların da temsilcileri var. Her önüne gelen bunları yapamaz ama bugün itibarıyla halen daha onlar oradadır ve biz bazı şeylerde o cihazları kurtaramadık. Belki da ihmal edildikleri, bırakıldıkları için o cihazların zararları o gün bir temizlikle olabilecek olan şeyler de belki de yapılmadı, kromlaştı kaldı belki de, bunları bilemem ama bütün bunlarda sadece sigorta mıdır hep sorumlu, hiç başkasının sorumluluğu yok mu, gelenin gidenin yok mu bir sorumluluğu? Vardır. Yani sanki tek sorumlu sigortaymış gibi de herkes ağzına doladı bunu söyler söyler gider. Dolayısıyla arkadaşlar, benim bu konuda söyleyebileceklerim bunlardır aklımda kalanlar ama şaibeli yangından dolayı da ve titiz çalışmalarından dolayı ben bir kez daha Filiz Hanım ve ekibini de tebrik etmek isterim ve üstüne basarak söylerim bugün itibarıyla ne kamera görüntüleri geldi, ne de başka diğer istediğimiz bu konularla ilgili hassas evraklar elimize halen daha ulaşmadı ve biz bunlara rağmen o dönemde o laboratuvarı hassaslığını dikkate alarak ayağa kaldırmayı da başardık. Yineliyorum üstüne basarak, çok kısa bir samanda da o laboratuvar ayağa kalkabilir. Bunu da sizinle paylaşmak isterim.

Benim şimdi söyleyeceklerim bunlar. Eğer sorusu olan varsa bilgim ışığında cevaplandırmaya çalışırım.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Sadece birkaç bir şey söylemek isterim Sayın Bakan. Öncelikle teşekkürler detaylı ve samimi anlatımınız, açıklamalarınız için. Elbette ki bunları toplumun bilmeye ihtiyacı var, açıklıkla bilmeye ihtiyacı var. Sizin de dediğiniz gibi orada şaibeli bir yangın var ve toplumun çok değerli öz kaynakları gitmiştir. O içerideki cihazlar kullanılabilecek cihazlar konusunda şunu söyleyebilirim, laboratuvarda çalışan değerli uzman arkadaşlarla birlikte o cihazların bizim dönemde hepsi elden geçirildi ve kullanılabilecek olanlar alındı. Hatta şey anlamında da yani koltuk, masa anlamında da hep doluydu orası, o anlamda da diğer hastanelerimizde, sağlık merkezlerimizde onlar alındı ve kullanıldı ama belli ki aradan altı sene geçmesine rağmen hala daha biz bunu konuşuyorsak demek ki toplum hala daha bu konuda vicdanı rahat değildir ve bir şeylerin açığa çıkması gerekiyor, bir şeylerin bilinmesi gerekiyor. Ben teşekkür ederim.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Ben size bir kere daha teşekkür etmek isterim, birazcık bu konuda böyle açıklama yapma fırsatı verdiniz bana.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. İzlem Hanım, buyurunuz, Sağlık Bakanı da cevap verecektir, 10 dakikadır İzlem Hanım süreniz.

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın eski Sağlık Bakanıma ben de paylaştıklarından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sırasıyla konulara değinerek cevaplayacağım sizi.

HPV aşılarından bahsettiniz, elbette ki önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve bir kısım ilk etapta aşı takvimine şimdi girdi diyemesek de bir miktar HPV aşısı temin etme yönünde çalışmalarımız vardır, pahalı aşılardır, kaynak elde etmek gerekir ki bir miktar da olsa temin edebilelim. Bu çalışmamızı buradan sizinle paylaşmak istiyorum.

Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediğimizi göreve geldiğimiz ilk günden beri kamuoyuyla da paylaşıyoruz, buna yönelik hizmetlerimiz de vardır. Özellikle sağlık hizmetlerine ulaşmada biraz daha dezavantajlı ilçelerimizden bu hizmete başlamayı kendimize hedef çizdik. Şöyle ki, Lefke İlçesi, Güzelyurt İlçesi ve İskele ilçesinde ücretsiz kanser taramalarına başladık. 30 Eylül tarihine kadar paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından ilgili vatandaşlar randevu aldılar ve 1 Ekim itibarıyla da bu tarama testleri yapılıyor. Rahim ağzı kanseri testleri, smear testi, gaytada gizli kan gibi testler yapılmaya başlandı.

Ondan sonra kalp ve damar cerrahisi servisinin üç yıl önce yandığını söylediniz, evet üç yıldır tamir edilmeyi bekleyen bir servisti KVC Servisi, ihale sürecine çıkıldı, tamamlandı ve ihaleyi kazanan firma Sağlık Bakanlığında bizlerle birlikte sözleşmesini imzaladı, kamuoyuyla da yine bunu paylaştık ve oranın tadilat süreci de başladı. KVC Servisi üç yıldır tamir edilmeyi beklediği zaman diliminde mecburen ciddi sevklere de neden oldu. Bu da devletin kasasına büyük bir külfeti beraberinde getirdi. Bunu hiçbir hükümet, hiçbir vatandaş elbette ki istemez. O nedenledir ki hassasiyetle bu hizmet sürecinde de biz emek verdik ve birkaç ay içerisinde KVC Servisinin tamiratının tamamlanması ve hizmete geçilmesi hedefleniyor. Yakından da ilgili firmayla bizzat biz Bakanlık olarak ilgileniyoruz, birebir ilgileniyoruz.

Devlet Laboratuvarı 2016 yılında maalesef şaibeli bir şekilde yandı. Bu konu bizim de gündemimizde vardır. Yine hassasiyetle takip ettiğimiz bir konudur. Sağlık Bakanlığındaki hukukçumuz aracılığıyla birebir hem poliste, hem Savcılıkta ciddi mesai yapıyor değerli hukukçumuz. Dosya biz de düzenledik, polisteki dosyayı temin ettik, aldık ve şu anda Savcılıkta bu dosya üzerinde ilgili savcıyla birlikte çalışılıyor. Hakikaten ben de bire bir o yangına şahit olan insanlardan bazılarıyla sohbet ettim, korku filmlerini kıskandıracak şekilde ifadelerde bulundular. Ciddi şaibe olduğuna inanmamak mümkün değil. O şekilde bir açıklamalar vardır ki hakikaten inanılır gibi değil.

Naylon faturaların olduğundan bahsediliyor, cihazdan bahsettiniz. Olmayan cihazın parasının ödendiği maalesef gündemde. Naylon fatura…

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Ödenmedi.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Ya da talep edildi.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Talep edildi, evet ödenmedi.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Ama bu bir naylon fatura, olmayan bir cihazın naylon faturası. Savcılıkla yapmış olduğumuz görüşmelerde, polisle yapmış olduğumuz görüşmelerde orijinal faturaların olmamasından dolayıdır sürecin tıkanması ama bunun da bir şekilde aşılma zorunluluğu vardır. Orijinal fatura şu an için olmasa bile daha farklı soruşturmalarla iz sürülebilir. Tabii ki bunu da polisimiz, hukukçumuz…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Orijinal fatura olamaz ki.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Evet bunu da hukuk süreci ve polisle birlikte yakından takip ediyoruz. Göz ardı etmiş değiliz, konunun üzerine kesinlikle yürüyoruz. İlgili kişilerin kim olduğu hiç önemli değil. Biz sonuçla ilgileniyoruz. Bizim için önemli olan sonuçtur.

Şu anda Devlet Laboratuvarımız çok sıkışmış bir alanda çalışıyor ama hakikaten çok kaliteli işler üretiyor. Oradan çıkan neticeler sonunda biz sağlıklı beslenip beslenmediğimizi anlıyoruz. O nedenle hayati önem taşıyan bir laboratuvardır.

Dünya Ruh Sağlığı Gününden bahsettiniz ardından. Tabii ki bizim her ne kadar beden sağlığı önemlidir, midemiz ağrır, kalbimiz ağrır, farklı sıkıntılarımız vardır diye dile getirsek de ruh sağlığı da çok önemlidir. Tüm organlarınız sağlıklı olsa, ruhunuz sağlıklı olmasa zaten hiçbir işe yaramaz demektir. Koruyucu Sağlık Hizmetleri babında ruh sağlığının da sağlık merkezlerinde hayat bulmasını evet önemsedim, paylaşımınız çok değerliydi, dikkate alınacak bir paylaşımdı teşekkür ediyorum. Tabii yeni psikologların istihdamı da bunu hayata geçirecektir. İstihdamın da bugün de ne kadar kısıtlı olduğunu zaten biliyoruz ama yeni hayata geçecek olan Teşkilat Şemasında da istihdam kalemlerinin alanlarının genişletilmesi de söz konusudur. Komiteden ilgili yasa tasarısı geçtikten sonra bu farklı dalların da kadro sayılarının genişletilerek istihdam edilmesi de bu hedeflediğimiz hizmeti de destekleyecektir. Doğru bir tespit.

Barış ve Ruh Hastanesinden bahsettiniz, notlarımda gördüm onu da. Psikiyatrist eksikliğimiz yeterli değil, eksikliği evet var. Birkaç psikiyatrist uzmanımız, doktorumuz vardır. Yeterli değildir. İzne çıkmaları durumunda veya hasta olmaları durumunda evet yoğunluk yaşanıyor hastanede, fakat şunu da paylaşmak istiyorum. Bizim şu anda ihtisas yapan farklı tıp alanlarında, uzmanlık alanlarında ihtisas yapan 129 öğrencimiz vardır. Yeni yıl itibarıyla gerek psikiyatrist gerek anestezi uzmanı, gerek çocuk endokrinolojisi uzmanı ve diğerleri yavaş yavaş ülkeye döneceklerdir. Yeni yıldan itibaren, yani Ocak 2023 tarihinden sonra kısa aralıklarla bazı uzmanlık dalındaki doktorlarımız ülkeye dönecek ve doktor kadrolarımız güçlenecektir. Eksikliğini hissettiğimiz uzmanlık dalları da bir nebze olsun beslenecektir. Bir doktorun kadroya katılması dahi ciddi bir güç kaynağıdır.

AMATEM Projesi tabii ki imzalanan mali protokolde vardır ve önemsiyoruz. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi Projesi tamamlanmak üzere ivedi önceliklerimiz arasındadır. Tabipler Birliğinin paylaşımında da basının gündemini ciddi şekilde meşgul eden ani ölümlerin haberleri halkta da huzursuzluk yaratmıştı. Çok haklı bir huzursuzluk nedeniydi, çünkü her ölüm ani ölüm olmasa da yapılan paylaşımların başlığında “ani ölüm,” sonunda “kalp yetmezliği ve kalp krizi” diye ifade edildiğinde halkta ciddi bir kavram karmaşasından dolayı da bir endişe oldu. Tabii ki ölümün sonunda kalp duracak, kalp yetmezliği olacak ve ölüm gerçekleşecek ama neden kalp yetmezliğinin olduğunu İdris Bey değerli doktorumuz zaten basın toplantısında açıklamıştı. Ciddi şekilde uyuşturucu kullanımında artış var ülkemizde maalesef ve ölümlerin nedeninin bir kısmı da uyuşturucu kullanımındandır. Hatta öyle uyuşturucu kullanımı vardır ki yine hekimlerden aldığımız bilgiler ışığında bunu paylaşmaktan gocunmuyorum, çünkü toplumun bazı şeyleri bilmesinde fayda vardır. Çocuklarımızı, gençlerimizi korumamız adına bilmesinde fayda vardır. Uyuşturucu kullanımı artmıştır. Tek çeşit uyuşturucu kullanmakla kalmıyor ilgili kişi. Örneğin A uyuşturucu maddesini kullandı yetmedi, aynı anda B uyuşturucu maddesini de kullanıyor ve iki uyuşturucu madde bedende birleştiği zaman deyim yerindeyse infilak ediyor ve ölüyor. Gençlerimiz bu şekilde maalesef ölüyor. Bunlar bizim elde ettiğimiz resmi, bilimsel bilgilerdir. O nedenle bunu paylaşma ihtiyacı duydum. Tabii ki gönül arzu ederdi ki hiç bu merkezlere ihtiyacımız olmasın ama bu da bizim ülke gerçeğimizdir. Yeşil reçete ile satılması gereken bazı ilaçlar bazı eczaneler tarafından teker teker satıldığı uyarısını aldığımız noktalar da oluyor ve derhal denetimi yerinde yapıyoruz. Hiçbir şekilde tavizimiz yoktur. Bizim için gençlerimiz canlarımız önemlidir. O nedenle kimse kusura bakmasın.

Güzelyurt Hastanesinin yarım kaldığı evet ama tabii ki yarım kalacağı anlamını taşımıyor.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – İki ayda bitirirsiniz herhalde değil mi?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) - Güzelyurt’a sağlık hizmetini destekleyecek şekilde evet programımızda vardır. Hiçbir şekilde orası atıl durumda kalmayacaktır.

Yeni Girne Hastanesinin ihalesi bugün inşallah ilan edilir. İhale süreci tamamlandı. Dosya alan müteahhitler vardır, teklifleri açıldı ve Merkezi İhale Komisyonunun artık hangi müteahhidin ihaleyi kazandığını açıklamasını yaklaşık bir haftadır ben de heyecanla bekliyorum, çünkü Girne’nin artık şu anda mevcut Dr. Akçiçek Hastanesi yaklaşık 60 yataklı bir hastane, mevcut nüfusa cevap verebilecek kapasiteyi çoktan geride bırakmıştır. Çok dar gelen bir hastanedir, o nedenle yaklaşık 160 yataklı olması hedeflenen yeni Girne Hastanesinin bir an önce inşaatının başlaması ivedidir.

İlaç bütçesinin etkin kullanılmasına değindiniz. Doğru. Bütçeler hazırlanırken yaklaşık bir yıl önce hazırlanan bütçe o günün döviz kuruna bağlı bir hazırlığı yapıldı. Dövizde ciddi bir artıştan dolayı o bütçe zaten yetersiz olan bütçe döviz krizinden dolayı daha da yetersiz hale geldi. Bu birinci sıkıntı.

İkinci sıkıntı ise, ilgili ecza depolarının ödemelerini geç aldıkları gerekçesiyle açılan ihalelere katılmamaları. İhaleye katılmayınca maalesef İlaç Eczacılık Dairesi de ilaç temin edemiyor. Peki, biz insanları ilaçsız bırakalım mı? Elbette ki hayır. Bu defa doğrudan alım yöntemiyle İlaç Eczacılık Dairesinin Müdürü piyasadan ilaç alma yöntemine gitti ki gelen hastalara ilaç verebilsin. Peki, taşıma suyla değirmen döner mi? Tabii ki dönmez. Bu da belli bir yerde tıkanır ve sıkıntı olur. Ancak yeni güncellenen bütçeyle tüm yaşanabilmesi olası aksaklıklar da göz önünde bulundurularak bu sıkıntıyı aşma yönüne gidiyoruz. Bazı ilaçların ise piyasada olmaması…

BAŞKAN – Toparlayınız Sayın Bakan?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Toparlıyorum sonuna geldim.

BAŞKAN – Tabii, tabii devam edin, bitirin yani.

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Konular yoğun olunca tabii, toparlıyorum ama Sayın Başkan.

Şimdi biliyoruz ki elektrik faturalarındaki artış fahiştir ve Türkiye Cumhuriyeti kendi piyasasına sağladığı ilaçların yüzde 55’ini Avrupa’dan sağlıyor. Avrupa’da da ciddi bir elektrik enerjisi tasarrufuna gidilmiştir. Elektrik enerjisi fiyatı on katına kadar arttığı noktada ilgili ilaç fabrikalarının kepenk kapatması gündeme geldi. Orada üretilemeyen ilaç, yani Avrupa’da üretilemeyen bazı ilaçlar Türkiye’ye gelmediğinde haliyle bize de gelemiyor. Bazı ilaçlar vardır ki ülkede bulunamıyor. Bize vatandaşlar geliyor, kesinlikle çocuğuma içireceğim ilaca ulaşamadım diyor. Üretimi yok. Hammaddesine ulaşılamadığı için üretimi yok. Peki biz hadi devlet eliyle Türkiye Cumhuriyeti’nden bu ilacı getiremedik. Olmadığı için getiremedik. Kapısı Avrupa’ya açık olan Güney Kıbrıs’ta orda da yok. Demektir ki hakikaten üretim sıkıntısı olan bazı ilaçlar da var. Yani ilaç krizi sadece bizim ülkemizde değil, evrensel bir krizdir aynı zamanda.

Özürlü maaşına son olarak değinip toparlamak istiyorum. Mantıklıdır 60-65 yaşında olan insanlar zaten hayatta olduklarını bildiren belgelerini de ibraz ediyorlar. Sürekli Kurula girmemeleri yönündeki paylaşımınızı da evet dikkate alıyorum, paylaşacağım ben de. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Teşekkürler Sayın Bakan. Çok kısa…

BAŞKAN – Çok kısa alalım, çünkü uzadı. Çok kısa Filiz Hanım lütfen.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet, çok kısa çünkü önemlidir gerçekten. Yani 2023 Bütçesini beklemeden ilaca ivedi bir Ek Bütçe verecek misiniz?

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Evet, Sayın Maliye…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Çünkü biliyorsunuz ki Kasım ayında yüzde 15’lik bir zam bekleniyor Türkiye Cumhuriyeti’nde ve bundan umarım ki etkilenmeyiz. Etkilenirsek çok daha fazla para harcanmak zorunda kalacağız ve Türkiye Cumhuriyeti’yle olan sıkıntı var ilaç ithalatında. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti azalan ilaçlara yabancı ülkelerde ihraç yasağı koyuyor ve biz de bu kategorideyiz. Yani bunun üst düzeyde Sağlık Bakanlıkları seviyesinde çözülüp bizim bu kategoriden yabancı ülke kategorisinden çıkarılmamız gerekir ki ilacı daha kolay ithal edebilelim. Bu da çok önemli bir konudur. Evet dünyada ciddi bir ilaç krizi vardır ama biz küçük bir ülkeyiz ve zamanında gerekli ilaçlarımızı alırsak en azından olan ilaçlar konusunda sıkıntı yaşamayız. Yani şu anda bizde olmayan ilaçlar, dünyada olmayan ilaçlar değil. Şeker hapları, tansiyon hapları, voltarenler ve daha onlarca sayabilirim. Geçen hafta saydım. Yani onun için hani bunlar çok rutin gerek hastalar için gerekse hastane kullanımı için gerekli ilaçlardır. İvedi bir ilaç bütçesi, ek bütçe, ivedi bir ihale olmazsa olmazımız olması gerekir diye düşünüyorum Sayın Bakan. Çok teşekkürler.

(Meclis Başkan Vekili Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’a devreder)

İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA (Devamla) – Sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığıyla uyumlu ve düzenli bir görüşmemiz vardır. Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde de bize çok ivedi ihtiyacımız olan ilaçları hibe yoluyla zaten verdi, bir kısmını da beraberimizde gelirken getirdik. O nedenle o açıdan hiçbir sıkıntımız yoktur. Borçların ödenmesi piyasaya olan ilaç borçlarının ödenmesi Maliye Bakanlığıyla yapmış olduğumuz çalışmada programlanmıştır. Önümüzdeki bir-iki gün içerisinde ciddi bir ödeme yapılacak. İhalelerin de düzgün çıkması, düzgün çıkmasının ardından doğru zamanda eczacıların, daha doğrusu ecza depolarının ödenmesi de planlanmaktadır ki mağduriyetlerimiz en az düzeyde olsun. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Ceyhun Birinci’nin “Sağlıkta Ciddi Altyapı Sorunları ve Külliye” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde “Sağlıkta Ciddi Altyapı Sorunları ve Külliye” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ceyhun BİRİNCİ  Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ceyhun Birinci.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, değerli halkım; şimdi öncelikle Maliye Bakanımız burda yok ama iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi az önce Maliye Bakanımız işte laboratuvar yangınıyla ilgili konuşursam kurumlarımız zarar görür diye bir ifade kullandı. Hiç üzülmesin. Çünkü zaten kurumlarımız yerle bir edilmiştir şu anda. O yüzden bu konuda herhangi bir bildiği bir şey varsa da konuşmasını öneriyorum. İkincisi ekonomi iyi gidiyor gibi ifadelerde bulundu. Bir herhalde halkın içine inerse bugün ilacını, tedavisini ekonomik sıkıntıdan dolayı alamayıp, tedavisinin aksadığı birçok insanımız vardır ve bu ekonomik kriz böyle hafife alınacak bir kriz değildir. Yani bunları belirtmek istedim konuşmamın başında. Tabii benden önceki konuşmacı Sayın Filiz Besim sağlıkla ilgili konuştuğu için belki bazı konular benzer olacaktır ama Sayın Bakanımız bazı konularda açıklık getirdi. Benzer de olsa ben de değinmek istiyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz bu zor şartlarda, bu ekonomik kriz döneminde ve insanımızın gerçekten psikolojisinin ve stresinin tavan olduğu bir dönemde konuşma başlığımda da belirttiğim gibi çok ciddi sağlıktaki altyapı sorunları ve külliyeyi de birleştirdim. Çünkü o hale geldi bu ülke ki maalesef hiçbir inisiyatif kullanmadan şu anda görevli hükümet tarafından hep bir ağızdan külliyenin çok acil bir ihtiyaçmış gibi topluma lanse edilmeye çalışılmasını üzülerek izlemekteyim. Tabii ki sağlıkta altyapı sorunları çok ciddi boyuttadır şu anda. Girne’den başlayacak olursam ki o bölgede ben yıllarca hekimlik yaptım. Girne Hastanesi gerçekten şu anda hizmet veremeyecek bir durumdadır. Bugün insanlarımız, hastalarımız gerek poliklinik kısmında, gerekse yatılı servislerde, acil serviste, bütün sağlık çalışanlarının canla başla çalışmasına rağmen altyapı yetersizliğinden dolayı düşünün park edecek arabasını park edecek bir park yeri bulamıyor. Birçok alanda, birçok bölümde sıkıntılar yaşıyor ve biz hatırlıyorum dört yıl kadar önce bir hastane ihalesine çıkılıyordu, her şey hazırlanmıştı ve maalesef 2022 yılında az önce mutlu oldum Sayın Bakan, Bakanımız işte ihale son aşamasına geldi ihaleye çıkıyoruz. İnşallah son zamanlarda bu İhale Komisyonunun malum sebeplerden dolayı yazboz tahtasına çevirdiği İhale Komisyonunu işlevsiz hale gelen bir İhale Komisyonu olmaktan çıkar da en azından bu hastane ihalesi gerçekleşir. Tabii ki hastane altyapısında sadece Girne’de sorun yoktur. Bugün Cengiz Topel ayni şekilde, Lefkoşa Hastanesi ayni şekilde, düşünün Lefkoşa Hastanesinde öyle servislerimiz vardır altı tane hasta bir arada koğuş sistemiyle devam etmektedir halen. Evet yani bina sorunumuz var, oda sorunumuz var, park yeri sorunlarımız var, tıbbi cihaz sorunumuz var, işte az geçmiş günlerde işte basından izliyoruz. MR cihazımız bozuldu. Çok acil olan hastalar işte yoğun bakım gerektirebilecek seviyede hastalar işte tomografi için, MR için değişik hastaneler arasında dolaşmaktadır. Tabii bunun yanında cihaz konusu açılmışken şunu belirtmek isterim. Bugün hala daha Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesinde bir PET/CT cihazımız yok. Ki bu cihaz gerçekten kanser vakaları için hem teşhis, hem evreleme yönünden çok önemli bir cihazdır ve bir hesabı kitabı yapılsa PET/CT için sevk edilen vakaların maliyeti ortaya çıkarılsa ben inanıyorum ki bu alet, bu araç, bu tıbbi cihaz çok kolay alınabilir ve ekonomi de sağlanır. Bunun dışında tabii ki hastanelerimizde sadece altyapı olarak bina değil, bugün doktor yetersizliği, bütün hastanelerimizde bir plansızlıktan dolayı doktor yetersizliklerimiz mevcuttur. Örneğin geçmiş günlerde yine basında izledik. Son endokrin uzmanımız iş yoğunluğundan istifa etti ve düşünün 30 yıl önce başlatılan diyabet merkezleri ki bir tanesi de Nalbantoğlu Hastanesindeydi, Girne’de yapılmıştı, bütün çevre hastanelerinde bunlar şu anda işlevsiz. Endokrin hastaları, diyabet hastaları çok ciddi boyutta ülkemizde, yaklaşık şu anda o istatistiki veya taramalar çok önceden yapılmıştır, son yıllarda bunların da eksikliği var, az sonra değineceğim. Şu anda ülkemizde bir tarama yapsak gizli ve aşikar diyabet yaklaşık yüzde 30, hatta üzerlerindedir. Ve bu hasta potansiyeline biz hizmet veremeyecek durumdayız şu anda. Dahiliye uzmanları veriyor bunu doğrudur ama bu işin bir de üst ihtisası, endokrin uzmanlarının bu konularda çok ciddi hem hasta sağlığı açısından, hem sağlık ekonomisi açısından çok ciddi önem arz etmektedir ve bunların tamamlanması lazım. Tabii ki bunlar konusunda Sayın Bakanımız bize bilgi verecektir. Bunun dışında tabii ki diğer bir branşımız mesela Lefkoşa Hastanesi için düşünecek olursak plastik cerrahımız, hematoloji uzmanımız, romatoloji uzmanımız maalesef kimi alanda bir, kimi alanda yok. Bu tür üst ihtisas alanlarının çok acil planlanıp tamamlanması gerekmektedir. Diğer taraftan hemşire yetersizliklerimiz yine plansız bir şekilde belli alanlarda artan nüfusa oranla yetişememektedir. Sayı olarak yetersiz kalmaktadır. Çünkü ülkemizde en büyük sorunlardan bir tanesi de ne halse bilinmek istenmiyor mu nedir, bir onu bilemiyorum. Bir nüfus sayımı yapılmamaktadır. En son 2011 yılında yapıldı. Eğer bir ülke nüfusunu bilmezse ne sağlık planlaması yapabilir, hiçbir konuda da planlama yapamaz ve bir an önce bunun da yapılması lazım ki bu sağlıkla ilgili öngörülerimiz ortaya çıksın ve birtakım tedbirler alabilelim. Tabii örnek verelim,yine altyapıyla alakalı, personelle alakalı, düşünün Girne Akçiçek Hastanesinde yıllardır eczacı yok, tek bir eczacı yok, eczacı kalfalarıyla çalışılıyor ve hala daha bu düzeltilmemiştir ve bu konularda Sayın Bakan İzlem Hanımdan açıklama istiyorum. Yani bunlar konusunda bir düşüncemiz var mı? Devlet Laboratuvarından bahsedildi. Yani yazıktır altı yıl önce yanan bir laboratuvar çok önemli, koruyucu hekimlik açısından birçok kontroller açısından çok önemli bir yer ve altı yıl geçiyor ve hala dosyası bile şaibeli deniyor ve hala dosya bir yerde duruyor. Yani bu ülkeyi anlamak zor. Az önce söyledim Sayın Maliye Bakanımız korkmasın, konuşmakla kurumlar batmaz, kurumlara bir şey olmaz. Zaten kurumlar yerle bir. AMATEM binası değinildi. Çok çok önemli. Yıllardır ülkemizde madde bağımlısı olan insanımız, alkol bağımlısı olan insanımız, tedavi rehabilitasyon görecek bir yer bulamıyor, ordan ora dolaşıyor. Bu çok önemli bir noktadır. Bunun bir an önce halledilmesi, bitirilmesi lazımdır. Tabii koruyucu hekimlik de bu altyapı ile bu gün bu koşullarda düzgün yapılması mümkün değildir. Yani az önce bahsetti Sayın Bakan gıda denetimi tabii ki bazı şeyleri yapıyoruz ama bence bu altyapıların geliştirilmesi lazım. Bunların daha anlamlı bir şekilde düzeltilmesi lazım. Erken tanı yani ülkemizde yine ayrı bir sorun, kanser hastaları çok ciddi boyuttadır, kanser vakaları çok ciddi boyuttadır ve taramaların, kanser taramalarının bunun gibi diyabet taramalarının ve birçok hastalıkların erken tanı açısından altyapısının oluşturulması lazım ve bunun çok ciddi olarak üzerine gidilmesi lazım. Çünkü erken tanı çok önemli bir noktadır. Tabii erken tanıdan sonra tedavi edici hizmetlerden az önce bahsettim belki özellikle ama yine değineyim. Yani poliklinik hizmetleri bugün gerçekten çok çağ dışı kalmıştır , bütün hastanelerimizde yani hem artan potansiyele bağlı olarak, hem de altyapı yetersizliğine bağlı olarak gerçekten vatandaşımız perişan bir vaziyettedir. Örnek verecek olursak Nalbantoğlu Hastanesi randevulu çalışıyor doğrudur ama öyle branşlar vardır ki randevularını çok ileri tarihlere veriyor. Düşünün hasta olacaksınız ve işte bir ay sonra size randevu verilecek. Zaten o durumda hastalığınız ne olur belli değil. Tabii ki bunun yanında ameliyat randevuları yani polikliniğin dışında ameliyat randevuları, yataklı servisler az önce bahsettim. Hala daha altı kişilik odalarda hastalar yatıyor. Bu çağda 2022 yılında bunların bir an önce düzeltilmesi lazım, bu yeni hastanelerimiz yani külliye külliye konuşacağımıza külliyeyi de bir tarafa bırakıp acilen bu hastanelerimizi yapmamız lazım, bu hastanelerin temeli atılması lazım. Biz başka temeller atma peşindeyiz. Bugün külliyeye 2 Milyar 800 Milyon TL civarında bir para düşünülüyor. Tabii bu kaynak işte başka kalemden gelecek. Ya siz hükümet olarak bunu Türkiye hükümetlerine anlatmanız zor değil, anlatabilirsiniz ve bu vatan hainliğine de girmez. Bu birtakım başka şeylere de çekilmez. Benim acil ihtiyaçlarım şu anda bu ülkede hastanedir, sağlıktır, okuldur, şu anda okullar açıldı, birçok bölgede sorunlar yaşanmaktadır, sınıf eksikliğinden dolayı. Bunları konuşmanız lazım. Acil servisler desek yine ayni. Acil servislerde her gün vatandaşlarımız çok ciddi sorunlar yaşıyor. Acil servise gidip acil vaka olarak muayene olamayıp dönen insanlar vardır ve hatta zarar gören insanlar vardır. Bunlar yaşanmış şeylerdir. Bunları düzelteceğimiz yerde külliye külliye bağırıyoruz. Kanser hastaları bugün bir merkezimiz var Lefkoşa’da sağ olsun sağlıkçılarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bu potansiyele yetişme şansları yoktur. Bu altyapıları desteklememiz lazım, bunlarla uğraşmamız lazım. Kronik böbrek hastaları. Bugün belli yerlerde bizim Girne Akçiçek’te de başlatmıştık bunu. Evlerinden alınıp hastaneye diyaliz ünitesine getirilmesi ve evine taşınması. Fakat o kadar çok arttı bu hastalarımız ki şu anda bunları da başaramıyoruz, bunları düşünmemiz lazım, bu hastalarımıza kolaylıklar getirmemiz lazım. Nörolojik hastalar, felç geçiren hastalarımız, rehabilitasyon döneminde fizik tedavi görmeleri gerekiyor bu insanların. Bu altyapılar henüz yeterli miktarda değil. Bunları düzeltmemiz lazım, bunların üzerini bırakmamız lazım külliyeyi. Bunlarla uğraşmamız lazım. İşte şeyden bahsediyor. Kimse de bu konuda bir işte geçen gün şey telaffuz edildi. Teknecik’e işte daha kalitesiz yakıt alıp, filtre koyup maliyeti düşürelim mantığı ortaya çıktı.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Ve binden aşağı olacak bu çıkan…

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Allah aşkına bugün ihalesiz hiç kontrolsüz yakıtlarla halkımız zehirleniyor bugün Girne Bölgesinde. O çıkan dumanı görüyor musunuz? Kapkara bir duman. Vatandaşımız o bölgede hiç kontrol yaptınız mı son zamanlarda, yaptınız mı son zamanlarda bir kontrol? Vatandaşımız perişan vaziyette Girne’de bize soruyor ne yapacaksınız? Ve hala daha ihaleler iptal ediliyor anlaşılır gibi değil. İşte çöpler bir tarafta yanıyor, denizlere girilmiyor kolibasil doldu bütün çepeçevre deniz kıyılarımız ve biz külliye ile uğraşıyoruz.

Şimdi yapılması gereken de şudur bu saydığımız sorunları tek tek ele alıp acil bir zamanda hemen şimdi başka diğer böyle tamam efendim işlerini bir tarafa bırakıp bunları düzeltme yoluna gitmemiz lazım. Ha bizden de Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinden de herhangi bir yasa konusunda, herhangi sağlıkla ilgili yapmamız gereken herhangi bir konuda destek olacağımızı zaten biz her zaman her alanda, her yerde söylüyoruz.

Yoğun bakım az önce unuttum hastalar Allah korusun işte felç geçiriyor şey oluyor ciddi bir sorun düşüp kalıyor ambulans alıyor Girne’den geliyor Lefkoşa’ya yoğun bakımımız dolu. E, ne yapacağız? İşte bakalım Yakın Doğu’ya orda yer yoksa işte Mağusa’ya falan. Yani bu çağda bunları mı yaşatacağız bu acil hastalarımıza Allah aşkına?! Yani bir yoğun bakım yatak sayımızı planlayamıyorsak o zaman deyecek bir şey yok.

Evet yapılması gereken bu acil sorunların biran önce düzeltilmesi, sağlık ocaklarımızın güçlendirilmesi, periferideki hastanelerin, bugün düşünün periferi hastanelerinin hiçbirinde Mağusa hariç Girne’de Cengiz Topel’de ne tomografi var, ne MR var, yoğun bakım yok, koroner yoğun bakım yok. Bunların planlanması lazım ki merkezin yükü de azalsın. Merkeze bu yığılmaların olmaması için yeni hastanelerin biran önce yapılıp bunların düzeltilesi gerekir. Yani bu kadar ciddi sorun varken ve vatandaşımız hizmet alamazken bu sizlerin bu uygulamalarını da gördükçe bu söylemlerinizi gördükçe zaten stresleri tavan olmuş ne tansiyonları düşüyor, ne uyku uyuyabiliyorlar, ne şekerleri düşüyor. İşte az önce bahsedildi ani ölümlerden. Tabii ki bu daha detaylı çalışma gerektirir ama ben de bir uzman olarak şunu söyleyeyim bir koroner kalp hastalığı yaşadığımız içinde geçmekte olduğumuz bu yoğun stresten dolayı çok kötü etkilenir ve ani kalp krizleri, ani ölümler de ortaya çıkabiliyor. Sadece o değil tansiyon yükselmelerine bağlı ani felçler, beyin kanamaları bunlar ortaya çıkabiliyor. Mide kanamaları. Yani bu stres sektörünü bizim halkımızın üzerinden azaltma yöntemlerini bulmamız lazım. bunun da birinci yöntemi ekonomisi biran önce toparlamak, alım gücünü yükseltmek, ikincisi sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesini sağlamak. Aksi takdirde külliye ile düzeltemezsiniz bu stresi. Dış politikadaki bu yaklaşımlarınızla işte cebimizde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu Kuzey Kıbrıs’ın bütün makamlarını yerle bir ettik Cumhurbaşkanlığı makamını, Meclisi, Anayasasını, yasalarını ve biz bu pozisyonda bu hareketlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya tanıtmaya uğraşıyoruz. Kimse size inanmaz.

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Evet bitiriyorum. Külliye bir baktık bir gün haber verdi, bir yerlerden öğrendik ağaçlar kesilmiş, kazma vuruldu milletvekilindeki ben bir milletvekili olarak da bütün milletvekillerinin haberi yok yetkili makamlardan izin alınmadan peki burası ne yani burası siz hep böyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Cumhuriyet derken neyi kast ediyorsunuz? Yani makamları artık yok mu bu ülkenin? Nasıl davranacağız? Vatandaş nasıl davranacak? İzinsiz mi davranacak? Ve ondan sonra tepki göstereceğiz hep bir ağızdan da bize saldırılacak. Yok böyle bir yağma yok. Biz bu ülkede eğer yanlış varsa onu konuşacağız. Dış politikada yanlış yapılıyorsa konuşacağız. Ha biz savaşı da savunmayacağız. Biz barış isteyen bir politik partiden geliyoruz. Hırsızlığı da savunmayacağız. Biz dürüstlük istiyoruz bu ülkede. Ha insan haklarını da savunacağız, adaleti de savunacağız. Ha birileri rahatsız olmasın diye de konuşmama yapmayacağız. Konuşacağız. Çünkü biz birileri rahatsız olmasın diye emir eri olmayacağı bu ülkede. Biz halkımızın hizmetindeyiz ve halkımızın emrindeyiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Birinci. Sayın Bakan buyurun.

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ ALTUĞRA – Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Vekilim size de teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bazı konu içerikleri Sayın Filiz Besim’in dile getirdiği konularla eş olduğu için kendimi tekrar etmemek adına onları değil de daha ziyade altyapı eksikliği diye ifade ettiğiniz doktor eksikliği, hemşire eksikliği gibi konulara yanıt vereceğim. Doktor eksikliğimizin ve hemşire eksikliğimizin olduğunu tabii ki biliyoruz. Özellikle bazı uzmanlık dalındaki doktorlara olan ihtiyacımız endokrin uzmanı gibi, evet hematoloji uzmanı gibi ve diğerleri ya birdir ya da yoktur. Ancak az önce de ifade ettim eğitimini tamamlamak üzere olan tıp fakültesindeki öğrencilerimiz vardır. Ocak 2023 tarihi itibarıyla ülkeye dönmeye başlayacaklar. Çocuk endokrinoloji uzmanı gibi, Romatoloji gibi, plastik cerrahi gibi hem de tek değil birkaç doktorumuz gelecek ülkemize onu da ben burdan bir kez daha paylaşmak istiyorum çünkü oldukça önemsiyorum.

Hemşirelerimizin de sayısı artacaktır. Şu anda az önce de paylaştım tekrar etmem gerekecek bunu. Komitede görüşülen Yasa Tasarısı vardır, teşkilat şemasında hemşirelerin sayısı artırıldı daha farklı uzmanlık alanları da ilave edildi. Mühendis gibi, hukukçu gibi, psikolog gibi ve diğerleri. O nedenle nitelikli personelin çalışması oldukça önemlidir. Eczacıların şu anda olmayışını özellikle Doktor Girne Akçiçek Hastanesinde bir eczacının olmayışını ben de önemsiyorum. Eczacı kalfalarının yürüttüğü bir hizmet vardır sizinle de yıllarca birlikte çalıştığımız bir Hastanedir o nedenle oranın ruhunu ben de yakından yaşayarak bilen birisiyim. Çok haklısınız zaten sadece hastanelerde değil tüm kamu kuruluşlarında hakikaten nitelikli insanların o işe uygun olan meslek sahibi insanların istihdam edilmesini ilk günden savunan birisiyim. Yüzde yüz katılıyorum bu paylaşımınıza.

Erken tanının önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır ifadesi artık slogan haline gelmiştir. Gerek diyabet için, gerek tansiyon hastalığı için, gerek böbrek hastalığı veya kanser veya diğerleri için ne kadar erken teşhis konursa o kadar hayat kurtulmuş olur. Hatta hasta olmadan o hastalığın da önlenmiş olması sağlanır. Bu yönde koruyucu hekimliği de önemsediğimizi ve savunduğumuzu paylaşıyoruz ve bu yönde yaptığımız çalışmayı da paylaşmak istiyorum. Yaklaşık üç aydır toplumsal tarama yapıyoruz. İnsanlar rastgele telefonla aranıyor ve sağlık merkezlerine davet ediliyor. Girne Doktor Akçiçek Hastanesine çağrılan hastalar var, Trenyolu’na çağrılan hastalar var ve diğerlerine. Bu toplumsal sağlık taramasında yaptığımız testler diyabet taramasıdır, tansiyon taramasıdır ve böbrek hastaları için yapılan taramalardır. O nedenle bunu da burdan bir kez daha paylaşmak istiyorum. Hatta bu söylemi burdan dile getirirken belki de bizi dinleyenler arasında a bizi de aramışlardı diye kendi kendine söylemde bulunan vatandaşlarımızın da olduğunu duyar gibiyim. Çünkü üç binin üzerinde vatandaşa bu şekilde ulaştık. Eminim siz de bunu Akçiçek Hastanesinden gözlemlemişsinizdir.

Poliklinik hizmetlerinin çağ dışı olduğunu söylediniz. Aslında bunu bir doktor olarak sizden duymak beni hakikaten çok mutlu etti. Neden mutlu etti biliyor musunuz? Çünkü artık ülkemizde tam gün sağlık hizmetine geçmeliyiz. Tıpkı tam gün eğitime geçme çalışmalarının yapıldığı bugünlerde tam gün sağlık hizmeti vermeye de geçmeliyiz. Çünkü özellikle özel sektörde çalışan insanlarımız izin almakta zorlanabiliyorlar. Sabahın erken vakitlerinde hastanede sıra beklerken doktora muayene için hem zaman kaybı hem de mecburen öğleden sonra özel kliniğe gitmek zorunda kalabiliyor. Biz bugünün ekonomik krizinde kendi vatandaşımıza kendi Devletimizin hizmetini sağlık hizmetini sunmakla mükellefiz. Zaten polikliniklerde yaşanan sıkıntıyı siz dile getirdiniz ben de bunu destekliyorum ve devamında bir kez daha söylemek istiyorum ülkemizde tam gün sağlık hizmetine geçmeliyiz. Neden vatandaşımız öğleden sonra saat 14.00’de veya 14.30’da poliklinikte ilgili hekime müracaat edemesin. İlgili hekime muayene olamasın ve sağlık hizmetlerinin daha iyi vatandaşa sunulması sağlanmasın. Tam da sizin ifadenizdi sağlık hizmetlerinden daha iyi faydalanılmasını sağlamalıyız. Evet, sağlamalıyız işte tam gün sağlık hizmetine geçmekle bunu hayata geçirebiliriz. Ekstra bir talep değildir, ekstra bir söylem değildir. Çünkü bir doktor Devlet memurudur ve mesai saatlerinin saat kaçtan kaça olduğu gayet açık ve nettir. Ekstra bir çalışma zaman diliminde gelin çalışın diye bir talep yoktur.

Acil servislerin sorunların dile getirdiniz. Bu da doğru. Çünkü acil servise mesai saatlerinde belki doktora hastaneye mesai saatlerinde gidemeyen insanlarımız belki de acil servise müracaat etmek zorunda kalabiliyor. Yani acil servise müracaat eden her hasta acil hasta olduğu için giden hasta değildir. Poliklinik hastasıdır da aynı zamanda acil servise müracaat eden. İşte bu sağlıktaki iyileştirmeyi sağlık hizmetindeki iyileştirmeyi tam güne geçerek hayata geçirirsek kendiliğinden acil servisin de hafiflemesini elbette ki sağlamış olacağız.

Toparlamak istiyorum ve siz dediniz ki hastane yapılsın, yollara ihtiyacımız vardır, okullara ihtiyacımız vardır. Siz sürekli külliye külliye. Şimdi külliyenin yapılacağı konuşuldu ve yapılacak. Bu bize bir hediye olarak yapılacak. Ama hastaneye ihtiyacımız var ama okula ihtiyacımız var, yola ihtiyacımız var. Yüzde yüz doğru. Zaten hastane de yapılıyor, zaten yollar da yapılıyor. Acil Durum Hastanesinin yapıldığını şurdan ifade ediyorum. Yapıldı. Yüz yataklı bir hastane ve beş yüz yataklı bir hastanenin de yapılacağını yine Sayın Sağlık Bakanı geçtiğimiz hafta ilan etti. Uluslararası bir ihale olacağı için Türkiye Cumhuriyeti’nde çıkılacak olan bir ihaledir. O da bizim ülkemize kazandırılacak olan bir hastanedir.

En son cümle şuydu, siz bize destek olacağınızı söylediniz. Bundan memnuniyet duyarım. Bu destek halka yönelik bir destektir. Hepimiz halkın emrindeyiz evet. Halkın hizmetine yetişmek için, halkın ihtiyacına cevap verebilmek için burdayız. Halkın emrindeyiz. Lütfen sağlıkta tam gün hizmete geçmek için bize yardımcı olur musunuz?... Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Birinci.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Şimdi ben külliyeden bahsederken biraz inisiyatif koymanızı ve aciliyet gerekmediğini iletmenizi istemiştim. Biz hediye olarak diğer acil sorunlarımızı kabul edelim. Biz buraya harcanacak olan para ile bu ülkede şu anda ilaç sorunu yaşıyoruz, birçok alanda sorun yaşıyoruz onu belirtmek istedim. Ha külliye veya işte Meclis veya Cumhurbaşkanlığı yapılacaksa, ileride biz burada kendimiz karar verelim. Siz bize bunu getirin Hükümet olarak, tartışalım. Nerde yapılması gerekir, kaç oda olması gerekir, nelerin gerektiği konusunda birlikte karar verelim biz karar verelim yani bu ülkeyi biz yönetelim. Bu manada söyledim.

İZLEM GÜRÇAĞ (Devamla) – Peki. Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, “Her Geçen Gün İçinden Daha Da Çıkılmaz Hale Gelen Plansız Nüfus Yapımızın Sağlıktaki Olumsuz Etkileri ve Madalyonun Görünmeyen Diğer Yüzü” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır. Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Her Geçen Gün İçinden Daha Da Çıkılmaz Hale Gelen Plansız Nüfus Yapımızın Sağlıktaki Olumsuz Etkileri ve Madalyonun Görünmeyen Diğer Yüzü” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Fazilet ÖZDENEFE

CTP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Fazilet Özdenefe.

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI FAZİLET ÖZDENEFE – Teşekkür ederim.

Kıymetli Vekiller; konuşma başlığımdan da anlaşılabileceği üzere, konuşmam aslında ülkedeki en büyük sıkıntılarımızdan biri olan kontrolsüz nüfus artışımızı ve bu bağlamda bir nüfus politikamızın olmayışını ve bununla bağlantılı olarak sağlıkta yaşadığımız bazı sıkıntıları içermektedir. Bir konuşmada bütün bu sıkıntıları, nüfus politikasıyla ilgili olarak yapılması gerekenleri veya sağlıktaki bütün sıkıntıları ele almak mümkün değildir elbette ama bazılarına buradan temas edip, ilgili Bakanların da bu konuda cevap vermesini rica edeceğim. Bilebildiğim kadarıyla gerek Sağlık Bakanımız gerekse de İçişleri Bakanımız buradadırlar Meclistedirler, şu an itibarıyla salonda değildirler ama inanıyorum ki konuşmamın süreci içerisinde salona gelecekler ve sonunda ilgili cevapları vereceklerdir.

Ekonomik ve sosyal politikaların yetersizliğinin, insan onuruna yaraşır bir hayatı idame ettirmenin birçok insanı çok zorladığı hatta toplumun belirli kırılgan kesimleri içinde insan onuruna yaraşır koşullarda yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiği zor günlerden geçmekteyiz. Sürdürülebilir gelişim ve kalkınmadan bahsediyoruz, ekonomik anlamda öncü sektörlerimizin kalkınması gelişmesi anlamında birçok politikalar ortaya konulmaya çalışılıyor. En azından bunlarla ilgili bazı öngörüler olduğu Hükümet yetkilileri tarafından söyleniyor ama fiiliyata baktığımızda ülkedeki insanlarımızın yaşam koşullarının hiçbir şekilde eş zamanlı olarak bu konulacağı söylenen politikalarla bağlantılı değerlendirilmediğini maalesef gözlemliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum, bugün ülkemizde yaşayan tüm insanlar öncelikle bahsettiğim insanlar elbette yurttaşlarımız. Ama yurttaş olmayan çalışma izniyle, öğrenci izniyle, oturum izniyle bu ülkede olan tüm insanlarımızla alakalı çok hızlı önlemler almamız gereken ivedi alanlar vardır ve muhakkak ki sağlık ve eğitim örneğin bunların başında gelmektedir. Son yıllarda özellikle pandemiden sonraki süreçte de maalesef gözlemliyoruz ki freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı sürüklenmekteyiz ve bu kamyon çarptığında, ki çarpmaya artık çok yakın kaldı, ülkede bahsedebileceğimiz herhangi bir ne sosyal politika kalacak ne öncü sektörümüz kalacak ne de sürdürülebilir bir yapı ortada kalacak.

Hali hazırda nüfus politikası olmaması bu ülkede, güvenlikle bağlantılı olarak ırkçılığın aslında dönem dönem ortaya çıkmasında, bununla bağlantılı şiddet olaylarının ortaya çıkmasında ciddi sıkıntılarla yüzleşmemize neden olmaktadır. Eş zamanlı olarak az önce ben Kürsüye çıkmadan önce bir mesaj geldi telefonlara. Gaziveren’de yanılmıyorsam, Yenidüzen’den gelen bir mesajdan gördüm, eminim diğer bütün servisler de vermiştir. Örneğin Gaziveren sahiline çıkan altı düzensiz göçmen tutuklandı, işbirliği tespit edilen dört kişi daha tutuklandı ve bir göçmen de ağır yaralı. Tüm bu haberler artık her gün duyduğumuz, maalesef bir yerde normalleştirmeye başladığımız haberler halini almaya başlıyor ki kesinlikle normalleştirmememiz lazım Sayın Bakan. Ve mültecilerle ilgili insan hakları ihlalleri, insan ticareti, kadın ticareti gibi konularda da ciddi önlemler alınması gereken günlerdeyiz. Okullarımızda okuyan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi almasının da çok uzağındayız. Özellikle Girne ve İskele bölgelerine baktığımızda belirli okullarda yarıya yakın öğrencilerin aslında ana dilinin Türkçe olmadığı gibi, Türkçe de dahi konuşmadığı ve kesinlikle hem eğitim anlamında ciddi sıkıntılarla karşılaştıkları, öğretmenlerin sıkıntılar yaşadığı ve bu çocuklarımızın topluma da entegre olmasıyla alakalı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz, biliyoruz. Bu anlamda demografik değerlerin de tespit edilebilmesi adına öyle görünüyor ki bir nüfus sayımına daha ihtiyaç duyacağız her ne kadar İstatistik Kurumumuz dün bize bir projeksiyon yaptıysa da bazı rakamlar ortaya konduysa da, belirli noktalarda hayatın içinde olan her bir bireyin sorguladığı doğruları vardır bu değerler içerisinde. Tüm bunları neye bağlayacağım aslında, belki de ilk nazarda bağlantılı görülmeyecek ama ülkemizdeki talasemi vakalarına bağlayacağım ve aslında talasemi ile mücadelenin, ülkenin içinden geçtiği birçok alandaki mücadelenin de sonucu olarak nasıl sıkıntılı bir sürece geldiğine bağlayacağım.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneğiyle Talasemi Derneğinin düzenlemiş olduğu ortak bir çalıştayda yer alma fırsatı buldum. Bu anlamda ben kesinlikle uzmanlığım olmadığı alanda sağlıklı ilgili bilgiler veriler paylaşacak değilim halkımızla, elbette ki bu sağlıkçılarımızın doktorlarımızın alanında uzman kişilerin ama bazı veriler benim de çok dikkatimi çekti ve endişeye sevk etti beni. Ben buradan onların bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Talasemi dünyada ve ülkemizde özellikle sık görülen kalıtsal bir kan hastalığı. Akdeniz çevresindeki ülkelerde daha da sık görülmesi nedeniyle Akdeniz Anemisi olarak da bilinmektedir. Anne ve babadaki genlerin hastalıklı olup olmamasına bağlı olarak bireye Talasemi, Talasemi İntermedia ve Talasemi majör olarak geçebilmekte kendisini gösterebilmektedir ve hayat boyu elbette tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır, durumdur. Ve önüne geçilmesi, engellenmesi amacıyla da bu ülkede birçok kişi önemli özverilerde bulunmuş, çalışmalar yapmıştır bugüne kadar. Toplumun eğitimi, taşıyıcıların tespiti konusunda hala daha ama yapılacak çok şey olduğunu görüyoruz. Çünkü 1980 yılında Aile Yasasında yapılan değişikliklerle evlilik öncesi Talasemi testlerinin zorunlu kılınmasıyla birlikte uzun yıllar boyunca Talasemi’li bebek doğumuna rastlanmamasına rağmen ülkemizde, son yıllarda özellikle son 13 yılda altı kişiye daha ülkede Talasemi Majör tanısı konmuştur, Talasemi’li yeni doğumlar olmuştur ülkemizde. Ve bununla eş zamanlı olarak da ülkedeki yine kontrolsüz nüfus politikasına bağlayacağım birazdan bunun bağlantılarını. Sicklee Cell denilen ve özellikle Afrika ülkelerinden gelen insanlarımızda çok sıklıkla rastlanma olasılığı olan, yine genetik ve ağır seyri olan başka vakalar da ülkemizde artık rastlanan vakalar haline gelmişlerdir. Hali hazırda 150 tane Talasemi tedavisi gören, Kan Bankasından kan alan insanımız var ve 40 tane de Sicklee Cell hastası var Afrika ülkelerinden gelen çocuklar da var bunların içerisinde. Şimdi bu noktada iki önemli bacağı var bu hastalıklarla ve bunların içerisinde bir sürü genetik mutasyonlar var, dediğim gibi uzmanlık alanım olmadığı ve bu konunun da aslında ana teması olmadığı için detaylarına girmeyeceğim ama ülkede geçmişte olmayan birçok hastalık ya da bunların varyasyonlarına, mutasyonlarına artık rastlanmaktadır ve bu hastalıklarla mücadelede hali hazırda yetersiz olan sağlık altyapımız ciddi şekilde yetersiz, daha da yetersiz kalmaktadır. Zaten gündelik hayatta birçoğumuz işte acil servislere gittiğimizde çok sıra var, beklemek zorundayız ya da hizmet alamıyoruz her ne kadar bütün yatırımlarımızı yapsak da yönünde şikayetlerde bulunmakta, hastanelerdeki yetersizliklerden bahsedilmekte. Gerek cihazlar, gerek altyapı, gerek az önce de konuşuldu bina olarak birçok sıkıntımızdan bahsederken, şu anda ülkemizdeki kan bankasının ihtiyaçlarından yeterince bahsetmiyoruz diye düşünüyorum, onun altını çizmek istiyorum buradan. Bugün örneğin bir Talasemi hastasının en az ayda iki ünite kana ihtiyacı varken, mevcut kan bankamızdaki kapasite sınırından dolayı mevcut Talasemi hastalarımız örneğin ya da kan alması gereken insanlarımız bu kana zamanında ve yeterli miktarda ulaşamıyorlar. Kan bankasının işte buzdolabı sayısının artırılması bir çözüm mü? Değil. Çünkü kan bankasının kendi bina olarak yapısı da yeterli değil bu geniş ve büyüme için. Ve ümit ederim İzlem Hanım da buradadır, bu yönde kan bankasının yeni bir kan bankasının oluşturulması, kapasitesinin artırılması, oraya alanında uzman kişilerin alınması, hali hazırda olanların hizmet içi eğitimden geçmesiyle alakalı ilgili önlemlerin alınmasına dair bize yol haritasını kendileri gelirler ve burada ifade ederler. Çünkü bu konuları konuşmamamız, bu sıkıntıların katlanarak arttığı gerçeğini değiştirmiyor. Tabii ki ülkedeki değerler, toplumun yeni çağdaki anlayışları da değişti. Eskiden evlilik öncesi bazı testlerin yapılmak suretiyle çocuğun evlilikten sonra sahip olunacak çiftler arasında varsayımından yola çıkarak, Aile Yasamızın bir noktaya kadar işlevsel olması bu noktada, günümüzde bu ihtiyaçlara cevap vermemektedir. Çünkü evlilik birliği içinde olmadan da birçok partner, çocuk dünyaya getirebilmektedir. Öğrenci olarak bu ülkeye gelip yada farklı nedenlerle bu ülkeye gelip çocuk sahibi olan ve bu çocuklarla ilgili ihtiyaçların karşılanması noktasında da sıkıntı yaşayan birçok başka insanımız da bu ülkede yaşamaktadır. Ve elbette ki yurttaş olup olmadığına bakılmaksızın, bu ülkede olan herkesin Devlet tarafından sağlık ve eğitim alanında, özellikle sağlık ve eğitim alanında. Tabii ki Sosyal Devlet anlayışının olması gereken her alanlarda ama sağlık ve eğitimde de hizmetlerini alabilmesi gerekmektedir. Öyle bir noktaya gelindi ki bu çalıştayda konuşurken Sayın Bakan, muhaceretle alakalı büyük sıkıntılar olduğu tespiti yapıldı ve muhacerette taşıyıcılık taramasının zorunlu olup olmamasına kadar yani bu gibi konuşmaların da tartışıldığı bir noktadayız. Elbette ki bu konular sadece hasta olan bir bireyin seyahat etmesi ya da işte öğrenim görüp görmemesi, bunlar böyle bir konuşmada Meclis Kürsüsünden kafadan öneriler üretebileceğimiz konular değil çünkü olayın hem ülkemizin kapasitesinin yeterliliği noktasındaki boyutu var, o anlamda nüfus politikası diyorum ve birçok ülke uyguluyor nüfus politikaları birçok alanda. Ama diğer yandan evrensel hasta hakları, insan hakları boyutu da var. Sizlerin bu anlamda özellikle Sağlık Bakanlığıyla birlikte ve üniversitelerle birlikte acilen, bir acil durum masası oluşturmanız lazım Sayın Bakan. Ülkeye bugün gelen öğrenci adı altında kayıt olan birçok kişinin aslında öğrenci olmadığı, kayıtsız bir şekilde çalıştığı gerçekliği artık her gün her birimizin gerek basında gerek günlük hayatımızda karşısına çıkan bir gerçeklik. Ve bunların sonucunda hem sağlık alanında ciddi riske atıyoruz ihtiyaçlı insanlarımızı ve bu insanların da hem de bu kontrolsüz yapı örneğin üniversitelerimizin itibarını zedeliyor. Bu kontrolsüz yapı kaçak şekilde çalışma hayatının devam etmesi insanlarımızın yatırımlarının yapılmasını, almaları gereken ücretleri alıp almamasının önünde de ciddi engeller teşkil ediyor. Elbette Çalışma Bakanıyla da bu konuda oturmamız gerekecektir. Yani az önce Sağlık Bakanını söyledim ama Çalışma Bakanı da bu noktada önemli bir paydaştır diye düşünüyorum bu yapılacak çalışmalarla alakalı olarak. Biz tam bunları konuşurken ve sizden bu konuda çalışmalar beklerken bambaşka bir şey oldu Sayın Bakan dün. Daha geçtiğimiz günlerde 1500 civarında kaçak, bu ülkede bulunan kişinin deport edildiğine dair beyanatlarınızı okurken de toplumun belirli kesimleri tarafından da bu takdir edilirken, alkışlanırken dün bu Meclisin gündemine Muhaceret Affı ile ilgili bir Yasa getirdiniz. Her ne kadar bu Muhaceret Affıyla ilgili Yasanın genel gerekçesinde affın nedeni özellikle aile bağı bulunan birçok yabancı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çıkış yapmama yoluna gitmekte ve ülkedeki kayıt dışı iş gücü oranının katlanarak artmasına sebebiyet vermektedir denmekteyse de Yasanın içeriğine baktığımızda kapsamın bunun çok daha dışında ve çok daha geniş bir çerçevesi içerisinde yer aldığını görüyoruz. Şöyle ki; aile bağı vesairenin ötesinde çalışma izninin de ötesinde turist vizesi ile girenleri de kapsayacak şekilde bir çalışma yaptınız. Yani öğrenci izni, oturma izni ki öğrenci iznine birazdan geleceğim. Oturma izni, çalışma izninin ötesinde turist vizesiyle de gelen bir şekilde kaçağa düşmüş kişilerin de bir asgari ücret ödemek suretiyle ülkedeki devamlılığının sürdürülebileceğine dair bir Af Yasası getirdiniz. Elbette bu Komite gündeminde görüşülecek. Elbette ki bu içerikte bazı değişiklikler yapılabilecek. Tam da bu nedenle ben görüşülmeye başlamadan önce bazı uyarılar yapmak istiyorum. Lütfen mevcut durumu daha da kontrolsüz bir hale getirilebilecek yasal düzenlemelerden kaçınalım. Ailelerin birleşmesi, insani koşullar bunlar doğru çerçevede olması şartıyla elbette tartışılabilir. Elbette bunlarla ilgili olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi de günü geldiğinde veriler ortaya konulduğunda pozisyonunu ortaya koyacaktır ama bu Yasa Tasarısına baktığımızda öyle şeyler var ki sizin az önce ifade ettiğim gibi 1500 kadar kişiyi deport ettiğinizi söylediniz. Bunların da aslında yeniden af kapsamında ülkeye geri gelebilmesinden bahsediyor bu Yasa. Biraz daha bu konuyu irdelediğimizde şöyle bir iddiayla da karşılaşıyoruz ve buna cevap verirseniz de çok memnun olurum. Aslında bu yapılan deportların kağıt üzerinde yapıldığı ve bu deport edilen kişilerin fiziksel olarak ülkeden deport edilmediği de söyleniyor. Ben buradan size bu soruyu sormak istiyorum. 1500 civarında deport edildiği söylenen kaçak her nedenle olursa olsun kişilerin deportları fiziksel anlamda ülkeyi terk etmeleri anlamında gerçekleşti mi, kaç tanesinin gerçekleşti? Aksi takdirde bunu yapıp bir Af Yasasıyla geriye dönüşü tekrar gündeme getirmek bir anomaliyken bunu yaptığınızı ifade edip eğer bu yapılamadıysa ve hala hazırda ülke içerisindeki kişilerin tekrardan sisteme gidilmesi için bu af geldiyse bu artık çifte anomali olur. Bununla ilgili olarak da kamuoyunu bilgilendirmenizi rica edeceğim. Dediğim gibi kontrolsüz nüfus, nüfus politikalarımızın olmaması hayatın her alanını etkiliyor. Talesemi Hastaları artık 150 mevcut Talesemi hastamız kan bulamıyorlar. Ya da gittiklerinde alması gereken miktarda kanı almıyorlar birden fazla sayıda gitmek zorunda kalıyorlar. Yani geçmişte ayda örneğin iki kere gidiyorlarsa daha sık gitmek zorunda kalıyorlar. Sürekli sıkıntı yaşıyor sistemimiz. 40 tane dediğim gibi Sicklee cell hastası insan var bu ülkede Afrika kökenli. Bu insanların bu ihtiyaçların karşılanması insan hakları, hasta hakları bakımından elbette ki tartışılacak, tartışmaya açık bir konu değildir ama ülkeye gelişte örneğin sigorta sistemi farklı bir sigorta sistemi öğrenciler için ya da çalışanlar için olmalı mıdır, olursa nasıl olmalıdır? Bunlarla ilgili size bir iddiam yoktur benim şu anda ama bunların değerlendirilmesi gerektiği o gün Çalıştayda ortaya çıkan donelerdendir. Çalıştay Raporu da bilebildiğim kadarıyla kısa bir süre sonra çıkacaktır daha net verilere oradan ulaşılabilecektir ama tüm bunlar da orada tartışılırken bunların ben bugün Başbakanlığımızda, İçişleri Bakanlığımızda, Çalışma Bakanlığımızda da ciddiyetle tartışılmasını beklerdim ama maalesef bunları tartışmıyoruz. Hala daha palyatif günü kurtarmaya yönelik projelerle biz bu sistemi, bu düzeni devam ettirmeye çalışıyoruz. Mümkün değildir devam etmesi. Frenler patladı ve toslayacağız ve sağlığımızla ödeyeceğiz bu bedelleri. Tüm bunlar olurken geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada örneğin benim dikkatime iki tane böyle şey geldi reklam geldi. Buradan göstereyim. Buradan vekillerime de okuyayım. Ne diyor İngilizce bu açıklamalar. Affordable school to get your residence permit shorted fast and affordable admissions diyor. Diğerinde de işte Do you have wish you’s whit resident permint in North Cyprus. Yani kısacası ne diyor? Bütçenize uygun okullar. Allah Aşkına! Yani eğitim sistemi okullar bütçeye uygunluk üzerinden tartışılacağı, reklamının yapılacağı bir noktaya gelmesi ülkemizde vicdanlarımızı sızlatmıyor mu? Serhat Bey sizin de bu anlamda üniversiteniz bu anlamda çalışan bir kişisiniz. Ben üniversite ismi de vermek istemiyorum burada o iyidir, şu kötüdür değil ama tüm bunların yaratığı yani ikamet izninde sıkıntı yaşıyorsanız Kuzey Kıbrıs’ta şu, şu numaralara başvurun başlangıç fiyatları 5 Bin TL’dir ve Ada’da yasal olarak kalın. Ada’da yasal olarak kalabilmek için 5 Bin Lira ödeyin. Şu telefon numarasını arayın ve size uygun, bütçenize uygun bir okul bulalım. Yazıktır bu ülkede bu kadar üniversitemiz, bu kadar emek veren akademisyenimiz, bu kadar bu üniversitelerden yetişen kıymetli insanlarımız varken üniversitelerimizi düşürdüğümüz bir nokta. Bu kadar merdiven altı üniversitesinin olması ajanslar üzerinden her bir öğrenciye okula yatıracakları işte yıllık parası olarak bakılması sistemi bize bitirecek. Çünkü kurunun yanında hepsi yanacak. Artık yaş, kuru ayırımı kalmadı. Bu potanın içerisinde muteber üniversitelerimiz işte eğitime katkı sağlayan üniversitelerimiz sağlamayan sadece kağıt üstünde öğrenci sayısı gösteren üniversiteler arasında bir fark kalmamıştır ve kamu-özel arasında da ayrım yapmıyorum. Bütün üniversitelerimiz olumsuz etkileniyor ve günün sonunda geldiğimiz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir kaçak Ada gelin buraya yani yaratılan algıyı söylüyorum size. Gelin buraya 3-5 Bin Lira para ödeyin sizi bir üniversiteye kaydedelim. Ondan sonra da artık nerede çalışırsınız sokaklarda mı çalışırsınız, işte Yaz Aylarında tutuklanan yanılmıyorsam Bangladeş Kökenli insanlar vardı. Her farklı ülkeden, kültürden insan üniversite öğrencisi adı altında bu ülkede kaçak, kayıt dışı iş yapıyor.

BAŞKAN – Toparlayın lütfen.

FAZİLET ÖZDENEFE (Devamla) – İş hayatına zarar. Sağlık sisteminin altından kalkabilmesi mümkün değil. Üniversitelerin itibarına orada hakkıyla okuyan öğrencilere zarar. Öğretim görevlilerine, üniversitelere herkese bu büyük zararı ortadan kaldırmak Hükümetin vazifesidir. Sizlerin vazifesidir. YÖDAK ile, Sağlık Bakanlığıyla, Çalışma Bakanlığıyla bu konuları ivedilikle masaya yatırmanız gerekmektedir. Ben konuşmamın sonuna geldim. Dediğim gibi bu konularda konuşulacak, üzerinde duracak çok detay vardır ama onlara girmeyeceğim. Önümüzdeki haftalarda alacağım konu başlıkları içerisinde daha da detaya gireceğim konuları yine ben elbette ele alacağım. Ben bir kez daha buradan teşekkür etmek isterim. Benim bakış açımı, vizyonumu çok genişletti bu yapılan Talasemi Çalıştayı. Bu fırsatı da değerlendirip bir kez daha Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği ile Talasemi Derneğine ben ortaya koymuş oldukları çalışmalardan ve katkılardan dolayı teşekkür ederim. Biz onları dinliyoruz. Lütfen Hükümet de lütfen Sağlık Bakanı da lütfen İçişleri Bakanı da lütfen ilgili tüm kurum kuruluşlar da bu sıkıntıları dinlesin. Önlemlerimizi alalım. Aksi takdirde geriye dönüşü olmayacaktır gitmiş olduğumuz noktanın.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özdenefe. Sayın Bakan?... Buyurun hitap edin lütfen.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER - Sayın Başkan, değerli vekiller; Fazilet Hanım’ın güzel konuşmasından dolayı ona teşekkür ederim. Aslında ortak gaileler içerisinde olduğumuzu ve ayni noktada da mücadele ettiğimizi ifade etmek isterim. Şimdi özellikle deport olaylarından başlayalım. Herhalde 2 Binin üzerine çıkmıştır bu deport olayları. Bu ülkede kayıtsız olan veya herhangi bir suça karışanlarla ilgili hep sıfır tolerans noktasında olduğumu ifade ettim ve ayni noktada devam ettim. Bunlar da hepsi Fazilet Hanım fiziken gerçekleşen kesinlikle deportlardır. İsterlerse kontrollerini de yapabilirler. Deport ettiğim isimlerin bir kısmını random şeklinde kontrol edilebilir. Ülkeden de ayrıldıkları tespit edilebilir. Yani o bahsettiğiniz konu tamamen asılsızdır. Hiçbir deport olayında geçmiş dönemlerde bu olmuştur ama deport olaylarında alınan tutuklama olaylarını da hasıraltı etmedim onu da ifade edeyim. Çünkü İçişleri Bakanı bunu devreye koymazsa o ilgili kişi yurtdışından çıkana kadar bu ülkede kalır. Ne zaman ki yurtdışına çıkar o şekilde deport olayı gerçekleşir. Sadece bu kişilerle ilgili deport gerçekleştirmedik biz. Ayni zamanda bu ülkeye girişini de yasakladık. Bir deport ve giriş yasağı da gerçekleştirildiğinde o ilgili kişinin tekrardan ülkeye girebilmesi için artık deport edilen ve giriş yasağı konulan kişiyle de ilgili yetki İçişleri Bakanlığından çıkıyor ve Bakanlar Kuruluna geçiyor. Bakanlar Kurulunda alınan bütün kararlar da Resmi Gazetede yayınlanıyor. Yani bu bahsedilen kişilerin ne Af Yasasıyla, ne de başka noktalarla herhangi bir bağlantısı yoktur. O kişinin tekrardan bu ülkeye deport edilenlerin ve giriş yasağı konulanların girebilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından o giriş yasağının kaldırılması gerekir. Kendi dönemimde değil başka bir dönemde deport edilen sadece bir kişiyle ilgili giriş yasağı kaldırılmıştır. Kendi dönemimde deport edilenlerle hiçbiriyle de ilgili geriye dönüşle ilgili bir karar alınmadı. Ayni noktayız. Gerçekten bu ülkede kamu güvenliğinin ve bu ülkedeki bazı unsurların çok daha dikkatli hareket edilmesi gerektiğini hepimize düşen ciddi görevler olduğunu ve bu konuda bir hassasiyet göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü hem geçmiş dönemlerde bulunduğum görevler icabı, hem de şimdi sizin de biraz önce konuşmanızda vermiş olduğunuz örneklere çok üzülerek tanıklık ettim ve bunların doğru bir şekilde idame edilmesi gerekmektedir. 2015 yılında bu ülkeye sadece ellerinde bir öğrenci belgesiyle hiçbir sağlık kontrolü olmadan, hiçbir denetim olmadan öğrenciler girip çıkabiliyordu. 2017 yılında muhaceretle ilgili karar alınıyor ve öğrenci muhaceret izni getiriliyor. 2018’de de bu projenin devamına Ayşegül Hanım yapıyor. Hatırlıyorum o dönem kendisi İçişleri Bakanıydı. Ben de Yüksek Öğrenim Genel Müdürüydüm ve getirdiğimiz öğrenci muhaceret izninin içerisine artık sizin de biraz önce hassasiyetle dile getirdiğiniz sağlık raporları, kurduğumuz Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi YÖKAS ile birlikte öğrencinin devamlılığı ve ikametgâhıyla ilgili şartlar alınıyor ve buna göre öğrenci buraya geldikten sonra vermiş olduğu kan tahlilleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen testlerle bir bulaşıcı hastalığı olup olmadığı konusunda da denetimler yapılıyor. Şimdi biz 2015 öncesinde daha sıkıntılı noktadaydık. 2015 sonrasında hem üniversitenin uluslararası anlamdaki gelişmişlikleri hem de çok fazla sayıda uluslararası öğrencinin gelmesiyle de birlikte şu andaki sistemi de yetersiz olduğuyla ilgili tespitlerimiz var ve şu andaki sistemdeki yetersizliğin açıklıklarını da ortadan kaldırmak için geçen günkü konuşmamda da ifade etmiştim 2 Kasım’da da ihalesi yapılacak çok ciddi bir şekilde aslında hem Dışişleri Bakanlığı hem Eğitim Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığının çalışmaları sonucunda ki bu ihaleyi ve şartları da incelemenizi tavsiye ederim. Bundan sonraki konuşmalarımızda da sizin fikirlerinizden de yola çıkarak daha da üzerine konulabilir. Artık e-vize otomasyon sistemine geçiyoruz. E-vize otomasyon sistemi biraz önce sizin de önerdiğiniz gibi bir masa etrafında toplanılması gerektiğini aslında dijital ortama koyuyoruz ve artık gerek çalışma izinliler olsun gerek öğrenci izinleri olsun veya turist olarak bu ülkeye gelecek kişilerin kendi izin türlerine göre kontrol aşamasından geçerek gelmesi sağlandı. Yani ülkeye geldikten sonra değil aslında ülkeye gelmeden bu problem çözümüne yönelik gidiyoruz. Belki ben işte bazen basında da deport edildi filan dedik ama işin en güzel tarafı bu ülkeye gelip de suç işledikten sonra veya belli bir sıkıntıya karşı karşıya kaldıktan sonra göndermek yerine bu ülkeye gelmeden o kamu güvenliğini ve gerekli sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi sağlık sıkıntılarına da yol açmayacak önlemleri ortaya koymaktır. Bu bağlamda e-vize otomasyon sistemine ciddi önem veriyorum ve bu sistem girdikten sonra, hayata geçtikten sonra ki ikinci dönem yükseköğrenimde biz ilk dönemi güz ikinci dönemi bahar diye ikiye ayırırız. Bahar döneminde inşallah bu sistemle birlikte Şubat ayı gibi ortaya çıkacaktır. Bunun da bu ülkeye çok ciddi bir yararı olacağını ve sizin de bahsettiğiniz aynı sıkıntıları bizlerin de yaşadığını ve önlem olarak bu konuda bir proje ürettiğimizi ifade etmek isterim. Onun dışında nüfus sayımından bahsettik. Bu ülkenin gerçekten çağdaş anlamda bir nüfus sayımına ihtiyacı vardır. Ama bu yöntem işte çok eskide kalmış gibi insanları eve kapatarak, sayacak şekilde veya bir takım verilerle bilimsel anekdotlarla farklı çağrışımlar olacak şekilde değil. İstatistik Kurumunun çalışmalarına da saygı duyuyorum onlar da sonuçta şu andaki ülkenin mevcut istatistiklerine göre yorumlar yapıp da belirli bir noktaya gelmiştir. Ama buradaki en doğru yöntem ki bunu 25 Aralık’tan sonra belediye seçimlerini gerçekleştirdikten sonra görevlerine devam edecek veya yeni seçilecek belediye başkanlarıyla birlikte bizim İçişleri Bakanlığımıza düşen mekânsal adres kayıt sistemi. Bu proje yüzde 50 noktasında tamamlanmış ama devamı gelmemiştir. Yani tüm dünyada baktığımızda bugün artık çağdaş anlamdaki bir nüfus sayımlarının belediyelerin üzerinden ve yarattıkları mekânsal adres kayıt sistemleri cadde, sokak isimleri oradaki ikametteki kalan kişilerin demografik yapılarından tutun bütün sisteme cevap verebilecek bu çağdaş yöneteme geçmemiz gerekir ve şu anda belediye seçimleriyle ilgili bir start verildiği için bu projeye biz ağırlık veremiyoruz ama 25 Aralık’tan sonraki en önemli görevlerimizden bir tanesi olacak. Belediyelerde yüzde 50’si tamamlanan ki Değirmenlik Belediyesini bu konuda da çok örnek mekânsal adres kayıt sistemiyle ilgili yüzde yüz tamamlanmış bir projeden bahsediyoruz. Örnek olarak ortaya konulmuştu bazı belediyelerimiz de yüzde 50 noktasına kadar geldi. Bu projeye ağırlık vereceğiz ve bu proje ortaya geçtikten sonra istatistik kurumu da mekânsal adres ve kayıt sistemindeki verileri alarak doğru bir şekilde yorumlayarak bu ülkenin nüfusuyla ilgili veya başka başka açıklamış oldukları kaidelerle ilgili açıklamalar ortaya daha sağlıklı bir şekilde koyacaktır. Evet ,teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ayşegül Hanımın sorusu var Sayın Bakan. Buyurun Ayşegül Hanım.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Teşekkürler Sayın Bakan. Yalnız dün de aynı soruyu sormuştum tabii hep gözden kaçıyor burada aslında Fazilet Hanımın konuşmasında dinlediğimde burada kamu güvenliğini tehdit edenler değil, aslında kayıt dışını yaşama karışıp deport edilenlerde bu yasa kapsamında geri dönüyor. Çünkü burada ülkeye girişine engel konulanlara da af çıkarıyoruz. 2000 kişi de deport edildiğine göre kayıt dışı olanlar ve kamu güvenliği ayrı olabilir ama bunların rakamsallarını biz bilmiyoruz tabii ki. Deport edilse dahi Bakanlar Kurulu da dönmeyecek bu insanlar aftan yararlanacak diye anlıyoruz biz. Çünkü zaten…

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) – Temsilciliğe başvuracak olduğu yerden…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Evet, yani hep böyle yapıldı zaten yani yeni bir uygulama olarak değil ama bir kişi deport edilmişse kayıt dışı ve deport edilmiş olan…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Sadece benim bu bahsettiğim noktada deport edilmedi, deportun yanında giriş yasağı da konuldu ve giriş yasağını bizim mevzuatımız gereği Bakanlar Kurulu karar alıp kaldırabiliyor…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Siz kayıt dışı olan ve deport edilenlere de ayrıca giriş yasağı koydunuz?

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Aynen, aynen.

FAZİLET ÖZDENEFE (Yerinden) (Devamla) – O 2000 kişinin hepsi giriş yasaklıdır.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Evet, şu andaki uygulamamızda sadece deport edilmiyorlar hem ihraç ediliyorlar, hem de ülke…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – E şimdi bu tutarsızlık değil mi Sayın Bakan?

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Niçin tutarsızlık?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – 2000 kişi kaç kişisini söylerseniz bize tabii şimdi kamu güvenliği ve suç işleyenler ayrı.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Yani onları…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ama siz eğer kayıt dışı yaşama karışmış insanları 10 gün önce ülkeye giriş yasağı dahi koyacak kadar katı bir uygulamayla deport ederseniz ve bir daha hiç giremeyeceklerse ama bu af yasası çıktıktan sonra aynı statüde 10 gün sonra çıkacak bir af yasasında aynı statüde olanlar aftan yararlanacaksa o 1000 kişinin, 1500 kişinin ne günahı var?

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Şimdi Ayşegül Hanım, şunu ifade edeyim. Bizlerin bu çalışmadaki en büyük amacımız bu ülkedeki kayıtlılığı ortaya koymaktır.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Evet…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Yani düzensiz durumda olanların bu ülkenin hukuk kurallarına göre düzenli bir durumda olmasıyla ilgili adım atmaktır. Benim kendi yaptığım ve bu çalışmayı ortaya koyan arkadaşlara ifade. Bu ülkede herhangi bir suça karışan veya işte…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Onu anladım ama sorumuz o değil…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Düzensiz yok onu tamamlıyorum söylüyorum sana. Düzensiz durumda bulup da bu ülkeden ayrılan kişilerin tekrardan bu ülkeye dönmesiyle ilgili yapacağımız bu af çalışmasında bir kapı aralığının olmaması yönündeydi. Sizin iddianız teknik olarak…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Benim iddiam değil, sizin müsteşarınızla gittik komiteye yasa tasarısı da yurtdışında olan ve deport edilenleri de kapsar. Ama siz kendi deport ettiklerinize ekstra bir…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Hayır kendi değil, genel kavramda deport edilenlerin bu ülkeye gelişiyle ilgili bir kapının olmayacağı yönündeydi. Eğer varsa, varsa şeyin içerisinde çünkü ben çağırdım kendi teknik ekibimi yani şimdi maddeye hakim değilim ama onu tartıştık ve yasal mevzuat çerçevesinde bunun mümkün olmadığını bana ifade edilmedir ama komite çalışmalarına ben de geleceğim. Eğer böyle bir anomali varsa bunu da düzelteceğimi buradan söyleyeyim. Yani…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yani sizin muradınız bu yasa çıkana kadar siz, sizin veya geçmişte deport edilip, suçtan bahsetmiyorum, kayıt dışı olup, yani çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni olmayıp deport edilenlerin ülkeye gelememesi yönündedir.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Evet…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ama burada turist olarak gelip kayıt dışı yaşama karışanlara af çıkarmak niyetindesiniz.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Hayır, şimdi bunu ayırmak lazım.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yok, yani yasadan okurum ha.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Yok yani ayırmak lazım. Şimdi deport edilen veya bahsettiğiniz gibi bu kayıt dışı durumda olanlar bir tespit vardır.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Hasbelkader tespit var. Şimdi sokağa çıktığında zaten…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Denetim noktasında veya farklı noktada bir tespit vardır. Ama bu şekilde cezalı bir şekilde çıkıp herhangi bir suça karışmamışsa, herhangi bir deport veya giriş kararı ortaya koyulmadıysa bu kişileri kapsayacak bir düzenleme yaptık. Yani konuyu birbirinden şey yapmayalım bağdaştırmayalım.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bağdaştırmayalım değil Sayın Bakan yani bu yasanın içerisinde girişine engel konulanlar da yazıyor cümle içerisinde.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Tamam sizin görüşünüzü alayım bu konuda yani sizin daha önce…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ben diyorum ki…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Bir bitireyim de ona göre İçişleri Bakanı olarak da çalıştınız. Sizin görüşünüz kamu güvenliğini tehdit edilen kişilerin tekrardan ülkeye gelmesine izin verme yönünde ama kayıt dışı bir şekilde…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Benim görüşüm o değil bir dakika…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Yok, ifade edemedim kendimi.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Sizin görüşünüz bu dediniz diye…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Hayır ben soru soruyorum. Çünkü sorunun temelinde benim anladığım kamu güvenliğini tehdit eden kişiler bu ülkeye gelmesin ama kayıt dışı olarak tespit edilip de deport edilen kişilerin tekrardan dönmesiyle ilgili bir adım mı atalım? Bunu anlayamadım. Ben bu ikisinde de kararlıyım geri gelmemesi yönünde. Bir de anomali varsa bunu düzelteme yönünde karar alacağımı söylüyorum.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ama niyetinizi anlamamız açısından…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Tamam yani o açısından konuşuyoruz.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ben sadece şunu söylüyorum. Kamu güvenliğini tehdit eden veya bu ülkede suça karışmış kişilerin deport ve deport edilmiş kişilerin ülkeye girmesi tabii ki doğru olmamalı. Siz az önce söylediniz geçmişte suça karışmış ama bir kişiye istisna sağladınız. Neden bir kişiye sağlıyorsunuz da mesela başkalarına sağlamıyorsunuz?

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Giriş yasağı kaldırıldı Bakanlar Kurulu.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Evet, ama onun gibi bir çok insan var aynı şekilde sabıkası dört beş kez, sabıkasında dört beş kalem olan. Bu ülkede aile bağı olan ve bu ülkeye gelmek isteyen ama sadece bir kişiye Bakanlar Kurulu tanıdı. Neden o bir kişi de diğerlerine tanınmıyor da soru işaretidir?

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Belki bundan sonra Bakanlar Kurulu tahtında ben bu konularda katıyım ama aile birliği veya farklı noktalarla ilgili karar atılabilir. Sonuçta Bakanlar Kurulu kararıdır.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Ama önerge sizden gider tabii İçişlerinden gider. Neyse burada benim size söylemek istediğim bu, benim yasam değil bence onu söylüyorum…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – İkinci konudaki cevabınızı istiyorum ama…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) - Bu af zaten, bu af dediğimiz mesele bir yıl öncede çıkmıştı. Pandemide çıkmıştı, pandemide çıkan af sonra üzerinden çıkan af, zaten o aftan sonra yapılması gerekli olan o kayıtlılığı sağlayacak adımlar atıp bu aftan yararlanmayan kişilerin artık ülkeden ihraç edilmeleriydi. O yapılmadı, yapılması da çok mümkün değil bir kaynak ayırmak lazım. Bu af çıktıktan sonra sizin de bunu başarma ihtimaliniz mümkün değil çünkü buna bir büyük kaynak bütçe ve polisin, polisin ciddi bir bütçesinin olması gerekir. Ama burada benim sadece çelişki yani bakanlığın çelişkisini ortaya koyuyorum ben. Burada siz bu yasa tasarısıyla hem yurtiçinde bulunan insanlara, kaçak insanlara diyelim de anlaşılsın. Hem yurtdışında cezaya düşmüş veya girişine engel konulan insanlara af çıkarıyorsunuz…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Girişine engel değil…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yani öyle yazıyor belki bu sizin muradınız değil ama…

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Ha oldu aynen yani onu düzeltmek lazım.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yasa tasarısını söyleyeyim ama bunu yaparken bir yandan da 2000 kişiyi deport ettim diye Bakanlık bir sıfır tolerans politikası öngörüyor. E şimdi ya burada bir çelişki var o 2000 kişinin günahı nedir o zaman? Çünkü kayıt dışıdan deport edilen insanlarla girişine engel konulan insanlar aynı insan, aynı tip insanlardır ben onu söylemeye çalışıyorum. Eğer siz deport edilmiş veya bir şekilde cezaya düşüp, yurtdışına gitmiş insanlara af getirmeyecekseniz doğru bir anlayış olabilir bu ben kesinlikle turist olarak bu ülkeye gelmiş kişilerin hele de otomasyona geçeceğinizi ve turistlere dahi e-vize uygulayacağını söyleyen bir Bakanlığın bu ülkede turist olarak gelip, kayıt dışı yaşama karışmış, emek sömürücüsü altında burada suça da karışmış, başkalarının emeğini sigortalı çalışanlarını da sömürmüş insanlara af çıkarmanızın politikanıza ters olduğunu düşünürüm.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Aynı düşünüyoruz öyle bir anomali varsa düzelteceğiz. Yani onun için soru yönelttim yani aynı noktadayız teşekkür ederim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Tamam.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Komitede birlikte olacağız zaten.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

ZİYA ÖZTYÜRKLER (Devamla) – Teşekkürler.

BAŞKAN – Sırada Demokrat Parti Girne Milletvekili Sayın Serhat Akpınar’ın, “Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Sektörü” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır. Sayın Katip istemi okuyun lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Sektörü” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Serhat Akpınar

DP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Serhat Akpınar.

SERHAT AKPINAR – Sayın Meclis Başkanım, Değerli Milletvekilleri bugün kız çocukları sebebiyle ben de bu özel günü kutluyorum ve daha ileri bir söylem ileri götürüyorum gelecek kadınlarındır diyorum. Sözlerime bir teşekkürle başlamak istiyorum. Meclis Başkanlığına sunduğum iki yasa tasarısından ilki olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Onay Yasasının dün Genel Kuruldan oybirliğiyle geçmesi için oy kullanılan değerli milletvekillerimize mesai harcamış tüm komite üyeleri ve Meclis çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok kısa bu yasanın önemine de değinerek ilgili bakanlarımıza yönetmek istediğim sorularıma geçmek istiyorum. 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, atmosferdeki sera gazı birikimlerini iklim sistemine insanlar tarafından herhangi bir tehlike arz etmeyecek düzeyde tutmayı başarmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, yürürlüğe girmesiyle ülkemizde iklim değişikliği hakkında geçmiş ilk yasamız olacaktır. Çağımızın bir geleceği olan küresel iklim değişikliği veya küresel ısınma veya bir çok Avrupa ülkesindeki tefsiriyle iklim krizi olarak bilinen fenomen hakkında temel bir çerçeve oluşturan bu sözleşmeyi ayırt eden özellik, yaşayan bir yasa olmak için var olmasıdır. Uluslararası Sözleşmeye taraf ülkelerin her yıl düzenli olarak organize ettiği COP veya sözleşmeye taraf ülkeler konferansında her ülke bu sözleşme kapsamında sera gaz emisyonları ve iklim sistemine etki edebilecek faaliyetleriyle alakalı raporlama yapmaktadır. Bizler Devlet olarak bu toplantılara artık katkı koymaya başlamalıyız olarak not almıştım ki dün yasanın onaylanması sonrasında yapmış olduğum başvuruya bugün Birleşmiş Milletlerin ilgili yapısında kabul aldım ve 10 Kasım’da ilk toplantıya mümkün kılınırsa katılacağım.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER (Yerinden) - Hayırlısı olsun Başkanım.

SERHAT AKPINAR (Devamla) – Evet teşekkür ediyorum. Sözleşmenin diğer yükümlülükleri yanında tüm Bakanlarımızın kendi halkımızla ilerleme raporlarını gönüllü olarak paylaşıyor olmasına vesile olmasını diliyorum.

Bugün esas söz alma nedenime gelirsek, geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre’deki basın toplantısını dinledim. Bu toplantıda yapılan açıklamaların ve dünya genelinde toplum sağlığı alanında yaşanan gelişmelerin bizlerin de sağlığını, güvenliğini yakından ilgilendirdiğini düşünüyorum. İlgi konuyla ilgili Bakanlarımıza yönlendirmek istediğim birtakım sorularım ve önerilerim vardır. Afrika’da uzun bir süre varolan Ebola Virüsü salgının yeni bir varyant sebebiyle ölüm ihtimalinin ortalama yüzde 50 olduğu söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’dan daha ölümcül bu virüse karşı mevcut aşı ve tedavilerin etkin olmadığını açıkladı. Uganda’da tespit edilen bu yeni varyant nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Afrika’dan gelen ve özellikle Uganda’dan gelen uçakların inişini beş havalimanına düşürerek Uganda’dan gelen tüm yolculara bu havalimanlarında ateş ölçümü ve yolcu takip formları imzalatıyor. Sağlık ve İçişleri Bakanlarımıza yöneltiyorum. Ülkemize Uganda ve çeşitli Afrika ülkelerinden öğrencilerin geldiği ve gelmeye devam ettiği bu haftalarda ülke girişlerinde Ebola salgının hızla ilerlediği ülkelerden gelen yolculara yönelik herhangi bir önlem var mı veya düşünülüyor mu?

Değinmek istediğim ikinci konu Covid hakkındadır. Havaların soğumaya başladığı ve okulların açıldığı bugünlerde daha sık kapalı ortamlarda bulunmaya başlayacağız. Bu da yeni bir dalganın bizi beklediğini gösteriyor. Bir süredir vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde halk arasında birtakım görüşlerin baskın olduğunu görüyorum. Elimizdeki aşıların Omicron virüsüne karşı etkili olmadığına inanlar, aşıların ani ölümlere sebep olduğuna inanlar, mevcut aşıların kullanım tarihlerinin geçtiğine inanlar vardır. Sağlık Bakanlığımıza dolayısıyla şu soruları sormak istiyorum. Aşı karşıtlığını önleyecek bir eylem planı söz konusu var mı? Bu yönde birtakım çalışmalarınız var mı? Halkın aşılara ilgili endişelerini giderecek çalışmalar planlanıyor mu? Ülkemizdeki üniversitelerde öğrencilerin derslere başlamasıyla Adada artan tüm nüfusa yönelik hatırlatma doz aşılama programı gündemde mi? Dün Genel Kurul gündeminde iklim değişikliği üzerine Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Onay Yasası nedeniyle konuşmamı yaparken iklim değişikliğinin toplum sağlığı üzerinde etkileri olduğundan bahsetmiştim. Bir sonraki virüs varyantını veya bir sonraki pandemiyi beklemeden toplum ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık çalışanlarına ihtiyaçlarımız olduğu barizdir.

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Salahi Şahiner’den devralır)

Tabii bizim gibi tüm ülkelerin de aynı ihtiyacı olduğunu unutmamak gereklidir. Ülkemizde eğitim almak için yurtdışından gelen öğrencilerin kendi ülkelerinde sağlık alanında eğitim alabilecekleri üniversiteler veya merkezler olmadığını hatırlatarak ülkemizdeki yükseköğretim planlamasının da hesaba katılması gereklidir. Bu hususta Eğitim ve Sağlık Bakanlarımıza bir öneri yaparak sözlerime son vermek istiyorum. Dünyaya hizmet veren üniversitelerimizin, dünyanın ihtiyaçlarına hitap ederek bu talepleri karşılayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle önerim Eğitim Bakanlığımızın önderliğinde gerek YÖDAK gerek Kıbrıs Üniversiteler Birliği ve tüm paydaş üniversitelerin en kısa zamanda bir araya gelerek sağlık alanında ülkemiz ve dünyanın ihtiyacı olan bölümlerin kurulmasında, açılmasında, ortak vizyon ortaya koyarak üniversitelerimizde yeni sağlık bölümlerinin faaliyete geçmesi için, üniversitelerin önlerinin açılması sağlanmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini sağlık eğitimi ve sağlık alanında bir araştırma adasına dönüştürebiliriz. İçerisinde bulunduğumuz coğrafyada öncü, kabul gören bir ülke haline rahatlıkla gelebiliriz. Sayın Bakanım, ilk ve orta öğretim alanında çok ciddi mesai harcadıklarını ve güzel çalışmalar ortaya koyduklarını görüyorum. Başbakanımız Sayın Üstel Bey’in de bir yükseköğretim komisyonu kurma isteğini ve şahsımın da bu komisyonun başında Eğitim Bakanımızla istişare ederek, yükseköğretim alanımızın gelişmesine katkı koyma isteğini büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ve değerli bir adım olunacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Buradan da ayrıca Sayın Başbakanımıza sesleniyorum, süratle hareket edilmeli, zaman çok önemli ve biz hükümetimizin milletvekilleri olarak kendi uzmanlık alanlarımızda, ülkemizin dünya üzerindeki saygınlığını ve ülkemiz genelinde hizmet verebilmek için görev almaya hazır olduğumuzu yeniden hatırlatmak isterim. Hükümetimiz sadece iktidar milletvekillerimizden oluşmamaktadır. Kurulan hükümetimizin bir koalisyon hükümeti olduğu ve biz koalisyon hükümetinin milletvekilleri olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu ve halen ihtiyacı olduğunu gördüğümüz alanlarda hizmet vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha Cumhuriyet Meclisimizin Kürsüsünden seslendirmek istiyorum. Ve bu arada biraz önce çok önemli konulara dikkat çeken, değerli milletvekilimiz Sayın Fazilet Özdenefe’nin dikkat çekmiş olduğu adamıza gelen ve merdiven altı üniversiteler şeklinde dile getirmiş olduğu ve kontrolsüz ve sadece çalışmak için adamıza gelen öğrencilerle ilgili bir takım aktarımları vardı. Ben daha önceki konuşmalarımda şunu dile getirmiştim, ülkemizde bir takım benim simsar olarak nitelendirdiğim ajanslar vardır, bu ajansların kontrol altına alınabilmesi için akredite olmaları şarttır. Ben buradan da Milli Eğitim Bakanlığımızın bu akreditasyon sürecine acentelerin, öğrenci temsilciklerinin, diğer dış dünyada olduğu gibi Avrupa Birliğinde olduğu gibi, İngiltere’de olduğu gibi, Amerika’da olduğu gibi akredite edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Adadaki akredite olmayan bu ajansların aracı kurumları ve/veya burada nitelendirilen merdiven altı üniversite şeklindeki aslında üniversite izni olmayan ancak üniversiteymiş gibi faaliyet gösteren birtakım kurumların öğrenci alımlarının önüne geçilmesi gerekiyor. Ayrıca böylesi adımlar atılmaması halinde, dile getirilen tüm sorunlar karşısında da Hükümetimizin 1980’lerdeki İngiltere gibi çaresiz kalacağını, daha sonra yine 1980’lerin başında Nijerya başta olmak üzere yaşanan Afrika öğrenci sorununa benzer bir sorunu da yaşayacağımızı, işte o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış toplumlar arasında da çok ciddi zararlar göreceğini düşünüyorum. Ben buradan içtenlikle teşekkürlerimi iletiyor, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serhat Akpınar.

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ (Yerinden) – Sayın Başkan ben cevap vermek istiyorum çünkü bana soru sordu Sayın Vekil.

BAŞKAN – Sayın Bakanımız İzlem Gürçağ buyurun Yüce Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclise.

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Serhat Akpınar’a paylaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Ebola virüsünden söz ettiğini duydum. Bizim ülkemizde Ebola virüsüyle ilgili şu anda bir tehlike olmadığını paylaşmak istiyorum. Hiçbir zaman da olmasın tabii ki. Ancak Temel Sağlık Hizmetleri Dairemizin de büyük bir özveriyle yürütmekte olduğu bir çalışmayı da paylaşmak istiyorum. Konular hakkında ne kadar duyarlı ve hassasiyetli ve sorumluluk bilinciyle çalıştığımızı izah etmek adına. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin ilk etapda belirlediği pilot bölgelerde sivrisinekle mücadele çalışmamız vardır ve oldukça başarılı bir çalışmadır. Daha larva döneminde yani sivrisinek olgunlaşıp uçma evresine geçmeden birikmiş olan sularda o larvayı etkisiz hale getiren biyolojik bir çalışmadır. Örneğin, Batı Nil Virüsünün veya Dang Humması hastalıkları taşıma riski olan sivrisinekler uçmadan kontrol altına alınıyor ve böyle muhtemel bir hastalığın yayılmasına da en başta engel olmuş oluyoruz. Bu da toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir çalışmadır. Herkesin içi refah olsun. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sağlık Bakanlığı çatısı altında duyarlılıkla çalışıyor. Aşılardan da bahsettiniz “Son varyantlara etkili olan aşılar ülkemize geldi mi diye? Hayır, gelmedi şu anda son varyantı etkileyecek olan aşı elimizde yok. Güney Kıbrıs’ta vardır bizim de payımıza düşen belli bir miktar aşı orada var. 1 Eylül itibariyle biz aşı talebimizi yaptık. Mutlaka bize ulaştıracaklardır. Onun da takipçisiyiz. Ancak grip aşılarının geldiğini ve sağlık ocaklarında ve hangi merkezlerde grip aşılarının yapılacağı yine Sağlık Bakanlığı sayfasından da kamuya paylaşılacak basın yoluyla da paylaşılacak. O nedenle aşı eksikliğimizde şu anda yoktur. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İzlem Gürçağ.

Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin “Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen Yerel Yönetimler” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen Yerel Yönetimler” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Sıla Usar İNCİRLİ

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN- Sayın Sıla Usar İncirli buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclise.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli vekiller; bugün burada bulunan herkesi ve bulunmayanları da aynı zamanda ve bu ülkede yaşayan herkesi de bütün dünyanın çok önem verdiği ama bizim ülkemizde çok göz ardı edilen bir konuda düşünmeye davet ediyorum.

Konu başlığımız yerel kalkınma meselesi. 1980’li yıllardan bu yana aslında çağdaş ülkeler yerelden kalkınmanın esas olduğunu ve hedefin de bu olduğunu çünkü yerel kalkınmadan merkezinde kalkınabileceğini fark ettiklerinden bu yana yerel yönetimler yeniden şekilleniyor. Ama bizim ülkemizde maalesef henüz bu konu yeterince idrak edilmemiş görünüyor. Fakat bizim üzerimize düşen aslında yerel kalkınmanın, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin aslında bu ülkenin geleceği için ne kadar çok önemli olduğunu anlamak ve bugünden itibaren de bu konu üzerinde çalışma yapmaktır. Ülkemizde yerel yönetimlerin içinde bulunduğu durum içler acısıdır sayın vekiller ve bu içler acısı durum aslında giderek de kötüleşmektedir. Şu anda iktidarın yapmaya çalıştığı sözüm ona yerel reformlar sonucunda durum daha da işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Aslında ortalık toz dumandır. Bugün yerel yönetim reformunun yani bütün dünyada yapılan yerel yönetimlerin yeniden şekillendirilmesi meselesinin sadece belediye sayılarının azaltılması ve Belediyeler Yasasında bazı değişikliklerin yapılmasından ibaret olduğu zannediliyor. 51/95 sayılı Yasanın da muhalefetin baskısı ve sendikanın baskısı olmasa belki de bugün o konuda gündeme gelmeyecekti. Ama az sonra konuşacaklarımla daha da açıklığa kavuşacağını göreceğiniz şekilde, belediye sayılarının azaltılması veya 51/95’de yapılacak bazı değişiklikler bizi yerel yönetimlerin güçlendirilmesi noktasına taşıyamayacak. Kıymetli vekiller, bu konuyu yeniden düşünmeli ve bu konuda birlikte çalışarak bu sorunları çözmek mecburiyetimiz var. Çünkü bugün 26 Aralık’ta yani seçimin hemen ertesi günü, ne belediye yönetimini yapacak olanlar ne belediyede çalışacak olanlar ne de aslında hizmet bekleyen insanlar ne ile karşılaşacaklarını bilemiyorlar orada kaotik bir durum bizi bekliyor ne yazık ki. Peki, bu süreçte ne yapmak gerekirdi? Bu ülke kendi ayakları üzerinde duran, kendi ayakları üzerinde durabilen belediyelere nasıl ulaşabilir, esas üzerinde durmamız gereken konu bu. Çağdaş ülkeler bu konuyu şu şekilde çözmüşler Sayın Başkan, kıymetli vekiller, o da yerel aktörlere oldukça önem vermek gerektiğini fark etmişler. Yani yerinden yönetim ilkesinin ne kadar çok önemli olduğunu, her bir bölgenin kendine göre sorunları ve kendine özgü imkanları olduğunu fark etmişler ve yerel aktörleri karar alma mekanizmalarının içerisine katarak ve aynı zamanda da yerel yönetimlere, merkezi yönetimden güç aktararak bu sorunun üstesinden gelebilmeyi başarmışlar. Fakat bizim son belki de aylardır yapmakta olduğumuz tartışmalarda merkezi idarenin yerel yönetimlere güç aktarma konusunda oldukça isteksiz olduğunu görüyoruz. Böyle bir niyet söz konusu değil ama gerçekten bir yerel yönetim reformu yapmak istiyorsanız o zaman merkezi idareden, yerel idareye güç ve yetki aktarmak mecburiyetindesiniz. Bu konuyu bu şekilde ele almadığımız takdirde, ne yazık ki başarılı olamayız. Bugünkü durumda yani oldukça dar görüşlü ve vizyon sahibi olmayan bir çalışma bizi başarıya götüremez ama bununla ilgili olarak önce zihinlerimizi değiştirmemiz lazım ve mevzuatımızı da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Artık çok iyi biliyoruz ki ülkeler yerelden merkeze doğru kalkınabilir, yerelden başlamayan bir kalkınma merkezin de kalkınmasını mümkün kılmaz, o yüzden biz gerçekten kalkınmış bir ülkede yaşamak istiyorsak bunun yerelden başlayacağı gerçeğini bir kere kabul etmek zorundayız. Peki, yerel kalkınma, ulaşılması gereken bir hedef evet ama belediyeler buna nasıl ulaşacaklar? Bir kere yerel stratejik kalkınma planlarına ihtiyaç var, Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Aslında 51/95 Sayılı Yasamızın 111’inci maddesi plan, program yapılması gerektiğine dair bir madde düzenliyor ama bu hedefe yönelik bir plan olmaktan çok uzaktır. Dolayısıyla stratejik planların ne hedefliyorsunuz siz o şehir için, nasıl bir şehir yaratmak istiyorsunuz, o şehirde yaşayan insanlara hangi imkanları sunmak istiyorsunuz, önce bununla ilgili stratejik planlar hazırlanmak mecburiyetindedir. Çünkü herhangi bir plan, program hedefe yönelik olmadığı taktirde başarıya da ulaşma ihtimali yoktur. İkinci konu, genel kamu yararı meselesidir. Birincisi, bir kere stratejik planınız olacak, ikincisi mutlaka genel kamusal yararı olan işlere öncelik vereceksiniz. Ne demektir bu? Bir kere alt yapı problemi olan bir şehirde alt yapı dışında başka şeyler yapmak öncelikleri şaşırtır, önceliklerin şaşırılması demektir. Eğer alt yapı sorunu varsa, bu bütün herkesin ihtiyacı olan bir konu olduğu için, genel kamu yararı çerçevesinde mutlaka önceliklendirilmelidir. Bizim ülkemizde alt yapı sorunu olan birçok belediye vardır, hala daha en büyük belediyelerimizin bile alt yapı sorunu vardır. Burada göğsümü gere gere CTP’li belediyelerin farkını da ortaya koymak istiyorum. Bugün CTP’li belediyeler hemen tüm altyapı sorunlarını tamamlamış durumdadırlar. Çünkü altyapı konularına büyük önem verdiler. Bakacak olursanız bir Gönyeli Belediyesi, bir Dikmen Belediyesi, bir Değirmenlik Belediyesi parmakla gösterilebilecek ölçüde altyapı sorunlarını çözmüş durumdadır. Dolayısıyla kamu, genel kamu yararı yapılacak işlerde mutlaka önceliklendirilmelidir, herkesin ihtiyacı olan şeyler. Bunlar kanalizasyonlar, yağmur drenaj sistemleri, içilebilir şebeke suyu bütün bunlar herkesin faydalanacağı şeylerdir. Ya da yollar, kaldırımlar genel kamu yararı yapılacak olan işlerde mutlaka önceliklendirilmelidir. Ekonomik ve aynı zamanda sosyal bir kalkınmadır da bu söylediğimiz. Yani yerel kalkınma derken sürdürülebilir bir kalkınmadan söz ediyoruz ve kalkınma sadece içerisinde iktisadi meseleleri içermiyor. Aynı zamanda sosyal meseleleri de içeriyor. Aynı zamanda çevreyi de içeriyor Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Modernleşmeye ihtiyacı var şehirlerimizin, oldukça eski görünümlü bir halde şehirlerimiz. Elbette tarihi ve kültürel miras korunmalı ama onun yanında da modernleşen, ilerleyen, gelişen şehirlere de ihtiyacımız olduğunu unutmamamız gerekir. Ve bütün bunlara ulaşırken kararların yerinden alınması ilkesi insanların yaşadıkları yerle ilgili kararlara katılım süreçlerinin güçlendirilmesi de demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur diye düşünmekteyim. Sürdürülebilir kalkınmadır aslında sözünü ettiğimiz hedefimiz sürdürebilir bir kalkınma olmalıdır ve sadece ekonomik değil, geleceği bu cümle çok önemli ben bunu gerçekten yaptığımız her işte yol göstericimiz olması gerektiğini düşünüyorum. “Geleceği bugünle bütünleştiren bir kalkınma” yani bizden önceki kuşaklar bugünleri pek düşünmediler. Baktığımız zaman bugün Lefkoşa’da bir kent parkı yok örneğin, kamusal alanlar çok sınırlı başka yerlerde de bu sorunlar var. Ama öyle görünüyor ki bizden önce bunlar düşünülmemiş ya da bir şekilde zaman yetmemiş yapılamamış ama biz bizden sonraki kuşakları düşünmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Sürdürebilir bir kalkınmaysa eğer hedeflediğimiz geleceği bugünle bütünleştiren bir kalkınma modeline ihtiyacımız vardır ve geleceğe yatırım yapmak zorundayız. Birleşmiş Milletler 1987 yılında bir rapor sunmuş bununla ilgili olarak. Düşünün ki biz 50 sene geriden geliyoruz. Yani ben bu raporları ve dünyanın bu konuları konuştuğu zamana baktığımda gerçekten çok endişelendim. Yani 80’li yıllar 1987 yılından söz ediyoruz. Kaç sene geçti aradan? 45 sene geçmiş, yarım asır geçmiş ve biz hala daha bu 45 yıl içerisinde bu konuda yeterli ilerlemeyi sağlayamadık. Diyor ki Birleşmiş Milletler, bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin, yani gelecek kuşaklara da ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kaynakları ve imkanları bırakarak, onları bundan mahrum etmeyerek bir kalkınma planı hazırlamanız gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma sadece çevreyle ilişkin değil, çevreyle ilişkin olduğu kadar aynı zamanda ekonomik, aynı zamanda toplumsal ve aynı zamanda kültürel boyutları da olan bir meseledir ve bugünün insanları ile gelecek kuşaklar arasında aslında bir eşitlik meselesidir. Biz bugün içinde yaşadığımız zaman diliminde geleceği düşünerek bir kalkınma, sürdürülebilir bir kalkınma yapmazsak, bizim çocuklarımız ya da torunlarımız bizim bugün elde ettiğimiz, bugün sahip olduğumuz imkanlardan mahrum kalacaklar. Kimse kendi çocuğuna ya da kimse kendi torununa böyle bir mahrumiyet miras bırakamaz Sayın Başkan, kıymetli vekiller.

Bindiğimiz dalı kesmeden elbette çevre en önemli şey. Bindiğimiz dalı kesmeden doğa ile kalkınma arasında bir denge koruyarak bu meseleleri çözmek durumundayız, sürdürebilirlik aslında bu demektir. İşte ülkesel fiziki planlar bunun için yapılır. İmar planları da bunun için yapılır. Ama bizim ülkemizde yapılan bu planlar ya bir köşede dururlar ya da imar planları gibi uzun zamandır büyük tartışmalar olur sonuca varılamaz ya da hiç güncellenmesi akla gelmeyebilir. Ama ülkesel fiziki plan ve imar planları tam da bu söylediğim çerçevede yapılması gereken işlerdir. Toplumun top yekûn gelişebilmesi için, öyle ya bölgeler arasında bir dengesizlik olması da kabul edilebilir değil. Ne demek bölgeler arasındaki dengesizlik? Yani ülkenin merkezinde yaşayanlarla, merkezinden uzakta yaşayanlar arasında bir fırsat eşitsizliği olması kabul edilemez. Yani bir ekonomik fırsat eşitsizliği olması, bazı bölgelerde iş bulabilirken, bazı bölgelerde yaşayan insanların işsiz kalması örneğin ya da sosyal fırsat eşitsizliği. Bazı bölgelerde yaşayan kimselerin sağlık hizmetlerinden, bakım hizmetlerinden, sanat ve kültür etkinliklerinden faydalanırken, bazılarının bundan mahrum kalması aslında eşitsizlik getirir. Dolayısıyla bölgeler arasında bu dengenin mutlaka kurulması gerekir. Örneğin, Lefkoşa beledi sınırları içerisinde bile ona bakarsanız bu dengesizlik vardır. Lefkoşa Merkeziyle, Haspolat ya da Hamitköy’de yaşayan insanların fırsatları ve yaşadıkları durum aynı değildir, imkanları da sınırlıdır, aldıkları hizmet açısından da sorunlar vardır. Dolayısıyla bölgeler arasında ve bölgeler içinde de bir denge mutlaka ama mutlaka oluşturmak mecburiyetindeyiz. Güçlü yerel yönetimlere ihtiyacımız var, ne den? Çünkü insanlarımız mutlu yaşasın istiyoruz, çünkü insanlarımız sağlıklı bir çevrede yaşasınlar istiyoruz, çünkü insanlarımız iş bulsun ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürebilsinler istiyoruz. İşte yerel yönetimler bu yüzden güçlenmelidir. Eğer insanların mutlu olmasını, refah içinde yaşamasını ve sağlıklı bir çevrede olmasını istiyorsanız, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine bugünden tezi yok zihniyetlerimizi değiştirerek, bu konudaki yasal mevzuatı da zorlayarak, her birimizin bu konudaki baskılarını arttırarak yürümek mecburiyetimiz var. Özetleyecek olursak Sayın Başkan, kıymetli vekiller, yerel aktörler mutlaka harekete geçirilmeli çünkü insanlar kendi yaşadıkları yerlerle ilgili karar alma mekanizmalarına mutlaka dahil edilmeli, bu demokrasinin en temel ilkelerinden bir tanesi. Genel kamusal yarar mutlaka gözetilmeli herkesin kullandığı, herkesin ihtiyacı olan işler öncelikli yapılmalı özellikle alt yapı herkes için gerekli olan bir şeydir. Alt yapıya çok büyük önem verilmeli şehirlerde. Stratejik planlar mutlaka yapılmalı, hedefe yönelik olmalı, hedefe yönelik olmayan plan ve projelerden bir sonuç elde etmemiz mümkün değildir. Sürdürülebilir bir kalkınmayı kendimize hedef koymamız lazım. Çevrenin yanında ekonomik ve sosyal kalkınmayı da birlikte yürütmemiz lazım. O dengeyi bindiğimiz dalı kesmeden, gelecek kuşaklara olan borcumuzu ve sorumluluğumuzu unutmadan, denge kurarak bütün boyutlarıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz bugünden geleceğe yatırım yapmak zorundayız. Etkin bir bütçe yönetimi belki de bugün yaşadığımız sorunların en temel meselesidir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Burada herkes bir kere eğri oturacak, doğru konuşacak. Bu belediyelerin bir kısmı ki burada yine göğsümü gere gere CTP’li belediyeleri ayırıyorum ama belediyelerin bir kısmı da tırnak içinde söylüyorum bunu, affınıza sığınarak tırnak içinde mirasyedi hovardalığıyla bu ülkenin kaynaklarını da çar çur ederek, bugün birçok belediyeyi mali krizin içerisine sokmuşlardır çünkü mali disiplinden yoksun bir yönetim anlayışını benimsediler. Oysaki mali yönetim disiplini hafife alınacak bir mesele değil, bütçe disiplini hafife alınacak bir mesele değil ve yerel yönetimlerin de bu konuya çok büyük önem vermesi gerekir. Aksi takdirde işte dün gibi ya da daha önce yaşanılanlar hiç unuttuğumuz şeyler değil, insanlar böyle çalışanlar yani haklarını alabilmek için ricacı durumuna düşerler. İnsanlar aylarca ödenmemek suretiyle çok büyük zorlukların içine sürüklenirler. Çünkü belediyeler bu bütçe yönetim meselesini göz ardı ediyorlar, yine burada CTP’li belediyeleri göğsümü gere gere ayırmak istiyorum.

Sayın Başkan, kıymetli vekiller; eğer dünya ile bütünleşmek istiyorsak, eğer insanlarımızın hem evlerinin içinde hem de evlerinin dışında hem mutlu hem refah içinde hem de sağlıklı bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak istiyorsak, bunun için yerelden kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Yerelden kalkınma olmazsa hiç kimse hayal kurmasın merkezden kalkınma olmaz mümkün değildir. O yüzden bizim görevimiz yerelden kalkınmayı gerçekleştirecek çalışmaları bugünden tezi yok yerine getirmektir.

Sayın Bakana da bir sorum var. Yazılı olarak da verdim bu sorumu Mart 2022’de tarihinde komitede yine bir soru üzerine İçişleri Bakanlığından cevap almıştık şu anda belediyelerin borç yüklerinin ne olduğu sormuştuk. Aynı zamanda tabii borç yükleri de yeterli değil faiz yükleri de nedir, yani her gün yurttaşların cebinden faiz için ne kadar çok para çıkıyor? Bunu da bilmek istiyoruz bu soruya da yanıt vermenizi rica eder, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, Sayın Ziya Öztürkler Bakan buyurun Kürsüye.

Hitap edin Yüce Meclise.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) - O yüce Meclisin Divanını da seçelim Başkanım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) - Bugün senden bahsetti Devrim Barçın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Memnun oldum.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) - Teşekkür ederiz ancak yani gerçekten bu eksiklik giderilsin yani lütfen. Alişan Şan’ın yerine bir tane Divan Başkanı seçebilsin koca UBP hükümeti 29 parmaklı UBP hükümeti.

BAŞKAN - Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden şahsıma gelecek her türlü eleştiriye teşekkür ederim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) - Biz teşekkür ederiz.

BAŞKAN - Hiç gocunmam yani…

BİRAY HAMZAOĞULLARI - Biz de gocunmayız merak etme.

BAŞKAN - Siz de hoşgörü ile karşılarsanız anlaştık demektir.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER – Sayın Başkan, değerli vekiller; yerel yönetimlerle ilgili bir Kürsü konuşması dinledik, içi dolu güzel bir konuşma. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası elbette bizim için de çok önemli. Ben de Bakan olarak aslında vermiş olduğum demeçlere dikkat edersek, belediyelerin sadece sayılar üzerinden yapılacak bir tartışmasının doğru olmadığını birleştirmeden sonra 51/95 sayılı ki bir çeyrek asırdır hep gündemde olan ve bir türlü tamamlanmayan 1995 yılında geçen en son da vergi ve harçlarla ilgili düzenlemenin 2001 yılında yapıldığı çağın gerisinde kalan bir yasadan bahsediyoruz.

Bundan dolayı Sıla Hanım ile aynı görüşteyim belediyelerin esas reformu 51/95 sayılı Yasanın bir an önce hayat bulmasıdır. Teberrüken Bey, burada o da şeye komite çalışmalarına çok ciddi katkı sağlıyor hemen hemen bütün çalışmalarda yer aldı yine Devrim Bey burada o da aynı şekilde. Yanlışsam düzeltebilirsiniz burada özellikle şeyde 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının, oyçokluğuyla değil oybirliğiyle geçmesi noktasında hep tavır koyduk. Son yoğunluktan dolayı son toplantılara katılamadım ama arkadaşlarımdan takip ettiğim noktada dört-beş maddede bir tam anlamıyla bir uyum olmadığını ve şu andaki komitenin de ortak noktasını bu dört-beş maddede de bir araya gelerek oybirliğiyle geçmesi noktasındadır. Eğer bu Meclis bir çeyrek asırdır devam eden 51/95 sayılı Yasayı oybirliğiyle bu topluma kazandırırsa, önemli bir topluma karşı görevimizi ve yerel yönetimlere de karşı bir görevimizi yerine getireceğiz kanaatindeyim ve bu noktada da bu şekilde düşünüyorum. Bazı notlar aldım yerinden yönetim dediniz evet, merkezden yönetmeye kalkarsak, belediyelerin çok başarılı bir noktaya geleceğini düşünmek yanlış. Yerinden yönetim ilkesi önemli bir nokta ve ilk başlarda yapmış olduğum toplantılarda da özellikle belediyelerin özerklik anlayışıyla ilgili bazı adımları ben de yasa çalışmalarında ortaya bu vizyonu koymuştum, bu önemli.

111’inci maddeden bahsettiniz plan ve program belki de bu ülkenin en büyük eksikliklerinden bir tanesidir yerel yönetimlerde. Daha önceki bulunduğum bütün görevlerde de kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planların ortaya koymazsan, başarıya ulaşmak da çok mümkün olmuyor. Bazı belediyelerimizde özellikle plan, program noktasında kısa, orta ve uzun vadedeki plan ve program ortasındaki sıkıntıların olduğunu sadece bizler değil toplum da zaten görüyor. Bu noktada stratejik planların ki bu sadece belediyelerde değil hayatın her noktasında stratejik planların yoksa kısa, orta, uzun vadede gerçekçi sadece dünü ve günü değil bugünü ve yarını da düşünerek hareket etmezsen bu noktada belirli bir başarı elde etmek mümkün olmuyor. Onun için strateji noktasında da sizlere katılıyorum. Etkin bir bütçe yönetimi elbette tabii ki 51/95 sayılı Belediyeler Yasasında da bizim en büyük ortaya koyduğumuz daha doğrusu bütün arkadaşların bizim demiyorum şu anda ki ortak giden Meclisteki bütün arkadaşların belediyelerin aslında kendi özellikle kaynakları ile yatırım yapabilmeleridir. Hem 51/95’in içerisindeki belediyelerin devletlere alacakları katkı noktasında sıkıntıları vardır hem de dönem dönem belediye başkanlarının maalesef popülizm yaklaşımlarıyla ülkeyi ve belediyeleri soktukları nokta noktasındaki sıkıntıları da biliyoruz. Ama İçişleri Bakanı olarak benim bir belediye veya isim zikretmem buradan çok doğru bir yaklaşım değil ama bu sıkıntılarının olduğunun farkındayız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde hem plan program noktasında hem de etkin bir bütçe yönetimi noktasında bu problemler aşılır.

Borç ve faizler noktasında bazı belediyelerin ciddi sıkıntıları olduğunu biliyorum ama tam rakamlara haiz değilim burada. O konuda çalışma yapıp böyle bir yazılı sorunuz varsa elbette ki cevabını vereceğiz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim. Bir soru var.

Buyurun Sayın Devrim Barçın.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) - Belediyelerin yani bilgi amaçlı 2003-2023 Bütçelerine yönelik belediyelerin size şu ana kadar ulaşan herhangi bir bütçe hazırlığı var mı?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Tabii.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) - Var, 2023’e yönelik?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Evet, evet yani zaten şeydeki Maliye Bakanlığındaki bütçe tarihlerine göre bu hazırlıkların tamamlanmış olması gerekir. Bize gelen hazırlıkları da Maliye Bakanlığına gönderdik ama oradaki Bütçe Dairesi ile birlikte çalışmaların devam ettiği konusunda bilgim var.

DEVRİM BARÇIN – Ha, yani Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere gelen bir şey değildir…

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Yani hayır, daha şu anda şeyler gidiyor takvimsel noktada bu aylarda öncelikle Maliye Bakanlığıyla kendi aralarındaki çalışmaları bitirip ondan sonraki aşama.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) - Spesifik sorarsam, Lefkoşa Belediyesi hakkında bir bilginiz var mı?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Bilgim yok yani rakamsal olarak bilgim yok bütçe olarak…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) - Hayır, geldi mi çalışma?

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Bilgim yok.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) - Tamam, teşekkür ederim.

ZİYA ÖZTÜRKLER (Devamla) – Başka soru var mı arkadaşlar? Tamam, teşekkürler.

BAŞKAN - Sayın Salahi Şahiner, söz sırası sana geliyor.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) - Sıra bendedir Sayın Başkan. Yani atlama bizi Sayın Başkan herkes atlar bizi Karpaz’dan geliriz diye ama Yüce Meclis bizi atlamasın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sen kaçıncı sıradasın, ben burada sonradan geldim onun için…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) - Ben Salahi’den önceyim Sayın Başkan.

BAŞKAN - Tama o zaman yer değişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “İskele ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşma istemi vardır.

İstemi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP -

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’ncü Birleşimde, “İskele ve Sıkıntılar” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Biray HAMZAOĞULLARI

CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun Sayın Biray Hamzaoğulları hitap edin Yüce Meclise.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi sözlerime İskele-Karpaz’dan başlamadan evvel bu Kıb-Tek için ihale edilen akaryakıtın ihalesinin iptal olacağını hem Genel Başkanım hem Salahi Şahiner buradan söylemişti. Bunlar kâhin miydi? Bana göre değildi ama biz bunları görebiliyorken, 29 tane eli olan Sevgili Üstel Hükümetinin bunu görememesinin sebepleri nelerdir acaba ve bugüne kadar aksamayan ihaleler neden son üç yılda durmadan erteleniyor, aksıyor ve yapılmıyor, yapılamıyor? Bu memleketi yönetemiyorsunuz dediğimizde kızarsınız.

Şimdi Sevgili Dostlar, İskele-Karpaz ve Karpaz’dan başlayarak geleceğimde Dipkarpaz köyüne Yenierenköy Sağlık Merkezinin aynısı bir merkez yapılacaktı ve Filiz Hanım bunu biz 2019 yılında gitmeden önce o yılın icraatlar listesine konmuştu sağlık ocağı veya sağlık merkezi. Bugün oldu 2019’dan bu yana üç yıl geçti tabii pandemi de vuku buldu ama ve lakin bu sağlık merkezi ile ilgili durum nedir, ne aşamadadır ve neden sıra gelmiyor bir türlü İskele- Karpaz halkına Sayın Bakanım?

Bunun yanında geçelim Yenierenköy Sağlık Merkezine, keşke oradaki sorumluyla iletişimimiz olabilseydi ve benim haberim olsaydı siz ve/veya alanlar kimlerse idi laboratuvar aletlerini aldılar ve götürdüler. Nereye götürdüler, neden aldılar, neden aldılar ve oraya bir laborant koyamadınız ama dün bile on sekiz tane insan aldınız, iş başı yaptırdınız ama dersiniz ki insan alamıyoruz bilmem yerleştiremiyoruz. Tabii ben Kamu Hizmeti Komisyonun açacağı münhallerle devlete insan alınmasını istiyorum, öyle istiyorum öyle görmek istiyorum çünkü Devlet başka bir şeydir, Hükümet başka bir şeydir. Hükümet kendi mantığına göre yönetir kaldı ki yıllarca hamaset ve ganimet üzerinde yönetti, yönetmeye de devam ediyor ve bu laboratuvarın aletlerini aldılar ve gittiler. Yemin ederek söylerim eğer haberim olsaydı o aletlerin üzerine aha böyle dokunabilirseydi biri bana da Biray Hamzaoğulları demesinlerdi.

SAĞLIK BAKANI İZLEM GÜRÇAĞ (Yerinden) - Aletler ne zaman alındı?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Bilmem Sayın Bakan bunu soruşturun, laboratuvar o köyden, sağlık merkezinden alınmış sizin döneminizde değil ama ben bunu söyleme gereği duyuyorum ve bunun araştırılmasını talep ediyorum.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) - Bu Hükümet dönemidir?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Tam emin değilim çünkü dediğim gibi…

İZLEM GÜRÇAĞ (Yerinden) (Devamla) - Yok, gayet emin olduğunuza ben inanıyorum Sayın Hamzaoğulları çünkü İskele ilçesine ve Yenierenköy’e oldukça hakimsiniz olmanız gerektiği gibi oldukça hakimsiniz. Bu Hükümet döneminde o cihazların alınmadığını siz de biliyorsunuz. O nedenle buna açıklık getirmek istedim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Nasıl alınmadı yani? Sağlık Bakanı…

İZLEM GÜRÇAĞ (Yerinden) (Devamla) - Bu dönemde benim üç aylık Bakanlığım döneminde alınmadı…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Hayır, hayır kesinlikle İzlem Gürçağ Bakanlığı döneminde alınmadı.

İZLEM GÜRÇAĞ (Yerinden) (Devamla) - Teşekkürler.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Rica ederim. Ancak neden alındığını bu Kürsüden lütfen bize söylerseniz ve Yenierenköy halkına neden bu haksızlık yapılıyor? Yenierenköy halkı değil ha İskele-Karpaz halkı on dört köye. Geçtim on dört köyü on dört köyün nüfusu kadar nüfus gelir yaz aylarında İskele- Karpaz veya değiştiriyorum Karpaz bölgesine benim değimimle Karpaz üçe ayrılır bir Karpaz bölgesi bir orta Karpaz bir de İskele merkez. Şimdi gerçekten üzülürüm yani. Neden? Her Perşembe günü kan ve idrar tahlilleri için insanlardan alınıyor araba ile gönderiliyor, sonuçlar ne zaman geliyor bilmem dediğim gibi keşke oranın sorumlusu ile iletişime geçebilseydik. Benim iddialı olduğum ve doğru olduğum konularda ters düştük ve bizi bilgilendirmiyorlar, o bölgenin, o köyün vekili olarak beni bilgilendirseler dediğim gibi o laboratuvarın üstüne dokunamazdı bile , gelip de alanlar, yemin ederek söylerim orasını altını üstüne getirirdim. Ancak maalesef bu laboratuvar neden gitti, tabii bir de iddia var arkadaşlar ödeyememiş Sağlık Bakanlığı diye mal sahibi almış. Nasıl iştir be bu iş? Be devlete güvenmez satan adam. Yoksa bölge halkıyla dalga mı geçiyorsunuz.

Gelelim orta Karpaz’a ilginç bir şey söyleyeyim size çok kez yazılı soru sordum ve yazılı soru derler ya hani evraktır, belgedir, orta Karpaz’da yapılması düşünülen normal hastane demeyeyim, yahut da tam teşekküllü hastane demeyeyim ama yapılması düşünülen hastane hakkında yazılı sorularım var, bana Sağlık Bakanlığı onlarca kez yazılı cevap vermesine rağmen, onlarca kez derken, yani en az üç kez sormuşumdur, beş kez sormuşumdur, bütün sorular için de aynı yolu, aynı güzergahı gitmekteyim ve maalesef maalesef, hatta ve hatta o bölgenin muhtarları Sayın Fuat Oktay’ın önünü kestiler ve Fuat Oktay’dan da söz aldılar. Ancak o günden bugüne yarım santim bile gidilmedi ama proje vekilleri üretildi tabii o ayrı konu. Dolayısıyla evet bu Karpaz Hastanesiyle ilgili orta vadeli veya uzun vadeli Sağlık Bakanlığının var mı bir projesi, projeleri? Eğer yoksa o bana gönderilen cevapları bir sonraki konuşmamda çıkacağım ve buralarda başından sonuna kadar hepsini okuyacağım.

Tabii Sayın Ziya Öztürkler kaçtı, ayrıldı ama bir Kaymakamlık binası var, Sayın Teberrüken Uluçay Bakan olduğu dönemde eski polis karakolu, birinci etap ihale edildi, ikinci etap 2014 yılından 2022 yılına kadar yapılmadı. Yemin ederek söylerim bugün çatısı, ki yapıldı ahşaptan yapıldı ve kiremitten yapıldı çatısı, o bugün herhalde, yani benim biraz da çatıcı dostlarıma sorarak elde etmiş olduğum bilgiye istinaden, o çatı bugün 700 Bin Liradan aşağı yapılmaz diye iddia ederim. Amma velakin duvarların yanları söküldü, yani kazıldı alçı. Tellerle örülmüştür, teller vardır şeyin içinde. Çünkü alçı çektiler, alçı çekilmiş idi ve ihale edilmezse bir gün büyük yağmurların neticesinde çökecek.

Peki, yahu devletin bu paraları günah değil yani! İşte bu sıkıntılar içerisinde İskele-Karpaz devam ederken, apayrı eğitim sorunlarımızda var. Onlara değinmeyeceğim. Çünkü ben Üstel Hükümetinin öyle çok da duyarlılık gösterip oralara bir şeyler yapabileceğine inanmamaktayım ve 25 Aralık’tan sonra da yeni bir kabineyle karşılaşabiliriz buralarda. Tabii 2023 Haziran’da Sayın Kudret Özersay’ın yerine bir vekil seçerken gönlüm arzu eder erken seçim kararı da alabilesiniz o 29 tane el, göreyim sizi bakalım kaç taneniz buralara gelecek ve yine bunları söylerken bir şeyin altını çizmek isterim. İmar planıymış bırak ta onlara inşaat mühendisleri baksın, mimarlar baksın, İçişleri baksın ama benim kardeşim mimardır ve bugün çizilmiş projelerin, onaylanmış projelerin bitirilmiş haliyle İskele’nin 130 Bin civarında olabileceğinin altını çizerler. Şöyle ki, Eyva’dan Kalecik’e kadar olan mesafede, süreçte yerleşim yerinde 130 Bin insanın olacağını iddia ediyor mimarlar.

Peki, böyle bir ortamda nasıl bir arıtma düşünüyorsunuz, nasıl bir eğitim düşünüyorsunuz, nasıl bir sağlık düşünüyorsunuz ve her gün demeyeyim ama bayağı oldu değişmediniz kabineyi, altı ayda, altı ayda değil altı ayda üç defa değiştiniz, dördüncüye Allah kerim. Dolayısıyla bu konulara önem verebileceğinize ve bu konular üzerinde çalışma yapabileceğinize inanmamakla birlikte bu konuları buradan halkın bilgisine getirmeyi kendime bir görev bilirim.

Yine İskele-Karpaz’daki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de sorunudur. Bu memlekette 28 ülkenin vatandaşları varken ve her birinin kendi dilinde konuşabiliyorken İskele’de yaklaşık bir önceki seneye göre söylüyorum bu dönem araştırmadım. 72 tane çocuğun hiç Türkçe bilmediğini bilmekteyim ve sizlerle, halkımla paylaşma gereği duyuyorum.

Peki, hiç Türkçe bilmeyen bu insanlar ister vatandaş olsun, ister olmasın ne gibi gelişimlerle gelişecek ne gibi olaylarla büyüyecek, tabii aldığım duyumlar şöyle; kanalı değiştiriyorlar, kenetleniyorlar ve demeyeyim bizimkileri diğer çocuklara birlikte saldırıyorlar. Yani kendi dillerinde toparlanalım bunu dövelim şeklinde bir şeyler geliştiriyorlar, konuşuyorlar sonra da saldırıp gereken cezayı karşılarındaki çocuklara veriyorlar.

Tabii bu sokaklara da yansıdı Gönyeli’deki son taksici olayı ve bunun gibi daha pek çok olaylar buralarda. Dolayısıyla bu konularda ciddi bağlamda gerekli önlemlerin alınması gerekliliğine inanmaktayım.

Yine İskele Vakıflar Koleji, tabii Mağusa ile iç içe olan bir İskele ilçesinde geçen gün otobüs şoförü dostlarıma sordum. Dedim nereden gelin? Dedi Aysergi’den. Dedim kaç öğrenci getirin? Dedi 50. Sen dedim nerden gelin? Ben dedi Mağusa’dan gelirim. Sen kaç öğrenci getirin? 70 öğrenci. Evet, eşit okuma hakkı kaçaman bundan sınava girerek geliyorlar. Saygımız da sonsuz, kabulümüzdür da. Ancak bir şey eksik var. Nedir eksik olan? Sen İskele-Karpaz bölgesindeki köylerdeki okullara geçici öğretmen statüsünde öğretmen alıyorsun. Geçici statüde öğretmen alırken bunların iyisi de var, onları tenzih ederek söylüyorum. Amma velakin çocuklarımızın iyi yetişememesine de vesile olmaktadır. Dolayısıyla evet, bu eğitimde de Sayın Devrim Barçın hani o bir madde vardı ya hani söyledin, dört yıl geçici, sözleşmeli öğretmen yapar. Bu Öğretmenler Yasasında da lütfen bunu içine deklere ederek onun kaldırılmasını talep ediyorum İskele-Karpaz bölgesi adına. Lefke-Yeşilırmak bölgesi adına bu olayın kaldırılmasını talep ediyorum ve o bölgenin, İskele-Karpaz bölgesinin vekili olarak bunun biran önce netleşmesi gerekmektedir. İlginç bir şey daha söyleyeyim, sözleşmeli öğretmen alırlarken 10’uncu sıraya kadar Kamu Hizmeti Komisyonundan alınan çocuklar, 11’inci sırada aynı puanda bulunan çocuk alınmıyor. Kim alınıyor? 18’nci sıradaki, 22’nci sıradaki, 34’üncü sıradaki çocuklar alınıyor. Neden? “X” köyün örgüt başkanın verdiği talimata göre, istediği talimata göre.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Öyle bir şey yok.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) - Öyledir be Hasan öyledir, öyle bir şeydir deme isim bazında söylerim sonra burada ayıp olur, yanlış olur. Anladın?

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Söyle.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Ne söyleyeceğim yahu sen çok açık gözsün, sen çok açık gözsün.

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Söyle, varsa söyleyecen.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Be sen çok açıkgözsün paran vardı diye Amerika’da okudun diye sen çok açıkgözsün be. Anladık biz kardeşlerimiz okusun diye otobüse bindik ama sen bizden akıllı olduğunu zannetme yani.

Sevgili dostlarım; tabii arka sokaklarda derler ki sınav yapacağız. Nerede? Geçici öğretmenlikte. Kim yaptı bunu? İlk Mehmet Ali Talat yaptı bunu. Evet, Mehmet Ali Talat yaptı bunu, arkasından Nazım Çavuşoğlu da yaptı ama sonra siz UBP vekilleri bunu kabul etmediniz, topa koydunuz Sayın Nazım Çavuşoğlu’nu, o da şimdi 28’nci sıradaki, 34’üncü sıradaki, ya da 54’üncü sıradaki çocuğu alır ama 11’nci sıradaki eşit puanı olan ve KHK’dan iş başı yapan 10’uncu sıradaki çocuğun adı anılmaz bile.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Hani sıradan alırım dediydi dün.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Kim sıradan alır.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Eğitim Bakanı dün öyle dedi.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Bak, ben onlarca kez ispat ederim Devrim’ciğim. Onlarca kez, ben İskele-Karpaz’a avcum gibi, avcum gibi sorunlarına sahibim. Ben İskele’de, Karpaz’da ve/veya değiştiriyorum Erenköy’de, yani orta Karpaz’la, Karpaz bölgesinde yedi yıl okul aile birliği başkanlığı yaptım, 5 yıl fiili yaptım, 2 yıl da asbaşkanıma katkı koydum. Benden sonra o devam etti. Öncesinde ilkokul okul aile birliği başkanlığı yaptım. Artı orta Karpaz’da da Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde hem basın danışmanlığı yaptık, hem amigoluk yaptık, hem şoförlük yaptık, hem de takımı birinciliğe kadar çıkarttık süper ligi de bir puanla da kaybettiydik o dönemlerde. Öyle geldik buralara, öyle sizin gibi birilerinin eteklerine yakalanarak, tutunarak gelmedik ya, ya da o dağlar var ya dağlar, o dağların arkasına, ya da önüne sığınarak gelmedik yani.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Lazım Eğitim Bakanı açıklama yapsın.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Yapar, yapmaz beni ilgilendirmez, keşke burada olsaydı kaçmasaydı ama bizim, benim kendi şahsım adına verilecek cevaplarım var, isim bazında da verebilirim ama bu Yasanın biran önce kaldırılması gerektiğine inanmaktayım. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz eder, teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “Üretimden Koparılmak Üzere Olan Üreticilerimizin Durumu” konulu güncel konuşma istemi.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü Birleşiminde, “Üretimden Koparılmak Üzere Olan Üreticilerimizin Durumu” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Salahi ŞAHİNER  CTP Lefke Milletvekilleri |

BAŞKAN – Sayın Salahi Şahiner buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclise.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Teşekkürler Sayın Başkan. Süremi de ayarlarsanız.

BAŞKAN – Tabii ki. Süreniz 15 dakika.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – İçtüzüğü ihlal etmeyelim sizin gibi.

Teşekkürler Sayın Başkan. Tabii bu hafta konu netti, üretim, üreticiler, üretimden koparılmak üzere olan üreticiler, fakat Tarım Bakanı burada değil, herhalde çok acil bir işi vardı, fakat belli başlı sorulara özellikle cevap isteyeceğimin altını çizmek istiyorum.

Tam da böyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan fırsat bulmuşken bugün normalde sonuçlanması gereken bir ihale vardı fakat maalesef yine bilmem kaçıncı kez artık biz bile takip edemiyoruz, durdurulan bir ihale, onuncu kez olmuş olması gerekiyor, ne dediysek yine çıktı. Bu ihale iptal olacak, bu ihaleyi iptal etmek için bu şekilde açtınız, usulen hatalı olduğunu söyledik ki tekrardan fahiş fiyata birilerinin cebine yüz milyonlarca lira sokabilmek için bu ihaleyi bu şekilde yanlış bir şekilde açtınız dedik, bu ihaleyi de yapamayacaksınız iptal edecekler dedik, geçtiğimiz hafta çıktı Sayın Maliye Bakanı hayır yapacağız inşallahla yapacağız dedi, nitekim sanırım dün Rekabet Kurulu tarafından bu ihale durduruldu, bugünse Sayın Bakanın yapmış olduğu yorum akla ziyan Merkezi İhale Komisyonunda İhale Yasasında hata varmış altı yıldır ihalelerle tıkır tıkır işleyen sistem tedarikte hiçbir sıkıntı olmayan sistem bununla birlikte akaryakıtın kalitesinde hiçbir sıkıntı olmadan ülkeye getirilen akaryakıtı aldılar, bozdular ondan sonra suçlu Merkezi İhale Komisyonu, suçlu Rekabet Kurulu, suçlu Kamu İhale Yasası oldu. Bu böyle değil arkadaşlar, altı yıl boyunca bu ülkeye 1 Milyon 200 Bin ton akaryakıt hiçbir tedarik sıkıntısı olmadan gününde, zamanında, istenilen kalitede geldi, fakat bunu bozdunuz, nedeninin ne olduğu ortada bütün halk biliyor, Ulusal Birlik Partilileri de bilir ha. Ulusal Birlik Partililer örgüt binalarınızda bunlar konuşuluyor, sizin yaptıklarınız konuşuluyor, göreceğiz önümüzdeki günlerde ne olacak.

Şimdi bugün üretimden konuşmak istiyordum çünkü gerçekten KIB-TEK’i getirmiş olduğunuz durumdan çok kötü durumda olan üreticiler var bugün. Dolayısıyla Lefke Bölgesinden üretimin merkezinden bu ülkede tüketilen yaş sebze, meyvenin çok büyük bir kısmını üreten Güzelyurt ve Lefke Bölgesinden maalesef iyi haberlerle gelmedik, selamla da gelmedik. Burada maalesef durumlar iyi değil arkadaşlar ve bunların hepsi bilfiil sizin suçunuzdur. Tarım Bakanlığı olarak, hükümet olarak gereken hassasiyeti göstermemenizin sonucudur bugün inim inim inlemesi bizim bölgemizdeki üreticilerin. Bu tabii ki hükümetin tarım sektöründe, hayvancılık sektöründeki üreticilere verdiği önemin bir göstergesidir. Kategori olarak üretici sektörlerini ne hali varsa görsünler statüsüne almışsınız, kategorisine almışsınız, durum sadece bundan ibarettir. Sadece ve sadece gülücük dolu fotoğraflarla, pozitif enerjiyle bu üretimi ayağa kaldıramazsınız, bu üretimin sorunlarını çözemezsiniz. Ben Bakan olsam üreticim bu haldeyken, üreten kesim bu haldeyken bir Bakan olarak gerçekten utanırdım arkadaşlar. Bırakın bir Bakan olarak utanmayı bir kabine üyesi olmaktan da utanırdım. Böyle bir hükümetin bir milletvekili olmaktan da utanırdım. Çünkü gerçekten durum her ama her geçen gün içler acısıdır. Şimdi siz her hayvancıyı, hayvan üreticisini koruyacağım diye beyanat verirken o hayvancı ne yapıyor biliyor musunuz? O hayvancı hayvanlarının bir kısmını satıyor, yem alıyor ve o aldığı parayla, o aldığı yemle kalan hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Durum maalesef bu kadar içler acısıdır. Siz doğrudan gelir desteklerini ödemeniz gereken doğrudan gelir destekleri ödendi diye müjdeler verirken o doğrudan gelir destekleri için yatan para elektrik faturalarının kesik olan elektriklerinin açılması için asgari tutarı bile ödeyemeyecek bir noktaya gerilemiştir ve Başbakan daha geçtiğimiz günlerde Sayın Ünal Üstel üreticiyi koruyacağız, üreten sektörü koruyacağız derken o günlerde maalesef değerli arkadaşlar tarlalar satılıyor, traktörler satılıyor, üretimde kullanılan araç ekipmanlar satılıyor. Bir kere daha benim üreticim bu sektöre dönmem diyor. Bugün domates 30 Lirayken bu kış belki de 100 TL olacakken bunun sorumlusu sadece ve sadece sizlersiniz. Bugün bir ton suya Güzelyurt ve Lefke Bölgesinde belli başlı köylerde sulama birliklerinden 6 Türk Lirasına yakın bir rakamla yani bir şehirde kullanım suyuna ödenen parayla bu ülkede narenciye yapmaya çalışıyorsanız, sulu tarım yapmaya çalışıyorsanız maalesef bunun sorumlusu 6 TL ödeten yine sizlersiniz. Çıkıyor Sayın Tarım Bakanı bugün sanırım vermiş olduğu bir beyanatta ne diyor? Marketlerde yerli üretilen ürünler için fiyat incelemesi yapacakmış marketlerde. Yani hedef olarak bu fiyatların bu kadar yüksek olmasında hedef olarak kimi gösteriyor? Hedef olarak üreten kesimi gösteriyor. Hedef sizsiniz arkadaşlar burada, burada hedef sizsiniz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Marketçilik bu arkadaşlar.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Hayır marketlerdeki üreticilerin üretmiş olduğu ürünlerdeki fiyatları inceleyecekmiş. Gel bakayım tarlaya, gel bakayım benim üreticim libazmaya kaç para ödüyor, elektriğe kaç para ödüyor, kimyevi gübreye ne kadar ödüyor, tohuma ne kadar ödüyor, önce üreticinin satın almış olduğu ürünlerdeki fiyatları bir incele bakalım, bir girdiği maliyetleri incele bakalım, bu girdi maliyetlerini düşürmek için sen ne yaptın onu bir incele bakayım da ondan sonra üreticilerin üretmiş olduğu ürünler neden bu kadar yüksek fiyatlara çıkmış bunu sonra konuşuruz. İthalatı incele, ithal ürünlerde Türkiye Cumhuriyeti’nde 5 Türk Lirasına satılan şeftali bu ülkeye geldiği zaman nasıl 45 TL olabiliyor bunu inceleyelim bir bakalım. Yerli üretimdeki fiyat artışlarını incelemektense önümüzdeki dönemde değerli arkadaşlar özellikle hayvancılık sektöründe süt üretimi düşecek ve çok üzgünüm ama bu ülkede işlenebilecek süt önümüzdeki yıl azalacaktır ve süt imalatçıları bile işleyecek süt bulamayacaktır. Bunlar ekstra sorunlara sebebiyet verecektir. Bugün itibarıyla bu ülkedeki yerli üretim yaş sebze, meyve fiyatlarının market satış fiyatları takriben 10 Milyar Türk Lirasıdır. Bu kadar büyük bir rakamı, bu kadar büyük bir rakamı ithalatla karşılayamazsınız. Bunun karşılığı bu düzen içerisinde…

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Hal Yasası.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet Hal Yasası, geleceğiz ona da. 10 Milyar Türk Lirasının kat ve kat üzerinde olacaktır ve bu muazzam bir hayat pahalılığına daha tekabül edecektir.

Hoş geldiniz Sayın Bakan.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI DURSUN OĞUZ (Yerinden) – Yalanlarını…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Cevap verirsiniz o zaman bu yalanlarıma.

DURSUN OĞUZ (Yerinden) (Devamla) – Vereceğim zaten.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Türkiye’ye gidip geliniyor, güzel güzel, yakışıklı yakışıklı pozlar veriliyor fakat elimizde bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nde üreten kesime verilen önemi görüyoruz, alınan önlemleri görüyoruz, buradaysa bizim üreticimiz her ama her geçen gün borç batağının içerisine sürükleniyor, üretimden her geçen gün üreticiler koparılıyor ve biz üretimi korumaktan, üreticiyi korumaktan, üreticiyi ayağa kaldırmaktan bahsediyoruz. Sözle olmaz, pozitif enerjiyle olmaz bunlar Sayın Bakan.

DURSUN OĞUZ (Yerinden) (Devamla) – Sen KKTC’de yaşıyorsun?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet KKTC’de yaşıyorum.

Şimdi burada bu konu sadece tabii ki Tarım Bakanlığının uhdesinde olan, Tarım Bakanlığının hayata geçiremediği başlıklardan ibaret değildir. Bir hükümet olarak, bir bütün olarak bütçeden gerekli payın Tarım Bakanlığına aktarılıp aktarılmamasıyla ilgilidir. Yani hükümetin üreticiye bakış açısıyla önemlidir. E, bugün bir bakıyoruz müjde veriyor Sayın Başbakan 150 TL sanırım yani haberlerde okuduk, 150 TL torba başına yani libazma başına fiyat verecekmiş. Ne kadar biliyor musunuz? Torbası Bin TL olan libazmada 150 TL destek, iki avuç libazmaya eşdeğerdir neredeyse. Üç, dört narenciye ağacına atacağınız libazma eşdeğerdir. Sizin müjdelerle 150 Türk Lirası destek vereceğim demiş olduğunuz gübre devede kulak bile değil.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Arpa teşvikine benzer yani demek isten.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Ondan da beter.

Şimdi dolayısıyla burada bu uzun süreli Sayın Bakan bu böyle bu yıl için veya bir sonraki yıl için vereceğiniz destek ilelebet devam edecek bir destek değildir ama siz bugün itibarıyla bu üreticiyi batırırsanız bunların geri dönmesi hiç kolay olmayacak, dönmeyecek de bu üretici. Görüyoruz üretimden kopanları, geriye dönmüyorlar, dönemiyorlar, kolay değil çünkü. Bugün itibarıyla araç ekipman almak, yeni tarım aleti almak bir lüks olmuştur. Bozulan araçların, bozulan tarım aletlerinin idamesi bile bakım onarımı yaptırılması bile bugün maalesef ve maalesef lüks olmuştur. Bugün itibarıyla gerçekten buraya verilen teşvikler yeterli değildir ve bu üretici ayakta kalmayacak, kalamayacak, bu üretici üretimden koptuğu gün de bunları geriye döndüremeyeceksiniz. Şimdi fiyat araştırması yapacakmış Sayın Bakan marketlerde fiyat araştırması yapacakmış, herhalde yalan dediği nokta budur.

DURSUN OĞUZ (Yerinden) (Devamla) – Dinledim, ayni şeyleri tekrar söyleme.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet market araştırması yapacakmış. Biz de dedik ki, tarlaya gelsin benim tarlamdaki üreticimin girdi maliyetlerinin fiyatlarına bir baksın onları incelesin. Şimdi bir kısaca üzerinden geçelim çözüm önerilerimizi de sunacağız çünkü. Sulama ekipmanları, yer altı ve yer üstünde kullanılan sulama ekipmanları, bir su borusundan damlama sulama sistemlerine kadar olan her şeyin fiyatları astronomik olarak artmıştır. Bunların sübvansiye edilmesi şarttır. Bu şekilde, hiçbir şekilde sulama ekipmanlarında gerekli bakımı, onarımı yapabilecek kapasitede bile bugün itibarıyla üreticilerimiz sahip değildir. Dolayısıyla burada bu desteklerin verilmesi gerekiyor. Elektrik maliyetleri bugün itibarıyla elektrik maliyetleri bu ülkede üretim yapabilmek için kesinlikle ve kesinlikle akla mantığa uyan bir rakam değildir. Yerin yüz metre altından su çekeceksiniz, yerin belki de su motorunun olduğu yerden elli metre öteye basacaksınız, bununla birlikte bir saatte 20-25 kilovat saat elektrik tüketeceksiniz ve bunu da bu tarifler üzerinden ödeyeceksiniz hiçbir şekilde teşviksiz gerçekten bu ülkede üreticiye üretme demekten başka bir şey değildir. Dediğimiz gibi tarımsal ürünlerin, araç gerecin, alet ekipmanın fiyatları da gerçekten astronomik bir şekilde neredeyse son dört yılda yedi kattan sekiz kata çıkan bir noktaya gelmiştir.

Ve gelelim gübre fiyatlarına ve yem fiyatlarına. Gübre fiyatları ben vekil olduğum zaman belli başlı gübreler libazma dediğimiz yani taban gübresi olsun, 3.15 olsun, kükürtler 30-40 Liraydı. Bugün itibarıyla Bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Gerçekten gübre kullanmak bugün itibarıyla lükstür. Yem fiyatları keza ayni. Şimdi yapılması gerekenler, bu ülkede yerli sulama ekipmanları üreten firmalar vardır, bunlara en azından verilebilecek olan desteklerle üretim maliyetlerini düşürecek destekler gerçekten fiyatların aşağı çekilmesi anlamı taşıyor, bunların desteklenmesi gerekiyor. Elektrik maliyetlerinde üretimle uğraşan ve sulamada elektriğe muhtaç olan işletmelerde solar enerji kurulumlarına yani yenilenebilir enerji kurullarına öncelik verilmesi şarttır ve bunların devlet destekli projelerle desteklenmesi, bu solar panellerin kurulumunda kısıtlı olan kotanın kimden taraf, üreten kesimden taraf, tarımdan taraf, hayvancıdan taraf ve sanayiciden taraf kullanılması önemlidir. Bununla birlikte bu yem fiyatları eğer uluslararası piyasalara endeksli bir şekilde gidecekse bileceğiz ki bu ülkede hayvan kalmayacak. Süt, süt ürünü de kalmayacak. Dolayısıyla bu ülkede özellikle bu dönemden başlaması gereken bir proje vardır, yemin girdi maliyeti oluşturan ürünlerinin mümkün olduğu kadarıyla bu ülkede üretilmesinin önünün açılması. Bunu eğer yapmazsak sadece uluslararası piyasalar üzerinden bu ülkeye yem girdi maddesi ithal edersek bu ülkede önümüzdeki dönemde hayvan kalmayacak Sayın Bakan.

Evet dediğim gibi konuşmamım başını dinlemişseniz bilmiyorum, gerçekten üretici çok zor durumdadır. Lefke Bölgesinden üretimin merkezinden selam getiremedim size. Çünkü her geçen gün ama her geçen gün bu politikalar yüzünden hükümetin ne halin varsa gör demiş olduğu üreten kesimi her geçen gün kan kaybediyor. Durum gerçekten çok ciddidir, hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bekliyoruz bu konuda neler yapacağınızı.

Beni dinlediğiniz için teşekkürler, saygılar.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sayın Dursun Oğuz Tarım Bakanımız, buyurun Kürsüye hitap edin Yüce Meclise.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI DURSUN OĞUZ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmayı baştan beri dinledim, yolda gelirken de. Yani popülizm olur da bu kadar ancak olur. Meydanı boş bulursun da istediğin gibi konuşursun, o yüzden dedim KKTC’de mi yaşıyorsun diye. Yani hadi kabul ettik herkes dört dörtlük değil, memnun değildir ama en azından bazı konularda da bir şeyler yaptılar deseydin ya! Demek ki ya basını takip etmen ya da işine geleni dinliyorsun, işine gelmeyeni dinlemiyorsun sen, böyledir.

SALAHİ ŞAHİNER – Ben üretenin ağzından konuşuyorum size.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Bu ülkede iki sene önce de çıktığında bu Kürsüye, üç sene önce de çıktığında yine bu hayvancılık bitti, öldü diye konuşandın, üç seneden beri de bir şekilde, çok iyi mi? Yok, ama yaşatmak için de biz uğraşıyoruz. Üretimin zor olduğunu, girdi maliyetlerinin yükseldiğini sen bir tarımcı olarak ürün değişikliğine de gittin, fiyatları da yakından kontrol ediyorsun, narenciyede hala devam ediyorsun. Biz de biliyoruz elektrik faturanın yüksek olduğunu. Ama nedir? Üretime devam et. 36 Bin, 38 Bin dönüm arasında şu anda narenciyede bir yükseliş var. Son yıllarda çünkü biraz daha insanlarımız ekime gitti ama bu elektrik maliyetleriyle bu olmaz. Bunu zaten her defa söyledik. Tıpkı hayvancılarımıza söylediğimiz gibi çiftçilerin de enerji desteğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Bunu söyledik.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ben de aynılarını söylüyorum. Siz ne yapıyorsunuz bunu çözmek için?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Efendim? Ha, sen de aynı derttesin.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, ben de aynılarını söylüyorum. Bakansın, bu konuları çözmekle görevli olan birisisiniz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Tamam, biz o yüzden Bakanlar Kurulunda bir karar çıkardık. Yaklaşık 15 Milyona yakın dalında kalanlar ürünle ilgili valensiya dedik ama daha sonra Salahi’nin vermiş olduğu limonları da o listeye koyduk. 90 kuruş onlara da koyduk, yafaya da koyduk, greyfurta da koyduk. Dedik ki bu üretici ekstradan da olsa o 90 kuruşu alsın bir nebze olsun faydasına olurdu. Yoksa onu verecek değil. Bak 15 Milyon az bir para değil. Gübreyi söyledin 150 lira. Gübrenin toplam maliyeti yaklaşık 48 Milyon. Belki söylerken 150 TL olarak gelebilir. Geçen yıl 70 TL idi destek gübreye. Gübre desteği ayrı olarak verilmez. Normal ürünün içinde arpa fiyatı belirlenirken orda belirlenen bir durumdu gübre. Ama ne oldu?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 48 Milyon yeterli destek mi?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Ne oldu? Geçen yıl Hükümet üretim desteklensin anlamında maliyetler girdi diye 70 TL torba başı vermişti. Bu yıl Hükümet Sayın Başbakanın açıkladığı gibi 150 liraya çıkardı, bunun totalde 48 Milyona denk. Keşke ona da baksaydın, bu da destek olduğunu. Ama sen 150 lira iki avuç gübre eder.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Evet.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Gübrenin fiyatının da ne olduğunu biliyoruz. Ama burda popülizm uğruna bazı gerçekleri de söylemen gerekiyor. Bu ülke bu bütçe imkanları dahilinde elindeki destekleri veriyor.

Arpa ile ilgili hayvancı küçükbaş özellikle arpa maliyetlerinin artmasını hepimiz gördük Dolar’ın da yeniden yükselmesiyle. Burda da ne yaptık? 1.25’ten bir destek daha verdik. Bu ülkede arpaya verilen destek yaklaşık bu iki yıl içerisinde 250, şimdi 280 Milyona dayandı. Sadece arpaya, bunu da görmedin sen. Göremiyorsun çünkü.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Yetmiyor Sayın Bakan.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Sen bakmak istemiyorsun. Yetmemek ayrı bir şey ama bunları görmemek daha farklı bir şey.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Yetmiyor, komik kalıyor.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Bazen yapılanları da söyleyeceksin.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Tamam da üretene biraz daha fazla destek vermen gerektiğini de kabul etmen?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Senin keçilerin de arpalara desteği verdik en azından, ordan da gitti Biray Bey.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Benim keçilerle alakası yok. Sen benim adıma keçi bulursan al senin olsunlar yahu.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Dediğin gibi küçükbaş hayvancılık da gerçekten zor bir durumda. Arpa bu maliyetlerle kolay değil ama Hükümet elindeki imkanlarla olduğunca desteklemeye devam ediyor.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Tamam bunu…

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Büyükbaş hayvanda da yeni ilan etmiş olduğumuz süte zamla…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, bir saniye.

BAŞKAN – Sayın Biray Hamzaoğulları, lütfen dinleyin. Soru soracak…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Tamam, ben bir şey söyleyeceğim Sayın Başkan.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Yok dinleyelim. Buyur.

BAŞKAN – Soru soracaksanız…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sokaktan beri arkadaşım soruyor Sayın Bakan.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Buyur, buyur.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Şimdi Sayın Bakan, mesela kulak paralarını vermemekle…

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Verdik ya, 150’den 400’e çıkarttık.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Yani ikinci dönem, ikinci dönem için verme, 3 liraya çek arpayı. 1 kilo günde arpa isteyen bir keçi veya bir koyun, 365 günde çarp bakalım 6 lirayla veya 5 lirayla.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Yani Allah’tan kork yani, sanki 365 gün evde bakıyorsun af eden inek gibi büyükbaş gibi. O ovalar, meralar ne işe yarar?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HASAN TAÇOY (Yerinden) – Hayatında yapmadı ki, otobüs sürdü hep. Hayatında yapmadı.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Ha, o ayrı bir şey, o ayrı bir şey.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Mera kaldı mı yahu, mera kaldı mı yahu söylerim sana? Mera kaldı mı?

HASAN TAÇOY (Yerinden) (Devamla) – Neyse, ondan anlamaz.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, mera kaldı mı yahu? Keçiler, bak keçiler Karpaz’dan dışarı çıkması yasaktır. En azından 10 yıllık ekilen çamların, 15 yıllık ekilen çamların orayı açıp hayvanların otlanmasına müsaade ediniz, yangınlardan da kurtarırsınız.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – O başka bir politika. Zamanında ormanlar…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Ama bunları hep birlikte planlayacağız Sayın Bakan yahu.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Zamanında orman köyleri diyerek o bölgedeki keçiler toplanıp, yine o zamanki yönetimle.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Tamam ama yani bunları değiştirebilirsiniz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Şimdi değiştirdim. Bunu bilimsel anlamda tartışmaya uygun görenler var, görmeyenler var, o nedenle o ayrı bir konu.

Yine büyükbaşta yapmış olduğumuz süt fiyatlandırmasıyla da bir nebze olsun pariteyi daha yukarıya çektik. Bunun yanında yine girdi maliyetlerini düşürmek anlamında özellikle mısırı da dün itibarıyla geldi. 8, 7.5-8 bandında olan mısırı da dün 7.25’ten yine getirdik. Ha, dediğine katılırım, keşke soyayı da, mısırı da bu ülkede üretebilsek tane mısırın, onu da maliyetine göre. Yoksa üreticiyi kurtaracak veyahut da gelir elde edebilecek bir durum olsa mutlaka onu yapar. Ama onu dediğiniz zaman şöyle diyor; teşvik ver. E, teşvik ver de o maliyeti kurtarabilecek bir durumun var mı veya teşviğin? Ama arpa konusu geçen sene verimli bir yıl olmamasından dolayı bu sene yaklaşık 100 Bin ton arpa bu ülkeye girecek total. Eğer verim iyi olsaydı bu arpaya gerek olmayacaktı. Ne oldu? Elimizdeki kendi gelirimizi yurt dışına veriyoruz. Ama bazen siz isteseniz de meteorolojik şartlar sizi ithal etmeye mecbur ediyor. O nedenle hayvancılıktaki sorunun ne olduğunu, bu gidip gülücük fotoğraflarla dediniz ya, gülücük fotoğraf yok ama tebessüm her zaman vardır. Ben de sana tebessümden şaşma derim, güler yüzün solmasın. Bu ülkede biz elimizden geldiğince üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sorunları da yerinde gidip dinliyoruz. Bildiğimiz sorular ama farklı bakış açılarla, onların da fikirlerine değer veriyoruz o anlamda ama tarımsal üretim anlamında da biz eldeki imkanları en verimli bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Gübre desteği ne kadar da sen beğenmesen de belki de istediğin bir rakam değildir veya bizim de istediğimiz belki de rakam değil ama olmayacak bir şekilde bir kaynak yaratarak bu zor bütçe döneminde bütçe açığına rağmen bunun ödenmesiyle ilgili yaptık. Bizim şu andaki süreç nedir? Özellikle narenciyede enerji girdi fiyatlarla ilgili, bununla ilgili aylardan beri söylüyoruz. Doğrudur orda da hem hayvancılar hem narenciyeciler haklıdır bir sonuçlanma çıkmadı. Onunla ilgili çalışıyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bu maliyetlere göre o ürünü satabilecek misiniz? Ha, bir de gazetelerdeki çıktığını ben üreticideki mal oluşu gidip markete niye denetleyim ki? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Üreticinin maliyeti tarlada. Markettekileri denetlemek benim görevim değil. Ama ben bir sorumlu kişi olarak, bir birey olarak elimdeki imkan ne çerçevedeyse yetkim olmamasına rağmen fiyatlardaki anomaliliklerin nerden kaynaklandığıyla ilgili araştırma yapmak durumundayım. Bunu diğer Bakan arkadaşlarımla da paylaşırım neler yapılabilirle ilgili, bunu yapıyorum. Türkiye’den ithal ettiğiniz bir domatesin fiyatı belliyken, KKTC’de üretilenin fiyatı belliyken arada eğer anomali bir fark varsa, bunu tüketici lehine takip etmek zorundayım. Üreticiyi düşündüğüm için takip etmek zorundayım. Ama sen tersten bakıyorsun. Üreticiyi hedef gösteriyorsun. Üretici hedef değil.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Hedef gösteriyorsunuz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) - Biz ne diyoruz? Üreticiyi de, üretimi de destekleyeceğiz. Domatesin bugün fiyatını çıktığınızda maliyet olarak biz söylediğimizde, “Oooo, çok para, ithale açsın.” 3 de, 5 de söylüyorlar ya. Yani Mersin’deki bir haldeki fiyatı, hal de değil, semt pazarındaki 3 lirayı görüp de domates 3 liradır demek doğru bir yaklaşım değil. Bir domatesin fidanı bundan iki sene önce 1-1.5 lirayken bugün 4-5 lira olmuşsa, ona göre hesaplamak lazım. Ona göre maliyetleri yapmak lazım. Gübresini koyacaksın, ilacını koyacaksın, işçiliğini koyacaksın, akaryakıtını koyacaksın, enerjisini koyacaksın, ona göre de bir maliyet hesabı çıkartacaksın, ona göre de kar payı yapacaksın. Biz bunları zaten biliyoruz, buna göre yapıyoruz. Ama sen hiç konu olarak ya da haberi okumadın, bilmiyorum sadece kendine göre bir başlık çekip de böyle hedef şaşırtman doğru değil. Bu ülkeye yanlış yapıyorsun. Üretime de üreticiye de yanlış yapıyorsun, doğru değil. O nedenle hep beraber, fark etmez bu koltukta kim oturdu, o koltukta, hepimiz bu ülkede üretim bak sizin de sloganda var. “Üreterek var olacağız.” Evet, üreterek var olacağız. Bu hepimizin sloganı. Bu ülkenin sloganı. Yoksa biz biraz önce verdiğim örnek gibi bu ülkede verimli bir yıl olsaydı biz bu kadar parayı yurt dışına vermeyecektik. Kendi ürettiğimizi satacaktık. Kendi ürettiğimizi kendi hayvanlarımıza yedirecektik. O nedenle üretimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Rakamlar ortadadır. Tarım Bakanlığının bütçesi biliyorsunuz sadece arpa teşviğinden dolayı bitmişti, Ek Bütçede Tarım Bakanlığına Hükümet gene elinden gelen imkana göre verdi, ona göre de bir paylaşım oldu doğrudan gelir destekleriyle ilgili. Tarıma da hayvancılığa da doğrudan gelir desteği vardır. Süt daha önce 70 kuruşken 1.8 liraya çıkardık. Niçin çıkardık? Daha fazla rafa yansımasın o fiyat diye. Bunu da tüketici lehine yaptık. 70 kuruştan 1.8’e. Bütçeye bir ağırlığı, yükü var mı? Var. Ama nereye faydası var. Tüketiciye daha uyguna gitsin diye. Belki bugün raftaki fiyatlar yüksektir ama üreticinin 9.5 liraya alınan sütün rafa yüksek miktarda yansıması aradaki işletmeyle ilgilidir. Orayla ilgili de araştırmayı herhalde yaparsın sen de maliyetler açısından. O nedenle bu ülkede kim olursa olsun koltuklarda veya yönetimde, üretim mutlaka teşvik şart, teşvik gerekli. Ama eldeki imkana göre bu Hükümet de elden geldiğince imkanca ölçüde üretimin de üreticinin de yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Etmek zorundadır. Yoksa ithalata dayalı işin kolay olur. Bana ne domatesçi ne isterse yapsın dersiniz, açarsınız ithali bugün 7 liraya yersiniz, yarın fiyatı siz de kestiremezsiniz. Ama kışta 100 lira yiyeceğiz, 50 liraya yiyeceğiz onu o günkü durumda konuşuruz. Bugünden böyle karamsar bir tablo çizmeye ya da ülkeyi ürkütmenize de gerek yok. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, sorum olacaktı.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Tabii.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Şimdi narenciye fiyatları dediniz 90 kuruşluk teşvik dediniz ve bunu bir başarı öyküsüymüş gibi anlattınız. Şimdi bir örneğin limon üreticisi 500 kilo limon verecek ve bir torba libazma alacak? Bir Tarım Bakanı olarak sizin vicdanınız bunu kaldırıyor mu? Bu bir.

İkincisi, belli başlı noktalarda aşırı pahalılık olan belli başlı ürünlerine ne yapılacak bunların bilinmesi gerekiyor. Suda ne yapacaksınız? Elektrik maliyetleri için bunun düşürülmesi için Hükümete ne önerdiniz, Hükümetle pazarlığınız nedir? Yani bunu kabul etmeyen birileri mi var kabine içerisinde? Çünkü bu fiyatlarla yerin 100 metre altından su çekip de sulama yapmak akıl mantık işi değil.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Çok zor, doğru.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ve sezon geçti, bu saatten sonra yapsanız da ancak da önünüzdeki yıla katkısı olacak. Bununla birlikte sulama ekipmanlarından tutun, kullanılması gereken araç gereçler, bunlarla ilgili herhangi bir teşviklendirme programı var mı, yok mu bunlarla ilgili net bir bilgi. Piyasaya ucuzluk gerekiyor. Bu şekilde bu iş gitmiyor. Bu şekilde bu iş gerçekten gitmiyor.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Piyasaya ucuzluk gerekli diyorsun…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 500 kilo limon vereceğim ve bir torba libazma alacağım yahu?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Şimdi Salahi kardeşim, işi özele çekmeyelim. Şu var. Mandora mesela fiyat anlamında iyi bir fiyat etti o zamanki duruma göre ama valensiya iyi bir fiyat etmedi.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Evet.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Limonun da değişik zamanlarda değişik fiyatı var bu ülkede. Mesela sen bundan iki yıl önce 25 liraya limon sattığını kendin söylüyordun. Bugün de düştü 3 liraya, 5 liraya. Şu anda mevsimsel olarak limonun fiyatında bazı oynamalar oluyor. Bu ürünün bolluğuyla arz talep dengesindeki veya üretimiyle ilgili durum olduğunu bunu sen de iyi biliyorsun. Ama şimdi en düşük fiyattan tutup da ya da dalda kalma da olabiliyor mu ürün? Olabiliyor.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ondan sonra kesiliyor ağaçlar ama.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Ha, ondan sonra ağaç kesip üretimden kopma değil. Nasıl ki senin olduğun gibi farklı ürüne yöneliyorsun. Başka ürün, daha iyi kurtarabilir diye ürün değişikliğine, çeşidine gidebiliyorsun. Bak diyorum sana son dört yıldır hakkını da yemeyeyim, belki Erkut Beyi de kapsamıştır, çünkü ürün değişikliklerine göre de teşviklendirme var devletin. Narenciye ekim alanları artmıştır üç-dört yıldır. Bunu rakamsal olarak, dönüm olarak verebiliriz.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Mandoradan.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Mandoradan. Ama demek ki insanlarda bir cazibe vardır. Biz mecburuz burdan aşağı gitmesin. Yukarıya gitmekle de ilgili şu var; diyoruz ya planlı üretim, planlı üretimi devreye almak lazım. Onu da yapmamız gerekiyor çünkü narenciye ile ilgili kesimleriyle ilgili sorunu vardı, valensiya için diyorum ama bu sene valensiyanın iyi bir fiyatlandırma olmazsa üretici gerçekten zor çekecek, çünkü ödediği elektrik faturaları öyle. Ama elektrik enerji konusunda yerin ne kadar alttan çekip onun maliyetinin arttığıyla ilgili doğrudur, mutlaka bu olacak. Pazarlıktı veya kabinede karşıyla ilgili değil. Hükümetin imkanları dahilinde ama Hükümet bununla ilgili çalışıyor, verilmiş de bir sözü var. Eğer bu enerjide bir teşvik veremezse gerçekten üretim anlamında hep beraber zorluk yaşayacağız. Bunu sadece benim konuşmam ya da hükümetin konuşmasıyla kurtarmaz çünkü reel gerçekler var. Gerçekler de elektrik faturaları. O nedenle bununla ilgili çalışıyoruz ama şudur, nedir diye ilgili değil. Bunu Hükümet açıklayacak.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, bir sorum var müsaadeniz varsa.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Buyur, estağfurullah.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Şimdi valensiya sıkıntı yaşar, andora prim yapar. Öyle mi?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Evet. Bugün için öyle, yarının ne olacağını bilemem, pazarı bulduğun zaman.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Uzun yıllardan beridir valensiya hava kestiği yok. Şimdi benim 10 dönüm valensiyam vardır ve ben bunları andoraya çevirmek isterim ancak bir geçiş süreci olur. Aşılayacağım. Bu süreç için, bu planlama için bu tarz çalışmalar var mı yani ve bu insanlara andoraya geçmeye çalışan insanlara belli bir süre katkı yapmak gibi bir plan, proje var mı? Çünkü gerçekten ben valensiya kesim döneminde tesadüfen Lefke-Güzelyurt tarafında bulundum ve ağaçların üzerinde kaldıydı o günlerde ve çok büyük sıkıntılar dinledim. Bunu da siz zaten dolaşıyorsunuz görüyorsunuz. Bu yönde bir planlama var mı? Bu yani meçhul Hükümet tarafından varsa, bilgi verirseniz. Teşekkür ederim.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Eğer o Hükümet meçhul olsaydı bugün bu konuştuklarımı konuşamazdım. O yüzden var olan bir hükümet var. Evet var olan bir hükümet var. Bu konuyla ilgili biraz önce dedim ya planlı bir şekilde gerek dönemsel anlamda, gerek miktar anlamında da artık Tarım Bakanımızın bizim bir planlı çeşit anlamında da bir çalışma yapmamız gerekiyor, çalışıyoruz. Ürün çeşitliliği anlamında bir teşvik var ama yeterli mi? Değil. O doğruya doğru. Ama dediğim gibi şimdi mandora üretici kendi gönlüyle, kendi isteğiyle daha fazla pazarı vardır diye daha rahat satar diye bununla ilgili verimde de iyidir diye bir yönelme var. Ama özellikle limon ve greyfurtta hep ürün çeşitliliğinden dolayı bugün bazı zaman bakıyorsunuz limon ve greyfurtta gerçekten rekolte çok düşük. Yani baktığınızda üretici sayısına da bayağı bir düşme var. Ama bizim dediğim gibi planlı bir üretim adına bir kendi içimizde bir çalışma yapıyoruz. O geldiği zaman da ona göre de teşviklendirmeyi yapacağız. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan bir sorum daha vardı.

BAŞKAN – Teşekkürler.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 150 Liralık desteğin 48 Milyona denk geldiğini mi söylemiştiniz?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Evet.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Bu sadece kuru tarıma yapılacak olan bir …değil mi?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Efendim!

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sadece…

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Hayır narenciye de var.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Nasıl hesapladınız onları?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Patates de var. Hepsi yani Tarım Bakanlığının elinde veriler var. Genel Tarım Sigortası var, yani bizi o kadar üften püften yapmayın. Elimizde bilgilerimiz var.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sulu tarıma?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Sulu tarım anlamda değil. Yayınladık onu. Haberi de her şeyi okuyorsun madem onu da iyice bir okursan iyi olur. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Dursun Oğuz Bey. Evet son sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

11.10.2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 11 Ekim 2022 tarihli 4’üncü 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 hitap edin Yüce Meclise.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; gündem dışı konuşmaların yoğunlukla ülkenin şu an içinde bulunduğu sorunlara odaklanması gayet doğal ve tabii ki merkezi hükümetin, merkezi idarenin bu konuda ne yapacağını, ne yapabileceklerini de öngörmek önemli.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ülkemizin içinde bulunduğu sorunların ve bu sorunların çözümüne dönük çalışmanın önemli olduğu bir realitedir. Bunların yanı sıra önümüzde 2023 yılına dönük nasıl bir vizyon geliştireceğimize dair de bir çalışma öngörmek ve 2023 yılında ülkemizin olası sorunlarla boğuşması, bunları çözüm üretmesi adına bugünlerde hazırlanan bütçenin ve 2023 tahmini bütçe verilerinin ortaya koyacağı vizyon elbette çok önemlidir. Bütçe verileri gündeme geldiğinde Genel Kurulda bunları ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Ancak ben içinde bulunduğumuz dönemde yaşamakta olduğumuz sıkıntıların, kısır döngünün aşılabilmesine dönük bir ışık tutması açısından 2023’ü yani 2023 yılını birazcık kamuoyunun gündemine getirmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomide 2023 yılına dönük mutlaka bir vizyon oluşturmamız gerekiyor. Siyaset anlayışımızda ve beklentilerimizde 25 Aralık’ta biliyorsunuz yerel yönetimlerde seçimler olacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2023 itibariyle yerel yönetimlerde ve merkezi yönetimde yeni bir vizyon ortaya konmalıdır. 2023 yılına dönük ekonominin nasıl bir seyir izlemesi gerektiğine dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir vizyon ortaya koymalıyız. Çarşının mutlaka rahatlatılması gerekiyor. Çarşının rahatlatılabilmesi için de elbette girdi maliyetlerinin mutlaka ele alınması gerekiyor. 2023 yılının ekonomik seyrinin mümkün olduğunca belirginleştirilebilmesi adına mal ve ürünlerin piyasa fiyatlarının, market fiyatlarının dengesizliğinin giderilebilmesi için şimdiden bazı çalışmaların ortaya konması gerekiyor. Biraz önce diğer arkadaşlarım örneklerini verdi. Örneğin sebze fiyatlarının, dönemsel üretilen ürünlerin Türkiye’den ithal edilen ürünlerin Türkiye fiyatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiyatları kıyaslandığında elbette aradaki taşımacılık ücreti, navlun ücretleri de göz önünde bulundurulduğunda eğer bizim piyasamızda fahiş bir düzeyde bulunuyor ise ve biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bunun önüne geçemiyor isek şimdiden 2023 yılına dönük yani önümüzdeki yıla dönük projeksiyonumuzda bunun nasıl giderilebileceğine dair çalışmaların mutlak suretle ortaya konması gerekmektedir değerli arkadaşlar. Enerji girdi maliyetlerinin azaltılabilmesi veya sürdürülebilir hale getirilebilmesi için 2023 yılına dönük mutlaka bir projeksiyonumuzun sözkonusu olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bütün dünya ülkelerinin halihazırda içinde bulundukları enerji krizini, doğalgaz krizini çözebilmek için önüne geçebilmek için atmakta oldukları adımları da göz önünde bulundurarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz hem ülkemizde üretilen ürünlerin, hem ülkemize yapılan ithalatla piyasaya sunulan ürünlerin, malların fiyat dengesizliğini giderebilmek için şimdiden 2023 yılına dönük ortaya koyacağımız vizyonla ekonominin seyrini mümkün olduğunca belirgin hale getirmemiz gerekiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; örneğin biz 2023 yılına dönük ihracatta nasıl bir öngörüye sahip olacağız. Veya halihazırda kara kapılarımızdaki pozisyonu 2023 yılında nasıl bir öngörüyle devam ettireceğiz? Yeşil Hat Tüzüğüyle gerek Güney Kıbrıs’a, gerekse Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliğine yapmakta olduğumuz ihracatı artırabilmek için 2023 yılına dönük hangi çalışmaları, hangi vizyonla ortaya koyacağız. Bütün bunları şimdiden öngörmemiz gerekiyor. Aksi takdirde değerli arkadaşlar 2022 yılında yaşadıklarımıza benzer olayların seyredeceği bir ekonomik seyir bizi 2023 yılında bekliyor olacaktır ve muhtemelen de dünyadaki gelişmelerin paralelinde hiçbir hazırlık yapmazsak eğer daha aleyhimize olan bir pozisyonla karşı karşıya kalacağımız bir ekonomik tablo 2023 yılında bizi bekliyor olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta da gündem dışı konuşmamda bazı örnekler vermiştim ve yine her hafta basını takip ediyorsanız özellikle bu krizlerden olumsuz etkilenen gerek Türkiye olsun, gerekse Avrupa Birliği ülkeleri olsun sürekli hazırlıklarını güncellemektedir, yenilemektedirler. Örneğin Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti’nde Rusya, Ukrayna savaşından dolayı yaşanmakta olan doğalgazla ilgili ortaya çıkabilecek sıkıntının önünün alınması için Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümet geçen hafta açıklamasını yaptı dedi ki biz önümüzdeki kış aylarına doğalgaz stoğumuzla hazırız dedi. Yani ne demek istiyor? Üreticisine mesaj vermeye çalışıyor diyor ki üretmeye devam edin, koşullarınızı zorlayın, biz sizlere yaşanması muhtemel enerji krizinde maksimum derecede en yüksek derecede yardım sağlayacağız, yanınızda olacağız ve enerjide yaşanması muhtemel 2023 yılına dönük ekstra sıkıntıların girdi maliyetleri açısından üretime olumsuz yansımasını engelleyeceğiz diyorlar. Böyle bir mesaj veriyorlar. Ayni zamanda esnaf kredisi hazırlığı yapıyorlar değerli arkadaşlar. Yüzde 7 buçuk faizden. Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılına dönük Türkiye’de üretilen ürünlerin Türkiye’de üretimde, sanatta, ticarette, piyasada bulunan esnafın rahatlatılabilmesi için yüzde 7 buçuktan esnaf kredisi hazırlığı yapıyorlar ve bunun duyurusunu şimdiden yapıyorlar. Yine Avrupa Birliğinde, İngiltere’de enerji krizini çözmeye dönük, üretimin daha az etkilenmesini sağlamak, piyasaların olumsuzluğunu ortadan kaldırabilmek için hazırlıkların yapıldığını 400 Sterlin tutarında hane halkına yardım öngörüldüğünü buradan yine sizlerle paylaşmıştım. Avrupa Birliği enerji alanında az önce bahsettiğimiz doğalgaz konusunda Rusya’ya olan bağımlılığını yüzde 40’tan yüzde 7 buçuğa düşürdü değerli arkadaşlar. Yani dünya, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti de dahil 2023 yılına dönük hazırlıklarını şu an yapmaktadırlar. Ortaya bir vizyon koyarak, bir öngörü koyarak ekonominin seyrini mümkün olduğunca belirgin hale getirmeye çalışıyorlar. Peki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bunları yapıyor muyuz? Değerli arkadaşlar bunları yapmamız farzdır, gerekliliktir, kaçınılmazdır. Örneğin kara kapılarından geçişleri Haziran ayında hükümet duyurdu. Dedi ki kolaylaştıracağız. Değerli arkadaşlar Ekim ayı bitiyor, kara kapılarında geçişler herhangi bir değişikliğe uğramamıştır maalesef. Dolayısıyla halihazırda neyse geçiş prosedürü ayni şekilde devam etmektedir, ayni sayıda kapıdan, ayni sayıda hizmet penceresinden. Peki biz bu vaziyette mi 2023 yılına dönük bir öngörüde bulunacağız? Bu vaziyette mi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarını 2023 yılına ekonomik seyrin daha iyi olabilmesi için 2023 yılında daha iyi adımlar atılabilmesi için bu vaziyette mi bir hareket hattı oluşturacağız?

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; örneğin daha fazla turistin ve Kıbrıslı Rumların Kuzeyi ziyaret edebilmeleri, Kuzey Kıbrıs’ta daha fazla harcama yapabilmelerine dönük 2023 yılına giderken nasıl bir politika ve ekonominin seyrini daha olumlu kılmak için ekonomik öngörümüz ne olacak? Bunlarla ilgili turizmde, tarımda, ithalatta, ihracatta, geçen hafta söyledim. Güney Kıbrıs iki yıllık hellimle ilgili değerli arkadaşlar bir tanıtım programı ilan etti. Daha fazla ülkede, daha fazla hellim ihracatını sağlayabilmek için AB’den alınan onayla birlikte tescil edilen hellim Kıbrıs ürünü olarak daha fazla ülkede satılsın diye, daha fazla hellim ihracatı yapılabilsin diye iki yıllık bir plan program ilan ettiler. Biz 2023 yılına dönük turizmde, tarımda, ithalatta, ihracatta nasıl bir öngörüye sahip olacağız. Yani kısacası değerli arkadaşlar 2023 yılında dönük vizyonumuz ne olacaktır? Ben diyorum ki 2023 yılına dönük canlanma vizyonu koymamız yerinde olur diye düşünüyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yeniden canlanmasını sağlayacak öngörüleri 2023 yılına dönük öngörmemiz ve çalışmalarımızı özellikle bu noktalara odaklanarak yürütmemiz farzdır değerli arkadaşlar. Örneğin navlun ücretlerinin pandemi sonrası beklenmedik bir şekilde hızla artmasından doğan fiyat artışlarını nasıl kontrol altına alabileceğiz. Yani biz 2023 yılına giderken hali hazırda yaşamakta olduğumuz enflasyonla ilgili sıkıntıları gidermek için enflasyonla ilgili bir mücadele planımız programımız var mı? Değerli arkadaşlar bütün bunları mutlaka bu süreçte öngörmemiz gerekiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomide fiilen piyasada yaşanmakta olan Güney Kıbrıs’tan gelenlerin Kuzey Kıbrıs’ta yapmakta oldukları alışverişin neticesinde ve bu sayının her gün için artıyor, bu rakamın her gün için yükseliyor olmasından dolayı elbette piyasamız, esnafımız mutlu olmaktadır. Ancak bizler için Kıbrıs Türk halkı için oluşan, aleyhine gelişen bir durumu sizlerle mutlaka paylaşmak istiyorum. Bu da şudur; özellikle ithal ürünlerde hem Kuzey’de hem Güney’de fiyatlarda aynı seviyeye doğru bir hareketlenme söz konusudur ve bu ekonomilerin iç içe geçmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle birçok ithal üründe belli bir süre sonra hem Kuzey’de hem Güney’de fiyatların aynı seviyeye çıktığını görüyor olacağız. Dolayısıyla bu da doğal olarak Kıbrıs Türk Halkının satın alma gücünü daha aşağıya çeken bir unsur olacak. Çünkü bu seyir yukarı doğru oluyor ama Kıbrıs Türk halkının satın alma gücü de aşağıya iniyor. O açıdan bakıldığında Kıbrıs Türk halkının yani hane halkının, bireylerin satın alma gücü 2023 yılına dönük ekonomik vizyonumuzda nasıl korunacaktır değerli arkadaşlar bunu şimdiden öngörmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Çünkü gitgide özellikle 2022 yılının nasıl savrulduğunu, bizi nerelere doğru savurduğunu gözlemlediğimiz yaşadığımız hane halkının bireylerin her gün için bazen her saat için gerek dövizdeki dalgalanmalardan, gerekse Türk Lirasının değer kaybetmesinden, gerekse navlun giderlerinin bir anda artmasından ve dünyada bazı mal gruplarının fiyatlarının da artmış olmasından dolayı ekstra bir enflasyonla son bir yıllık enflasyonumuz hepinizin bildiği gibi yüzde 120’ye çıkmıştır. Bizim ülkemizde bir yıllık enflasyona baktığınızda değerli arkadaşlar, bir yıllık enflasyon yüzde 120’dir. Peki, bu yüzde 120 ile biz 2023 yılına giriyoruz fiili durumumuz budur. O zaman 2023 yılında bütün bunlarla mücadeleyi öngörmezsek bütün bunlarla baş etmeyi öngörmezsek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin 2023’de nereye savrulacağını hiç öngöremeyeceğiz ve tutamayacağız. O yüzden bizim bu yılın son kalan bu iki ayında üç ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ekonomik örgütlerle piyasada bulunan aktörlerle Merkezi İdarenin mutlaka bir araya gelmesi gerekir çiftçilerimizle üreticilerimizle. Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde izlenmekte olan 2023’e dönük yüz yüze kalacağımız öngörüsüyle izlenmekte olan ekonomik seyri takip etmek gerekse dünyanın almakta olduğu tedbirleri takip etmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koşullarında yapabileceklerimizi mutlaka hayata geçirmek için adım atmak zorundayız değerli arkadaşlar. O yüzden biz 2023 yılını yaklaşan bu son 2022’nin son iki ayında 2023 yılını yeni bir vizyonla karşılamamız gerekiyor ve ben diyorum ki bu vizyon da hepimizi umutlandıracak bir vizyon olmalıdır. Ekonominin seyrini yukarı doğru döndürebilsin. Bunun da canlanma yılı olması gerektiğini söylüyorum değerli arkadaşlar. Umarım Merkezi İdare yani Hükümet bu konuda bu serzenişleri duyar ve 2023 yılının yeni bir vizyonla ülke ekonomisinin yukarı doğru seyredeceği bir canlanma yılı olması yönünde adımları atar.

Son örneği geçen hafta verdiğim örneği tekrar vermek istiyorum hazır Tarım Bakanını da burda bulmuşken eminim onun da bilgisindedir. Biraz önce verdiğim örneklerin paralelinde Türkiye Cumhuriyeti’nde çiftçilerin aylık elektrik ücretini ödemelerinin durdurulduğunu sizinle de paylaşayım. Hasat zamanı hasat yapıldıktan sonra elektrik ücretini ödeyecekleri bir politika ortaya kondu. Bunun da aslında az önce söylediğimiz gibi üretimin yükseltilebilmesi devam ettirilebilmesi, en önemlisi sürdürülebilir kılınması açısından Türkiye Cumhuriyeti’nde alınmış bir önlem olduğunu paylaşmak istedim hazır Tarım Bakanını burda bulmuşken. Demek ki değerli arkadaşlar, 2023 yılına girerken ülke ekonomisinin yukarı doğru seyredebilmesi için yeni bir vizyon ortaya koyalım. Buna dönük çalışalım ve bu da ülke ekonomisinin canlanmasına dair olsun. Yani kısacası bence bu yeni vizyon canlanma olmalıdır ki ülke ekonomisi yukarı doğru seyredebilsin.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Teberrüken Uluçay. Sayın milletvekilleri; şimdi Yedinci Kısma Sorular Kısmına geçiyoruz. Ancak Sözlü Soruya Dönüştürülen Yazılı Sorular Kısmında cevaplayacak Bakan veya Başbakan içerde yok. Soruyu soranlar da içerde yok Dolayısıyla bu kısmı geçiyoruz.

Kürsüden Sorulacak Sözlü Sorular. İçtüzüğün 105’nci maddesi uyarınca sözlü sorular Kürsüden sorulur ve yazılı olarak Başkanlığa iletilir. Sorusu olan var mı?

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Var Başkan.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Devrim Barçın.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Yazılı Sorulara madem cevap alamıyoruz en azından Kürsüden soralım yazılı hale dönüşsün, halkımız da duysun.

İçişleri Bakanlığınadır sorum;

Bir; Muhaceret Dairesinin Yurttaşlık Şubesinde Mayıs ayından itibaren yaz mesaisinde ve kış mesaisinde ek mesai yapılıyor mu? Yapılıyorsa hafta içi ve hafta sonları kaç saat ek mesai yapılıyor? Eğer ek mesai yapılıyorsa Maliye Bakanlığından alınan ek mesai yetkisi Muhaceret Dairesinin yurttaşlık şubesi için mi? Yoksa başka bir şube için mi alınmıştır? Yurttaşlık Şubesinde hem başvuruda hem de randevuda Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından ödenen üç kişi çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa bu kişiler hangi proje altında İçişleri Bakanlığında çalışmaktadır? Bu kişiler yani Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği tarafından İçişleri Bakanlığında görevlendirilen bu üç kişi yurttaşlık müracaatı ve/veya yurttaşlık için randevu verme işlemlerini yapmakta mıdırlar? Her gün ilgili şube tarafından 55 kişiye randevu verilip yurttaş yapılıyor mu randevu verilip günlük vatandaş yapılan sayısı kaç kişidir? Aralıksız 11 yılın altında KKTC’de çalışanlara sizin döneminizde Bakanlık onayı ile yurttaşlık verdiniz mi? Verdiyseniz bunların sayısı kaçtır? Sizin döneminizde ve son seçimlerden bugüne kadar her bir dönem için ayrı ayrı toplam kaç kişiye yurttaşlık verilmiştir? Muhaceret Dairesinin Müdürü ve Yurttaşlık Şubesinin amiri var iken asıl ve sürekli kadroda görev ifa etmeyen bir kişiye yurttaşlık şubesinin sorumlusu olarak görev ifa etmesi için yetki verdiniz mi? Muhaceret Dairesinin Müdürü varken asıl ve sürekli kadroda görev ifa etmeyen bir kişiye yurttaşlık belgesi imzalama yetkisi verdiniz mi? Verdiyseniz bugüne kadar bu kişinin imzaladığı kaç yurttaşlık belgesi vardır? Muhaceret Dairesinin Müdürünün imzalamayı kabul etmediği ve müdür dışında yurttaşlık belgelerini asıl ve sürekli kadroda görev ifa etmeyen başka bir çalışanın imzaladığı belge ve/veya belgeler var mıdır?

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

(Sözlü sorusunu Başkana sunar)

BAŞKAN - Başka sözlü sorusu olan var mı? Yoktur. Sayın milletvekilleri; Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 17 Ekim 2022, Pazartesi günü saat:10.00’da gerçekleşecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek, ayrıca Meclis Web sayfasında yayınlanacaktır.

Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış Saati: 17.37)

DÖNEM:X YIL:2

CUMHURİYET MECLİSİ

4’ncü Birleşim

11 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. 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) | | |
|  | | |
| B. Bu Bölümde Sözlü Sorusu olanlar Sorularını Kürsüden sorabileceklerdir. | | |

Kontrol.M.Ö