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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



 9’ncu Birleşim

 31 Ekim 2022, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 3 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
|  |  - | İçtüzüğün 62’inci Maddesi Uyarınca, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Hayat Pahalılığı ve Kıb-Tek” ile İlgili Konuşması.- Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan’ın Yanıtı.- Başbakan Sayın Ünal Üstel’in Yanıtı.- Sayın Tufan Erhürman’ın Açıklayıcı Konuşması.- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı.- Sayın Tufan Erhürman’ın Açıklayıcı Konuşması. | 10 |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının B.D.K.No:4/1/2022 Sayılı Kararına Ek Kararı. | 5 |
|  |  | 2. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin İvedilikle Görüşülen Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi. | 9 |
|  | B) | BİLGİYE SUNULANLAR |  |
|  |  | - | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığının, Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin Uygulanmasının Denetlenmesine İlişkin Görevlendirilen Komite Üyelerine İlişkin Tezkeresi. | 10 |
| III. | GÖRÜŞÜLEN TASARILAR |  |
|  |  | - | Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.NO:71/2/2022) (Y.G.K.NO:182/4/2020) ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Birleştirilmiş Tasarıya İlişkin Raporu. | 21 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK |
| RAPORLAR: |
|  1. | Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Y.T.No:71/2/2022 ile Y.G.K.No:182/4/2020) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:28.10.2022) |
| YASA TASARILARI: |
|  2. | Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:72/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:20.10.2022) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) |
|  3. | 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı. (Y.T.No:73/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.10.2022) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) |
| BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI: |
|  4. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, 15 Kasım Törenleri Çerçevesinde Yapılacak Harcamalara İlişkin Kararı. (B.D.K.No:54/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:25.10.2022) |
|  5. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Sayıştay Başkanlığı Üyeliği Münhali İle İlgili Kararı. (B.D.K.No:52/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:25.10.2022) |
|  6. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Münhali İle İlgili Kararı. (B.D.K.No:53/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:25.10.2022) |
|  7. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Brüksel’de Yapılacak Avrupa Parlamentosu Toplantısına Katılıma İlişkin Kararı. (B.D.K.No:55/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.10.2022) |
|  8. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre’nin Ankara ve Konya’ya Gidişine İlişkin Kararı. (B.D.K.No:56/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.10.2022) |
|  9. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Meclisi Kahve Ocağı İşletmesinin Yeni Fiyat Listesine İlişkin Kararı. (B.D.K.No:57/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.10.2022) |
| SÖZLÜ SORULAR: |
|  10. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın, KKTC Merkez Bankası Tarafından 10 Milyon Dolar ve 12 Milyon Euro Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:4/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:25.10.2022) (Başbakanlığa) |
|  11. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın,Yenierenköy Sağlık Merkezinde Bulunan Laboratuvar Aletlerinin Akıbetine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:5/2/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:25.10.2022) (Başbakanlığa) |
| TEZKERELER:  |
|  12. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, ivedilikle görüşülen Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:71/2/2022 ile Y.G.K.No:182/4/2020) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:28.10.2022) |

-BİRİNCİ OTURUM-

 (Açılış Saati: 10.43)

BAŞKAN : Zorlu TÖRE

KATİP : Hasan KÜÇÜK

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin, Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılının, 9’uncu Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Buyurun Sayın Katip.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

 KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

 BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

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

 Sayın Milletvekilleri; bu kısımda birinci sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının B.D.K.No:4/1/2022 sayılı Kararına Ek Kararı bulunmaktadır.

 Kararı okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Sayı: B.D.K.No: 51/2/2022 Tarih : 25 Ekim 2022

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

 Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, 25 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Oyçokluğuyla kabul etmiş olduğu, B.D.K.No:4/1/2022 Sayılı Kararına Ek Kararı ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

 Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

DÖNEM : X Tarih: 25 Ekim 2022

YIL : 2

 B.D.K.No: 51/2/2022

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ

B.D.K.NO:4/1/2022 SAYLI KARARINA EK KARARI

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, B.D.K.NO: 4/1/2022 Sayılı Kararda yer alan ve Avrupa Parlamentosu Toplantılarına, Cumhuriyet Meclisini temsilen Ulusal Birlik Partisi temsilcisi olarak belirlenen Gazimağusa Milletvekili Sayın Hakan Dinçyürek ile birlikte temsiliyet sayısı bir kalmak ve Sayın Hakan Dinçyürek ile dönüşümlü olarak toplantılara katılması koşuluyla Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun da Avrupa Parlamentosu Heyetine Ulusal Birlik Partisini temsilen katılmasına oyçokluğuyla Karar verir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zorlu TÖRECumhuriyet Meclisi Başkanı |  |
|  |  |  |
|  | Fazilet ÖZDENEFECumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı |  |
|  |  |  |
|  | Yasemi ÖZTÜRKİdare Amiri |  |
| Devrim BARÇINDivan Katibi |  | Şifa ÇOLAKOĞLUDivan Katibi |
|  |  |  |
| Fırtına KARANFİLDivan Katibi |  | Hasan KÜÇÜKDivan Katibi |

 BAŞKAN – Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye. Hitap edin Yüce Meclise.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Milletvekilleri; Avrupa Parlamentosunda Meclisimizi temsil edecek heyet dönem başında yapılan bir değerlendirmenin ardından saptanır ve İçtüzükte belirtildiği şekliyle partiler temsilcilerini bildirir ve ona bağlı olarak da bu temsilciler karar altına alınır. Şimdi şu anda yaptığımız işlem daha önce emsali görülmüş bir işlem değildir. Dahası ülkemizi, Meclisimizi temsil edecek olan heyetlerin süreklilik arz etmesi gibi de bir ihtiyaç vardır işin doğası gereği. Üstüne üstlük bu heyetlerin saptanmasında değişken olmayan isimlerin içerikte yer almasına ilişkin yaklaşım da geçmişte bu konuda görev yapan Ulusal Birlik Partili Sayın Taçoy tarafından bu Meclise tavsiye edilmiş ve bu bağlamda bir yaklaşım belirlenmişti. Şimdi eğer dış temasları süreklilik arz eden bir amaca hizmet eden temaslar olarak değerlendirmezseniz ve bunlara birer turistik gezi anlamı yüklerseniz, arzu ederseniz iki değil 12 üye belirlesin Ulusal Birlik Partisi, dönüşümlü olarak her biri bir gezme maksatlı yurtdışına çıkışı gerçekleştirsin. Eğer Avrupa Parlamentosunda bu Meclisi temsil edecek heyet süreklilik arz etmeyecek ve her seyahat sırasında bir tanışma merasimine de ihtiyaç duyularak hareket edilecekse, bu temastan bir fayda elde etmenin imkanı yoktur. Dolayısıyla Divanda bu konuda Cumhuriyetçi Türk Partili milletvekillerinin olumsuz oy kullanmasının sebebi, böylesi bir heyetin maksadına uygun bir oluşumla oluşturulması gerektiğine olan inancımızdır. Eğer bu geziye, bu heyete gezen ve turistik bir amaçla hareket eden bir anlam yükleyecek olursanız, o zaman şimdilik iki üye atarsınız. İhtiyaç duyarsanız Grup Başkan Vekilliğinin, Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekilliğinin Meclis Başkanlığına yazdığı yazının benzeri bir tane daha yazılır, bu yarın üç olur dört olur beş olur. Bir de biz gezelim de gelelim mantığına dayalı bir yaklaşım olur. Ulusal Birlik Partisinin dış ilişkilere, dış işlerine dair gösterdiği hassasiyet, bu heyetin yapısını bozma konusunda ortaya koyduğu tavırdan da anlaşılabilmektedir, bir beklenti bir maksat söz konusu değildir. İş ola gezi ola mantığıyla hareket edilmiş olduğunun somut bir ifadesidir. Bu bağlamda Cumhuriyetçi Türk Partisinin bu konuda kati surette olumlu oyu olmayacaktır ve Divanda da olmamıştır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim.

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

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkan Vekilinin konuşmasını dikkatle dinledim. Sanki öyle bir hava yarattı ki Sayın Grup Başkan Vekili, emrivaki bir şekilde Cumhuriyetçi Türk Partisi ile hiçbir temas kurulmadan veya bu konu görüşülmeden, bu talep ortaya konmuştur. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, böyle bir talep konusunda Cumhuriyetçi Türk Partisi ile temasa geçilmiş ve milletvekilleri düzeyinde özellikle Avrupa Parlamentosunda temsil edilecek olan milletvekili ile birlikte ve diğer arkadaşlarla bu konuyu görüştük. Yurtdışı temaslar açısından bakacak olursak, Avrupa nezdinde iki tane farklı alanda biri Avrupa Konseyi biri de Avrupa Parlamentosu olmak üzere, ülkemizin milletvekilleri Avrupa nezdinde temsil edilmektedirler. Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyinin kendi iç mekanizması sonucu aldığı karar neticesinde, orada bulunan iki üyesi de resmi olarak toplantılara katılabilmekte ve oy hakları dışında her türlü komite çalışması olsun Genel Kurul çalışması olsun, tüm bu kurullara katılabilmektedir. Ve zamanında bu düzenleme yapıldıktan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi de seçilmiş milletvekilleri arasından orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de doğru temsiliyeti ve doğru demokratik yaklaşımını gösterebilmek adına bir milletvekilini iktidar kanadından, bir milletvekilini de muhalefet kanadından belirlemek sureti ile buraya göndermektedir ve bu gönderilen milletvekilleri de orada resmi olarak toplantılarını yapmaktadır.

Avrupa Parlamentosu açısından baktığımız zaman ise Avrupa Parlamentosunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada milletvekillerini temsiliyet amacıyla değil lobicilik amacıyla göndermektedir ve lobicilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en eksik olduğu konulardan da bir tanesidir. Ve buraya giden arkadaşlarımız da oradaki milletvekilleriyle temaslar kurmak kaydı ile orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yine demokrasisi gereği muhalefet ve iktidardan oluşan vekilleriyle birlikte orada bir temsiliyet bir lobicilik faaliyeti götürmektedir. Ve bu açıdan bakacak olursak da esasında bu lobicilik faaliyetleri çerçevesi içerisinde Mecliste grubu bulunan siyasi partiler bir lobicilik faaliyeti olduğu için grupların gücü oranında orada temsil edilmesi esas olandır inancımıza rağmen ülkemizin bu aşamada geçtiği ekonomik zorlukları da dikkate alınarak, bu dönem içerisinde bu faaliyetleri yapmak amacı ile iki arkadaşımızı görevlendirdik. Ve bu arkadaşlarımız da yurtdışında olan temaslarda kendileri dönüşümlü olarak hem partimizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisini temsil edeceklerdir. Bu bağlamda yapılan ve uygulamada herhangi bir kusur kesinlikle yoktur. Ve bunun üzerinden de Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkan Vekilinin bu şekilde bu Kürsülerden konuşmasını da doğru bulmadığımı ifade ederim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) - Soru sorabilirim?

 BAŞKAN – Teşekkürler. Buyurun sorun.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Berova konuşmanızı ben de sizin söylediğiniz gibi dikkatle dinledim.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – İyi yaptınız Sayın Başkan teşekkür ederim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Rica ederim. Yalnız konuşmanın hiçbir yerinde bir kişi yerine dönüşümlü olarak iki kişi göndermenin bu Memlekete Avrupa Parlamentosu nezdinde nasıl bir fayda sağlayacağına ilişkin bir fikir ya da bilgi ben duyamadım, belki ben duyamadım. O kısmı bir daha söyleyin yani bu böyledir, öyledir, olabilir, kusur yoktur, hukuka aykırılık yoktur bunun ötesinde bir şeydir zaten söylenen size ve söylenen şey şudur; lobi çalışması dediğiniz şey ister istemez bir temas, iletişim ve tanışıklık gerektirir. Bir kişi gider Avrupa Parlamentosuna Ulusal Birlik Partisinden bir kişi de CTP’den birtakım ilişkiler kurmaya çalışır orada, Kıbrıslı Türkler olarak derdimizi daha iyi anlatmak için. Onun kurduğu ilişkiler doğal olarak lobicilikte en önemli şey nedir? Sizin birebirde de kurduğunuz ilişkilerdir. Bunun dışına çıkıyor bu öneri, sizin yaptığınız öneri. Ha Ulusal Birlik Partisinin böyle bir hakkı var mıydı, yok muydu değil tartışma. Ne gibi bir fayda umuyorsunuz? Yani bu hafta biri gitti bir ay sonra bir buçuk ay sonra iki ay sonra başka biri gitti. Birincinin gidip de yaptığı sohbetlerden haberdar bile olsa yeniden gittiğinde yeni bir kişi oradaki muhatabıyla ilk kez tanışmış olacak. Bu nasıl bir lobicilik faaliyetidir? Yani lobiciliğin özünde sizin kurduğunuz ilişkilerin devamlılığı yatar ve o ilişkileri de kim kurduysa onun devamlılığı üzerinden şekillenir. Bunu da Kürsüden dile getiren kişi Sevgili Hasan Taçoy’du, bu konularda Ulusal Birlik Partisini yıllarca temsil etmiş bir kişi olarak. Nedir umduğunuz fayda? Onu bize söyleyin. Yoksa bu hak vardır da Ulusal Birlik Partisi bunu böyle… Yapar ama niye yapıyor? Yani buradan sonuçta bir bilet kesiliyor gidiliyor bir para harcanıyor ve dediğiniz gibi çok doğru söylüyorsunuz burada amaç Avrupa Parlamentosunda özellikle lobiciliktir ve lobicilikte de biz biliyoruz ki tam tersi geçerlidir. Farklı farklı insanlar gitmesindense aynı insanın gidip ilişkilerini kurup, ha beğenmezsiniz kurduğu ilişkileri onu çekersiniz başka birini gönderirsiniz. O kişi onun yerine dönüşümlü gidecek olan kişi değildir, bunu beğenmedik bu yapamıyor bu yapar dersiniz. Hayır, siz diyorsunuz bir o gitsin sonra bilmem kaç ay sonra bir de öbürü gitsin, onun kurduğu ilişkileri tekrardan o sıfırdan kurmaya çalışsın. Memlekete faydası nedir? Buna ilişkin düşünce varsa onu merak ediyorum. Teşekkür ederim.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Evet demin de ifade ettim. Lobicilik faaliyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına sıkıntılı olduğumuz konulardan bir tanesidir. Bunun yanında bakacak olursak, keşke imkanlarımız daha fazla olsa ve çok sayıda vekilimizi tıpkı Kıbrıs Rum Kesimindeki vekillerin yaptığı gibi, bu lobicilik faaliyetleri içerisine katabilecek imkana sahip olsak arkadaşlar. Ama günün sonunda baktığımız zaman, esasında bu tür faaliyetlere grupların gücü oranında bir katılım dış temaslar için esas olmakla birlikte, biz diyoruz ki kurumsal açıdan da Devlet açısından da ne kadar çok milletvekilimizi ülkemize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne mali yükümlülük getirmemek kaydıyla ki bu öneri de ona göre hazırlanmıştır, ne kadar çok farklı insanla temas edebilirlerse ve kurumsal olarak da bu temaslar neticesinde biz de onlardan ne kadar faydalanabilirsek bizim karımızadır, yararımızadır. Bu vesileyle…

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Değil.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ama Sayın Başkan, ben sizi dinliyorum. Benim de size karşı vereceğim cevap budur.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Çok değil ki gene bir kişi gönderiyorsunuz.

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bir kişi göndermiyoruz.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani iki kişi göndermekten bahsetsen zaten bu konuşma olmaz. Bir kişi gönderiyorsun…

 ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bir kişi gönderiyoruz, birden fazla kişinin kendi orada yapacağı temaslar neticesinde yapacağı iletişimin daha fazla faydalı olacağına inanıyoruz. Ha Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu fikirdeyse, ona da karşı olmadığımızı ifade etmek isteriz. Yani onlar da dönüşümlü göndermek istiyorlarsa, onlara da bir karşıt görüşümüz yoktur. Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özdemir Berova.

 Sayın Milletvekilleri; Kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul Etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri; ikinci sırada Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin İvedilikle Görüşülen Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen Sayın Katip.

KATİP –

CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ

BAŞKANLIĞI

Sayı: Y.T.No:71/2/2022 28 Ekim 2022

 Y.G.K.No: 182/4/2020

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

|  |  |
| --- | --- |
| Öz: | İvedilikle görüşülen Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesi Hakkında. |

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

Resmiye Eroğlu CANALTAY

Komite Başkanı

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

 Sayın Milletvekilleri; bu kısımda Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığının, Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin Uygulanmasının Denetlenmesine İlişkin Görevlendirilen Komite Üyelerine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır. Tezkereyi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

28 Ekim 2022

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na,

Lefkoşa.

 İlgi: 15 Haziran 2022 tarihli yazımız.

 İlgi’de kayıtlı yazımızla, İçtüzüğün 166’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin uygulanmasının denetlenebilmesi için daha önce ismini bildirdiğimiz Komite üyemiz Sayın Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olması nedeniyle yerine Komite üyemiz Sayın Hasan Küçük’ü görevlendirdiğimizi belirtir, saygılar sunarım.

Resmiye Eroğlu CANALTAY

 Komite Başkanı

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; 62’nci maddeden bir konuşma istemi var. İçtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca bir konuşma istemi vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın “Hayat Pahalılığı ve Kıb-Tek” ile ilgili konuşma istemi vardır.

Buyurun Kürsüye Sayın Tufan Erhürman, buyurun hitap edin Yüce Meclise.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çünkü Kürsüden tırnak içindeki Hükümet adına bir açıklama bekliyoruz. Onun arkasından konuşacağım. Şimdi birkaç gün önce…

BAŞKAN – Arkadaşlar sessiz olalım. Buyurun devam edin.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Birkaç gün önce Sayın Ünal Üstel’in bir açıklaması yansıdı basına ve dedi ki “Elektrikle ilgili oyunlara son veriyoruz, yeni bir modelimiz var, bu modeli uygulayacağız ve bundan sonra memlekette işte üç günlük akaryakıt kaldı, beş günlük akaryakıt kaldı bu tartışma bitecek” dedi. Biz de bunu basından okuduk. Memleketin en ciddi sorunlarından biri biliyorsunuz ta 2021’in Ekim ayından beri elektrik dolayısıyla bunu sadece şimdi soru olarak soruyorum. Herhalde Meclisin hakkı var bu kadar sorun yaşanan bir konuda yeni bulunan formül nedir? Bu formülü bizimle paylaşmasını ya Sayın Üstel’in ya onun sağlık durumu müsait değilse Hükümetten herhangi birinin bu formülü bizimle paylaşmasını istiyoruz bu bir.

İkincisi de memleketin her bir tarafında hayat pahalılığıyla ilgili şikayetler günde birkaç kez çeşitli kesimler tarafından dile getiriliyor. Bu konu da Meclisin gündemine bir türlü gelmiyor. Bunu da çok uzatacak değilim. Sadece şu soruyu Hükümete yöneltmek istiyorum ve cevap bekliyoruz. Bu konuyla ilgili özellikle temel gıda maddelerinin ucuzlatılmasıyla ilgili yürüttüğünüz herhangi bir çalışma ya da ortaya koyduğunuz herhangi bir fikir var mıdır? Yoksa da yok olduğunu bilelim. Hep beraber bunun üzerinde konuşalım. Varsa da ne olduğunu bilelim. Bu iki soruya cevap bekliyoruz. Çünkü ikisi de acil meselelerdir özellikle elektrik başta olmak üzere bunun ardından ben konuşma hakkımı saklı tutuyorum. Zaten süremi de kullanmadım. Basından öğrendiğimiz şeyin özellikle elektrikte bizimle ne olduğunun paylaşılmasını ve hayat pahalılığı konusunda bir çalışma var mıdır, yok mudur bu konuda çeşitli açıklamalar okuyoruz çeşitli Bakanların ağzından bunları burada bir duymak istiyoruz. Konuşma hakkımı saklı tutuyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Alişan Şan buyurun Kürsüye, buyurun hitap edin Yüce Meclise.

MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıb-Tek’te akaryakıt ve navlun konusunda Hükümetimizin bir çalışması sonlanmak üzeredir. Sayın Başkanın sormuş olduğu soruda çok kısa bir zamanda bu konuda gerekli açıklamayı Sayın Başbakanımız işlemlerin sonlanmasına müteakip hem kamuoyuyla hem de sizlerle bu bilgileri paylaşacak. Çalışmanın sonuna yaklaşılmıştır, tamamlanmasına müteakip arkadaşlar bu bilgiyi kısa bir süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Bu arada hayat pahalılığıyla ilgili gerek Bakanlığımın gerekse Hükümetimizin de çalışmaları içerisinde temel gıda ürünlerinin ve sadece gıda değil bazı başka ihtiyaçların temel ihtiyaç ürünlerinin de gerek KDV’leriyle gerekse diğer fonlarıyla ilgili indirimler üzerinde de çalışmaktayız. Bunları da yakın zamanda kamuoyuyla bizzat ben Bakanlığım paylaşmış olacak.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Ne söylemiş oldunuz yani bize? Yani Sayın…

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Ünal Üstel Sevgili Alişan Şan, basında bir açıklama yaptı. Dedi ki “Biz çok kısa bir süre içerisinde bu meseleyi çözüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla, artık memlekette üç günlük akaryakıt kaldı, beş günlük akaryakıt kaldı böyle bir şey olmayacak” Dedi.

Üstünden de geçti beş gün, beş gün sonra da biz Mecliste sizden bu konuyla ilgili bilgi istiyoruz. Şunu diyebilirsiniz şöyle bir formül üzerinde çalışıyoruz ama daha tamamlanmadı, olmazsa da size olmadığını açıklayacağız diyebilirsiniz ama burası yani böyle bir sürpriz yumurtalar memleketi olmaktan çıksın artık. Yani daha önce elektrikte bulduğunuz çözümlerin de başımıza ne çoraplar ördüğünü gördük. Niçin söylemezsiniz yani bu gizli saklı bir şey olamaz ki.

 Sayın Başbakan buyurun Kürsüye.

 BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL – Neyse yani sağlık konusuyla Kürsüye çıkmak istemedim ama arkadaşlarımız bu kadar şeyi üsteledi…

 BAŞKAN - Buyurun hitap edin yüce Meclise Sayın Başbakan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Ünal Bey, özür dilerim ama yani sağlığınız müsait değilse Hükümetten biri konuşsun dedim zaten ben yani lütfen bu konuda hassasiyet göstermediğimizi ima etmeyin.

 ÜNAL ÜSTEL (Devamla) – Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümete geldiğimiz günden beri Elektrik Kurumu ile ilgili sorunlar devam eder. Biz o sorunları her platformda masaya yatırdık ve çözmeye çalıştık. Tabii önce bir yakıt alımıyla ilgili sıkıntılar oldu ve o sıkıntıları çözmek için çalışmalar yaptık ve elden alım yapmak için de zorlandık ve aldık ülke elektriksiz kalmamak adına.

Bugün geldiğimiz noktada ihaleye çıktık, ihale sürecinde hatırlayın 19 veren oldu, 30 veren oldu, 45 veren oldu ve 45’in üstünde ve 45’te ihale bağlandı. Buna rağmen itirazlar oldu ihaleyi iptal ettik, 19’a dedik gelin sizden alacağız 5 gün oyaladılar, yazılıdır bunlar Perşembe günü basına deklere edeceğim. Ondan sonra yazılı cevap verdiler biz 19’a taşıyamayız, getiremeyiz. 30’u çağırdık 30 da iki gün oyaladı ve ondan sonra deklere etti yazılı Perşembe günü basına vereceğim yazıları ile birlikte tekrar dedik Elektrik Kurumuna çağırın ve konuşun, çağırdı 13’e verdi Hayati Ozok iki gün onu bekledik teminatını da yatıramadı. Adam ondan sonra geldi yazılı çekildim ve şimdi bugün arkadaşlar, Türkiye ile bunu masaya yatırdık, çözdük bundan sonra biz de yakıtla ilgili herhangi bir sorun yok tamamen bütün yakıtımızı Türkiye Cumhuriyeti’nden ilgili şirket getirecek biz nakliye hiçbir para vermeyeceğiz bir tek yakıt için borsa fiyatı neyse borsa fiyatını ödeyeceğiz. Bunu sağlık konusunda fazla ışıkta kalamadığım için bıraktım ki Perşembe günü deklere edeyim. Haklıdır Hocam, kamuoyunda bir sürü spekülasyon tabii kamuoyunu ortalığı velveleye vermek için ve birtakım sıkıntılar yaratmak için herkes de bir şey konuşur. “İki gün yakıt kaldı, üç gün yakıt kaldı, bir gün yakıt kaldı.” Yakıtımız vardır, gemi ilgili şirket Türkiye şirketinin devletten devlete alım vardır. Taşımacılık ücreti artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ödemeyecek, TPIC ile protokol yapıyoruz Perşembe günü taşımacılığı tamamen Türkiye Cumhuriyeti karşılıyor, biz yalnız borsa fiyatı neyse yakıtın onu alacağız arkadaşlar bilginize sunmak istedim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) - Kükürt oranı ne olacak?

 ÜNAL ÜSTEL (Devamla) – Kükürt oranı yüzde 1 olacak. Yüzde 3 kükürt almamız için de arkadaşlar, ikinci protokol yapıyorum filtre takılacak Elektrik Kurumuna. Üç ay ve altı ay arasında filtreyi takacağız ve ondan sonra filtre takıldıktan sonra da elektriği ucuzlatmak için yakıttaki fiyatı yarıya çekmek için o zaman yüzde 3 kükürt veya yüzde 3’lük almış olacağız ama filtre takılmadan, yüzde 1’in üstüne kükürt oranı olan hiçbir yakıt Elektrik Kurumuna gelmeyecek. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; şimdi üçüncü kısım komitelerden gelen tasarı ve öneriler…

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) - Zorlu Bey, soruya verilen cevaplar üzerine konuşma hakkımı saklı tuttuğumu söylemiştim.

 BAŞKAN - Hayır, tekrar söz istediğinizi işaret etmediniz.

Buyurun Kürsüye, buyurun hitap edin Yüce Meclise süreniz beş dakikadır.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii Sayın Üstel’in buraya çıkıp da rahatsızlığı dolayısıyla rahatsız olacağı bir ortamı yaratmayı asla istemedim, bunu da söyledim. Bu bilgilerin Sayın Üstel tarafından değil Hükümetten herhangi biri tarafından da burada paylaşılması mümkündü anlamadım bu öfkenin sebebini özel olarak söylemiş olmama rağmen böyle bir şey ile karşılaştık bir kez daha geçmiş olsun diyorum.

Tabii Elektrik meselesi arkadaşlar, bilirsiniz yani tabiri caizse bu film tam böyle başladıydı başladığı noktaya geri döndük. Yani Ekim 2021’den beri tam da bunu yaşıyoruz bu memlekette. Hatırlarım bu Kürsüden Erhan Arıklı defalarca söz aldı “Biz TPIC’den ihalesiz akaryakıt alımı yapacağız, çok da ucuza gelecek” diyerek başlayan süreç bir sene geçti. Bir senedir yok, ihaleler iptal edilir yok ihaleye çıkılmaz yok bu arda ihalesiz akaryakıt alınır, 150 Dolara bu memlekette siz de biliyorsunuz ton başına akaryakıt taşındı. Bütün bunlar yaşındı şimdi ve ne yaşandı onu da çok iyi biliyorsunuz bizim 200 bin ne kadardı 200 bin tondu şey Salahi yıllık?

SALAHİ ŞAHİNER (Güzelyurt) (Yerinden) - 240 Bin…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 240 Bin ton civarında akaryakıt ihtiyacı varken Kıb-Tek’te hatırlarsınız 150 bin ton için ihaleye çıkma kararı aldı bu Hükümet amaç da neydi? Geriye kalan 50 bin artı 40 binin TPIC’den getirilmesiydi. Hatta arada TPIC’ten akaryakıt getirilmeye kalkıldı, TPIC size dedi ki benim elimde şu anda yüzde 1 kükürtlü akaryakıtım yoktur dolayısıyla sağlayamam bu da yaşandı.

Şimdi ne oldu da bütün bunlar bu şekilde hallolabildi ve taşıma navlun ücreti de olmaksızın, akaryakıt gelebilecek. Bununla ilgili ne görüşüldü, ne yapıldı, niye o zaman bir sene- bir buçuk senedir bu yapılmıyordu bu İhale Yasasına ne kadar uygundur? Bütün bu tartışmalar tekrardan Ekim 2021’den buraya yaşananlardan sonra bir daha bütün tartışmalar tekrar açılıyor. Anlaşılır gibi değil ne yaptığınız. Sayın Ünal Üstel, ilk başta dedi ki geldim kucağımda buldum. Doğrudur dedik gerçekten geldi kucağında buldu ama Ulusal Birlik Partisi olarak kucak, aynı kucaktı. Şimdi Sayın Ünal Üstel kucağında buldu, baştaki ilk dönemdeki hükümet ne söylüyorsaydı, şimdi Sayın Ünal Üstel onu söylüyor. Soru net bu kadar kolaydı bu iş mademki ve her şey tamamdı yüzde 1 kükürt gelecekti, navlun da alınmayacaktı hiçbir sorun da olmayacaktı İhale Yasasına nasıl uyduracaksanız uyduracaktınız. Niçin bir senedir o zaman bütün bunlar yaşanır, yoksa burada da şimdi soru işaretleri var ve yine aynı hikâyeyi mi yaşayacağız?

Yani bu kadar ciddiyetsiz bir şekilde ele alınmaz be arkadaşlar bu işler. Aylardır yılı geçti Kıb-Tek’ten başka bir şey bu toplum konuşamadı yahu ve şimdi bir sene sonra döndünüz bize bir sene önceki hikâyeyi tekrar getirdiniz önümüze yepyeni bir sürpriz yumurta yepyeni bir formül. Neresinden tutar yani bu ve şimdi hepimiz karnımız ağrıyarak bekleyeceğiz acaba bu defa olacak mı ve nasıl İhale Yasasına uygun olacak? Şirkettir sonuçta TPIC yani devletten devlete diyorsunuz da TPIC bir şirkettir, bir şirketten ihalesiz akaryakıt alımından bahsediyorsunuz sonuç itibariyle ve siz yine kendi kararlarınızda Yasa Gücünde Kararname çıkardınız Türkiye’deki kamu kuruluşlarından veya kamuya ait şirketlerden alınacak diye TPIC’i işaret ettiniz. TPIC size benim elimde böyle akaryakıt yok dedi. Döndünüz kendi çıkardığınız Yasa Gücünde Kararnameye aykırı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu kurumu olmayan, kamu kurumuna bağlı bir şirketi de olmayan bir yerden 150 dolara hem de o sırada 32-33 dolarken ihale ile bağlanan şeyler ton başına 150 dolara beş katına akaryakıt getirdiniz bu ülkeye. Şimdi yine aynı hikâyenin içine giriyoruz ve dahası var şimdi kimse öyle yine konuşmadan bizden bahsetmem uzmanlarla konuşmadan getireceksiniz de filtre takacaksınız da bilmem neyin üstüne ve taktığınız filtre sonucunda da yüzde 3 kükürtlü de akaryakıt getireceksiniz. Kiminle konuştunuz yahu bütün bunları, hangi bilim insanları size oturdu, fizibilitesini yaptı? Yani bu iş yıllardır konuşuluyor oradaki filtre işi ve birçok uzmanın söylediği şey ekonomik ömrünü doldurmaya yaklaşmış olan bir baca var. Onun üstüne koyacağınız filtrenin getireceği ekonomik yük ve gerçekten sağlayacağı çevresel etki, arzu ettiğiniz boyutta olmayacak diye size verilmiş çeşitli bilgiler var, çeşitli uzman görüşleri var.

Sayın Ünal Üstel’i istemem çıksın Kürsüye rahatsızlığından dolayı ama varsa bu konuda yaptığınız bir çalışma mühendislerle bilmem ekonomistlerle bilmem nelerle bunları söyleyeceksiniz bu Mecliste. Her defasında ben yeni bir sürpriz yumurta buldum onu getiriyorum her şey çok güzel olacak. Hani ne oldu güzel? Aylardır yılı geçti bu memleket Kıb-Tek üzerinden zarara uğratılmaya devam ediliyor. Oyun, oyun dersiniz ihaleye çıktınız 45’i verenler oldu iki tane biri 30 verdi biri 19 verdi 13’e bağladınız. E, güvenmediğin iki günün içinde teminat bulamayacak bir şirketsaydı niçin 13’e bağladıydınız ve açıklasınız kamuoyuna oyun bitti en ucuzundan getiriyorum. Daha bir hafta iki hafta önce yaşandı bu şimdi bu kamuoyu size nasıl güvensin yeni bulduğunuz formül konusunda? Bir de devletten devlete dersiniz, tekrar ediyorum devletten devlete değil bu TPIC bir şirkettir. Evet, devletin ortaklığında olan bir şirkettir ama şirkettir. O Yasa Gücünde Kararnamede onu bildiğiniz için öyle yazdıydınız ona da aykırı bir şekilde getirdiniz. Yani saldım çayıra Mevla’m kayıra her defasında yeni bir deneme, deneme-yanılma deneme tahtasına çevirdiniz memleketi bu birinci nokta bu tabii daha çok konuşulacak şimdi aldık bu bilgiyi daha çok konuşulacak bu.

Hayatın ucuzlatılması, hayat pahalılığının önlenmesi çeşitli bakanlardan çeşitli açıklamalar duyuyoruz. Demin Sayın Alişan Şan çıktı bu Kürsüye ne söyledi bize? Ben hiçbir şey anlamadım yani Sayın Alişan Şan anlatamadı diye değil bilgi yok çünkü içinde de onun için anlamadık. Ne yapmayı düşünürsünüz yani fonlarla ilgili ara ara narh sözü duyarız, narh ile ilgili bilmem KDV‘lerin tıraşlanması, gümrük vergilerinin tıraşlanması yani herhangi bir şey geçer mi aklınızdan? Şunu da kabul ederim ha çıkarsınız ve dersiniz ki, biz şöyle bir çalışma yaptık KDV’de, gümrük vergisinde bilmem fonlarda şöyle bir indirim yaptığımız takdirde Maliyenin şu kadar eksiği olacak bu da vatandaşa şöyle yansıyacak onun için yapmayı uygun bulmadık. Bunu da kabul ederim ama bu konuda gaile çektiğinize ve bir şeylerin yapılabilmesine ilişkin bir çalışma yapıp Meclisle paylaştığınıza ilişkin bir bilgimiz olması lazım. İnsanlar bize ne der bilirsiniz son günlerde size de diyorlardır. Sakın ha derler asgari ücreti yükseltmesinler, sakın ha asgari ücreti yükseltmesin diyen asgari ücretli çalışan var. Sebebi ne? Çünkü farkındadırlar ki, asgari ücret her yükseldiğinde hayat pahalılığı onun 2,5 katı yükselerek, asgari ücreti açlık seviyesinin altına doğru çekmeye başladı. Bununla ilgili insanların kaygılarını siz de duyuyorsunuz Hasan Beye de gidiyor biliyorum. Peki, bununla ilgili Hükümetin ne gibi bir çalışması, tekrar söylüyorum çalışma yaparsınız bir sonuca ulaşamazsınız, saygım var ama getirir paylaşırsınız Meclisle Meclis de size bir şey söyler gırak gırak eder yahu insanlar! Gırak gırak eder durmadan siz de açıklama yaparsınız! “Reform yapacağım, reform yapacağım.” Geçen gün sordular bana bu Yerel Yönetim Reformundan sonra bir reform yapacakmış Hükümet Allah beterinden saklasın dedim! Allah beterinden saklasın! Yani o reformsa bundan sonrakilere artık hayal bile etmek istemiyorum ve Ünal Bey, ilginç bir şey daha yapıyor. Üç gün önce bir açıklaması var “51/95’i diyor CTP’de muhalefet de katkı koysun birlikte geçirelim.” Ben de açıklama yapıyorum cevaben mecburen çünkü CTP’yi anıyor. Diyorum ki yahu 51/95 konusunda benim milletvekillerim sadece komitedekiler değil komitede olmayanlar da baştan beri 51/95’e katkı koyuyor. Burada hiç övünmedim, övünmeye gerek de yoktur görevimizdir Organize Sanayi Bölgeleri konusunda Sevgili Olgun Amcaoğlu ile Sevgili Resmiye Canaltay ile günlerce çalıştık görevimizdir hiç bu bir övünme konusu değildir, katkı koyduk. Çıkıyor diyor ki onlar da sonra iki gün sonra o açıklamadan iki gün sonra iki gün yahu okuyorum Sayın Ünal Üstel’in açıklamasını “Muhalefet konuşacak, biz yapacağız diyor.” Şimdi bakın hale bak yahu sen iki gün önce bize den 51/95’e katkı yap ki zaten yapıyoruz ondan haberdar değilsin, iki gün sonra da den ki “Muhalefet konuşacak, biz yapacağız.” Bir yerlerden duyduğun cümleleri bize burada tekrardan söylen. Ne oldu üç gün önce yaptığın açıklamayı başkası yazdıydı, üç gün sonrakini başkası yazdı başka kalemlerden çıktı bunlar?! Ya bize çağrı yapan komitelerde birlikte çalışalım ki, zaten biz halkın yararına olan konularda komitelerde elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ya da üç gün sonra diyorsun ki muhalefet konuşacak biz yapacağız. Ne tutarlılık var ne samimiyet var ne de demokrasi bilinci var ama böyle işte saldım çayıra Mevla’m kayıra giden bir yapıyla karşı karşıyayız bir söylediği bir söylediğini tutmaz. Bu Ünal Beyin şahsında değil söylediğim. Her tarafta, hükümet dediğiniz yapının her tarafından aynı açıklamalar geliyor. Ya muhalefet konuşacakmış, kendi de yapacakmış. E, muhalefet konuşacak kendin de yapacaksan ne çağırın be kardaş beni o zaman destek yapayım ben sana 51/95?! Ki ben sana yapmıyorum ki 51/95’te desteği. Bu memleketin ihtiyacı olduğunu 51/95’in ilk biz söyledik. Siz tutturdunuz birleştirme, birleştirme biz uğraştık 51/95’te girsin bu sürecin içine ve elimizden gelen katkıyı da yaptık.

 Ha, deminki konuyla ilgili de bir şey söyleyip bitiriyorum ama bu elektrik konusunu daha çok konuşacağız belli ki. Çünkü başa sardık, sıfır noktasına geri döndük bir sene önce neyseydi aynı hikayeyi konuşmaya başlayacağız.

Hayat pahalılığında bekliyorum, çok açık bekliyoruz CTP olarak geleceksiniz ve buradan bir çalışma paylaşacaksınız. Bunu emir olarak söylemiyorum. Bu memleketin ihtiyacı olarak söylüyorum. Biz de katkı koyabiliyorsak katkı koymaya hazırız ama bu memlekette insanlar gırak gırak eder bunun farkına varın artık.

Demin konuşulan konuyla ilgili olarak da söylediğimiz şey nedense anlaşılmıyor yahu! Yani ben Özdemir Berova’nın açıklamalarından bir şey yine anlamadım ikincide de. Söylediğimiz şey belli, Avrupa Parlamentosu tam da Özdemir Beyin söylediği gibi lobicilik yapılan yerdir, lobicilikte nasıl yapılır? İlişki ağları kurarsınız network derler ya işte, o ağları kurarsınız. Her gittiğinizde o insanlar üzerinden başkalarıyla sizin insanlarınızda bilir bunu yıllarca yapıldı. Şimdi diyorsunuz ki değişimli, dönüşümlü yapalım. Bir defa o gitsin, üç ay sonra da öbürü gitsin, beş ay sonra da başkası gitsin tam o söylediğimiz laf var ya bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için. Ha, sen nesin? E, bakan olamadım, bilmem ne olamadım, bilmem ne olamadım. Ben Avrupa Parlamentosu nezdinde temsilciyim oldum. Aslında konunun geldiği yer burası. CTP’de haberdardır bundan. Yahu CTP Genel Başkanı haberdar değil, CTP Grup Başkan Vekili haberdar değil. Haberdar olmamızın ne manası var zaten, yani konu haberdar olup olmama konusu değil. Bizim oyumumla ilgili değil ki bu. Siz kendi kararınızı verirsiniz zaten UBP olarak. Anlaşılır gibi değil yani yarattığınız şey ve bugün yapılan açıklama bizde arkadaşlar Kıb-Tek’e ilişkin endişeleri gidermek yerine derinleştirmiştir bunu bilin, bu şey meselesine de filtre miltre meselesine de, filtreye CTP asla ve katla karşı değil. Çevre ile ilgili bir şey ama bunu çalışmış olmanız gerekir, bununla ilgili buraya doğru dürüst bir proje getirmeniz gerekir bu işe girmeden önce. TPIC konusunda da anlaşma daha tamamlanmadı bilmem ne, bununla ilgili çok daha ayrıntılı ve tatmin edici bilgi isteyeceğiz. Her şeyden önce bir şirket olarak İhale Yasası kapsamında nasıl olacak da ihalesiz alımlar devam edecek meselesi başlangıç noktasıdır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Başkan cevap vereyim.

 BAŞKAN – Sayın Erhan Arıklı buyurun. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Teşekkür ederim.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Hükümet bana göre kurulduğu günden itibaren belki de en doğru icraatını yapmak üzere. O da nedir? Yıllardan beri dillerde pelesenk olan herkesin bildiği ama üzerine bir türlü gidilemeyen, son derece sistemleşmiş profesyonel bir Kıb-Tek mafyası dediğimiz mafyanın kökünü kazıyacak bir adım atılıyor. Bu adımı atmakla muhalefetin de elinden ciddi bir argümanı almış oluyoruz. Yani şimdiye kadar yapılan bütün ihaleler, akaryakıt, taşıma, navlun ücreti üzerinden yapılıyordu. Hep de söyledik soygunsa akaryakıt navlun üzerinden değil, mal alımı üzerinden yapılıyordu.

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’yle bir anlaşma yapılıyor, Enerji Bakanlığıyla ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti navlun ücreti ödemeyecek.

 SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Plas değerini ödeyecek ama.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Plas değeri zaten ödüyorsun kardeşim bedava mı gelsin o da yani!

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Hani 300 Dolara geliyordu bu yakıt, yani TPIC bir yerden 300’e alıp Kıb-Tek’e 600’e mi?…

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Sıra ona da gelecek Salahiciğim merak etme, sıra ona da gelecek. Göreceksiniz Kıb-Tek’i biz kurtaracağız, bu Hükümet kurtaracak Kıb-Tek’i. Bu Kıb-Tek’i yine bu Hükümet kurtaracak, navlun meselesini, ihale meselesini tarihe gömüyoruz. Ha, bu sizin hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü her televizyona çıktığınızda işte ihale yolsuzluğu, doğrudan alım, ihalesiz alım gibi saatlerce burada konuşuyordunuz.

 SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Aksini ispat edebildiniz mi?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) - Artık bundan sonra ne konuşacaksınız merak ediyoruz.

 CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Sayıştay Raporları var, açıklayın…

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

 Şimdi arkadaşlar sizin konuşmacılarınız burada konuşurken bu taraftan bir tane itiraz gelmiyor, Allah aşkına yahu bir susun bir dinleyin! Bir susun, bir dinleyin. Sorunuz varsa sorarsınız. Yani nedir hoşunuza gitmeyen. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki, navlun ücretini artır ben ödeyeceğim kardeşim diyor. Artık bu işe karışmayın diyor. Daha ne istiyorsunuz? Birkaç ay sonra da filtre takılacak.

 Sayın Tufan Erhürman diyor ki, bu konuyla ilgili elinizde fizibilite var mı? Ben Bakanlığa geldiğimde fizibilite raporunu önümde bulmuştum. Lütfen bir Kıb-Tek’e sorun orada sizin adamlarınız var, yıllar önce filtrenin fizibilitesi yapılmış, burada çıktım rakamları da açıkladım. 30 ile 34 Milyon Dolardır filtrenin bedeli. Yıllık bakım ücretine varıncaya kadar o fizibilite raporunda yazıyor, yılda 4 Milyon Dolarlık da onun bakım ücreti var. Bunu koyduğunuz takdirde Türkiye’de bol miktarda bulunan yüzde 3’lük fuel oil’i alıp gelebileceksiniz, fiyatı çok daha ucuz olacak. Bu şekilde elektriği de belki ucuzlatma imkanı bulacağız. Yahu arkadaşlar; bunun dışında bildiğiniz başka bir formül var mı? Başka bir formülünüz varsa söyleyin.

 ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – İhaleyi zamanında doğru yapmaktı formül.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Hedeften kaçma Erhan Bey, hedefe bak.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Netice itibarıyla Kıb-Tek mafyasının kökünü kazıyoruz. Allah’ıma bin şükür, bunu da bu Hükümet becerecek. Dolayısıyla konuşacak başka malzemeler arayın, saygılar sunuyorum.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) - Bir şey sorabilir miyim?

 BAŞKAN – Sayın Bakan Ceyhun Bey bir şey sormak istiyor size kabul ederseniz.

 Buyurun.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Kıb-Tek’le ilgili Sayıştay Raporunun hazır olduğu duyumunu aldık.

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Evet.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Bunu açıklayacak mısınız?

 ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sayıştay hem Meclise gönderiyor, siz de temin edebilirsiniz, hem de polise gönderiyor. Dört gözle bekliyoruz.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Meclise gelmedi, kendi sayfasına koymadı.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ha, Sayıştay konusunda elbette sizin kadar biz de hassasız ama sizin hassasiyetiniz nedense belli konulara düğümleniyor. Keşke daha önceki mesela Kıbrıs Türk Hava Yolları dahil birçok konuda da Sayıştay Raporlarının üzerine gidebilseydiniz.

 CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Bizim hassasiyetimiz yolsuzluklara düğümleniyor, yolsuzluklara düğümleniyor bizim hassasiyetimiz.

 BAŞKAN – Teşekkürler Erhan Bey.

 Buyurun Sayın Erhürman.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani gerçekten ben de nasıl bir yönetim zihniyetidir ben bunu merak ediyorum. Muhalefet ne bulacakmış da konuşsun. Yahu memleketin altı üstüne geldi, muhalefet konuşacak bir şey bulamayacak, sizi de bu gerdi? Yani sizi geren sadece budur?

 BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Muhalefetin, muhalefetin yüzde 70’i, yüzde 80’i Kıb-Tek’i konuşur…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben şunu söylüyorum siz bak siz bir seneden fazla, bir sene oluyor ondan önceki hükümetlerinizle de beraber hükümettesiniz. Kıb-Tek mafyası diye bir şeyden bahsedersiniz burada. Ben ağzıma böyle bir laf almadım bugüne kadar. Çünkü ben ispatlanmış şeyler üzerinden konuşurum. Siz konuşursunuz ve o mafya dediğiniz şey üzerinden aylarca bu memleket elektriksiz de kaldı, zarara da uğradı Kıb-Tek, bilmem ne de oldu. Bununla ilgili de biz burada konuştuk, yanlış yaptık. Sizsiniz mafyadan bahseden. Siz mafyadan bahsederken biz de size 32 Dolara navlun ücreti olan, tonu 32 Dolar olan akaryakıtı 150 Dolara getirdiğinizi söyledik yanlıştı? Yanlış mıydı, değil miydi? Söyleyin.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Bir gün o operasyonların nasıl yapıldığını anlatacağım Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam nasıl yapıldığını buradan anlatın toplum duysun. Madem bilirsiniz bu kadar aylardır, yıllardır hükümettesiniz ve bu kadar bilirsiniz, çıkın buradan anlatın.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Anlatacağız.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tabii ki anlatın. Niçin anlatmadınız bugüne kadar?

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Önce bir çözelim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani bugüne kadar biz size dediğimizde 32-33 Dolarlık akaryakıtı 150 Dolara getirdiniz, çıkaydınız Kürsüden ve diyeydiniz ki bizim kabahatimiz yok. Şundan dolayı böyle oldu. Siz çıkaydınız Kürsüye, sizdiniz diyen 240 Bin ton akaryakıta ihtiyaç varken, 150 Bin ton üzerinden ihale kararı aldırdınız, TPIC’den getiresiniz geri kalan 90 Bini ihalesiz diye ve getiremediniz ve getiremediğiniz için 150 Dolar tonundan biz burada elektrik almak zorunda kaldık. Bunları ne söylemediniz.

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Filtre ile ilgili olarak da tekrar söyleyeyim herkes anlasın ne söylediğimizi, biz filtreye karşıyız marşıyız diye bir şeyimiz yok. İki şey sordum. Bununla ilgili de devam edeceğiz bunu sormaya. Çünkü bu memleketin geleceğidir. Filtre konusunda sadece ekonomik fizibiliteden bahsetmem. Bu filtrenin çevreyle olan bağlantısını yüzde 3’lük kükürt getirdiğiniz zaman bunun gerçekten kirletip kirletmeyeceğini bilimsel verilerle görmek istiyoruz. Çünkü hazırlandığınız şeyin ne olduğunu görüyoruz, yüzde 3 kükürtlük akaryakıt getirmeye hazırladığınızı buradan açıkça söylüyorsunuz ve direkt alımla bunu yapacaksınız. Bu filtre gerçekten bu konuda çevresel anlamda yeterince etkili midir? Bilmem kaç sene önceki fizibiliteden bahsetmem, bir yaşamı var, bir ömrü var, ekonomik ömrü var her şeyin. Bununla ilgili bu yatırım fizibıl bir yatırım mıdır? Çünkü Kıb-Tek’te bunu ödeyecek sonuç itibarıyla. Bütün bunları bu toplumla paylaşmadan aldanmayın yine giresiniz bu işe. Her yaptığınızda bu işle ilgili biz sonucu gördük ve siz şimdi dersiniz ki bu Hükümet kurtaracak Kıb-Tek’ten bunu. Yahu bu Kıb-Tek’i bu Hükümetten kurtarmak gerekiyor esas, yok bu Hükümet Kıb-Tek’i kurtaracak! Kıb-Tek’i Hükümetten kurtarmak gerekiyor. Aylardır bu Kıb-Tek, yani sizden çektiğini kimseden çekmedi yahu ve hala daha bu Hükümet onu kurtaracakmış da muhalefet de konuşacak bir şey bulamazmış. Vay keşke hallolsa Kıb-Tek’teki mesele de muhalefetin konuşacak o kadar çok şeyi var ki. Muhalefetin bırakın, sokağa çıkın insanların konuştuğu şeyleri duyun. Yani gerçekten inanılır gibi değil yahu yani haliniz! Çok rahat da bu Kürsüden bu Hükümet bunu da kurtaracak, siz de konuşacak bir şey, sanki de bütün dert budur! Erhan Beyin tek sorunu bu. Muhalefet acaba konuşacak bir şey bulacak mı, bulmayacak mı memlekete dair sorun bu.

 Sayıştay konusunda da; Sayıştay Kıb-Tek’le ilgili raporu getirsin diyen sizsiniz. E!

 ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İstiyor musunuz? Daha bitmedi.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bitince getirsin tabii ki yahu. Yani Sayıştay ciddiyetle raporunu tamamlasın getirsin ama yok Sayıştayın bu konusuyla ilgilenirsiniz de şu konusuyla ilgili, nereden çıktı yani bu! Nereden çıktı yani bu ne tuhaf işler yani bunlar. Yani ciddiyetten bu kadar yoksun bir yaklaşım!

Şimdi Türkiye’de size demiş ki, sizin deyiminizle, siz uğraşmayın artık bu işlerle biz yaparız. Zaten getirdiğiniz yer memleketi bu. Her şeyi yüzünüze, gözünüze benzyecek, benzeyecek, benzeyecek, sonra da Türkiye diyecek ki, ya bunu da bırak, bunu da bırak, bunu da bırak da ben yaparım. Budur yani sizin yönetici, siz ne yapacaksınız yahu burada, naparsınız yani burada?! Aylardır bir Kıb-Tek’in akaryakıt sorununu çözemediniz. Şimdi de övünürsünüz Türkiye size dedi ki, yapamıyorsunuz siz bu işi bırak da ben yaparım. Bununla da övünürsünüz ha. Erhan Bey bunu Kürsüden söyledi bugün.

 DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – İdareyi de devrederler işte.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha, yani ben yapamam, onu da yapamaz Kıbrıs Türk Halkı, bunu da yapamaz. Senelerdir Kıb-Tek’te ihaleyle 32 Dolar, 33 Dolar gelir, ihale mafyası vardır diyorsunuz, isteriz buradan söyleyesiniz kimdir bu mafya, nedir madem bu kadar bilirsiniz, hiç sorunumuz yok ama sonuç itibarıyla siz 33 Dolara gelen akaryakıtı 150 Dolara getirmiş bir Hükümetsiniz. Bu da değişmiyor yani. Son 75 Dolara getiren size ihalede 45 Dolar arttı yahu! Bu kadar açık yaşandı her şey. Hala daha, yani burada tam kel başa şimşir tarak yani! Yani bu kadar şeyi yap, üstüne de tüy! Bu yönetim zihniyetiyle arkadaşlar bu ülke her gün daha kötüye gider ve kimsenin de sizden, ben şimdi yeni bir sürpriz yumurta buldum, bununla çözeceğim bu defa bu kadar zamandan sonra, kimsenin de size bu konularda güvenmesini falan beklemeyin. Muhalefeti geçin, sokaktaki vatandaşın güvenmediği her söylediğinden belli. O yüzden sizden talebimiz, açık talebimiz bu Meclisi bu konunun her aşamasında bilgilendireceksiniz. Bu Mecliste böyle hah şimdi ben bir protokol daha imzaladım. O protokolde de bilmem ne yazar, o protokolle de bilmem neyi devrettim. Bunlarla gelmeyin karşımıza. Bu Meclisten her konuda açık bir şekilde istişareyi gerçekleştirin, ondan sonra nereye doğru gideceği Kıb-Tek’in hep birlikte karar verilecek bir şeydir. Çünkü sizin tek başıma sürpriz yumurtayla yaptım dediklerinden çektiğimiz yeter. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erhürman.

 Sayın milletvekilleri; şimdi üçüncü kısım Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler ile Görüşülecek Diğer İşler kısmına geçiyoruz.

 Sayın milletvekilleri; bu kısımda Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Birleştirilmiş Tasarıya İlişkin Rapor görüşülecektir.

 Sayın Komite Başkanı, Raporunuzu sunar mısınız lütfen.

 EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BAŞKANI RESMİYE EROĞLU CANALTAY- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN

“BİRLEŞTİRİLMİŞ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Y.T.NO:71/2/2022) (Y.G.K. NO: 182/4/2020)” NA İLİŞKİN RAPORUDUR

Komitemiz, 28 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 71/2/2022) ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi (Y.G.K. No: 182/4/2020) aynı Yasaya değişiklik öngördükleri gerekçesiyle (Y.T. No: 71/2/2022) Sayılı Yasa Tasarısı esas alınmak suretiyle birleştirerek, Ek’te sunulan Sunuş Gerekçeleri ile Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan, Maliye Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

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

Komitemiz, Esas Yasanın 10’uncu maddesine değişiklik öngören Birleştirilmiş Tasarının 2’nci maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Esas Yasa “Bütçe Türleri ve Kapsamı” yan başlıklı 23’üncü maddesine değişiklik getiren ve yerel yönetimler bütçesini düzenleyen, (8)’inci fıkrasına bağlı VI. Cetvelin değişmesini öngören Birleştirilmiş Tasarının 3’üncü maddesi, aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Esas Yasanın Geçici 7’nci maddesine değişiklik öngören Birleştirilmiş Tasarının 4’üncü maddesi, aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Esas Yasanın Geçici 7’nci maddesinden hemen sonra “Kamu Kaynaklarının Kullanımında Geçici Süreç” yan başlıklı yeni Geçici 8’inci madde eklenmesini öngören Birleştirilmiş Tasarının 5’inci maddesi, aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komitemiz, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Esas Yasanın “Yürürlüğe Giriş” yan başlıklı 97’nci maddesine değişiklik öngören Kararnamenin 2’nci maddesini, Birleştirilmiş Tasarının yeni 6’ncı maddesi olarak düzenlemiş ve maddeyi oyçokluğuyla kabul etmiş ve ondan sonra gelen maddeleri yeniden sayılandırmıştır.

Komitemiz, Birleştirilmiş Tasarının yeni 6’ncı maddesinden hemen sonra Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kuralları düzenleyen, “Yürürlükten Kaldırma” yan başlıklı yeni 7’nci maddeyi oyçokluğuyla Birleştirilmiş Tasarıya eklemiştir.

Tasarının, “Yürürlüğe Giriş” yan başlıklı eski 6’ncı yeni 8’inci maddesi oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Birleştirilmiş Tasarının tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komite Başkan Vekili Sayın Fikri Toros ve Komite üyelerimizden Sayın Salahi Şahiner, Birleştirilmiş Tasarının tek tek maddelerine ve tümüne ret oyu kullanmışlardır.

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

Resmiye Eroğlu CANALTAY

(Başkan)

Fikri TOROS

(Başkan Vekili)

|  |  |
| --- | --- |
| Hüseyin ÇAVUŞ(Üye) | Hasan KÜÇÜK(Üye) |

Salahi ŞAHİNER

(Üye)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

GENEL GEREKÇESİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nden onaylanarak yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2021 olarak düzenlenen, 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın, yürürlüğe giriş tarihi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile 1 Ocak 2022 olarak yeniden düzenlenmiştir.

43/1992 Sayılı Fon Kaynaklarının Kullanımına Yetki Veren Yasa gereği, fonundüzenlenmesiyle ilgili yasalarındaki kurallara bakılmaksızın, fon kaynaklarının gelir bakiyeleri Devlet Bütçesine aktarılmadan harcama yapılamaz. Buna ilaveten, “Fon Gelirleri” 2006 Mali Yılından itibaren Devlet Bütçesi altında ilgili yılda açılan kaleme gelir olarak kaydedilmekte; Fonun giderleri ise Maliye Bakanlığı’nca, ilgili kurumların, ilgili gider kalemlerine aktarılarak ödenek kaydedilmektedir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın Geçici 7’nci maddesi, Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ilgili fon ve döner sermayeyi oluşturan yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini öngörmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığının gerekli yasal değişiklik ve teknik çalışmaları ise devam etmektedir. 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının, KKTC Anayasası’nın 92’nci maddesi gereği Bakanlar Kurulu tarafından mali yılbaşından en az iki ay önce Cumhuriyet Meclisine sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın mevcut Geçici 7’nci maddesinin, 2023 Mali Yılından itibaren uygulanacak olmasına bağlı olarak bütçelendirme tekniği açısından sorun yaşanacağı cihetle değiştirilmesine gerek duyulmaktadır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının 24’üncü maddesinin (9)’uncu fıkrası “...yasal dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz...” kuralı nedeniyle “Siyasi Tanıtma Giderleri”, “Fikri Hak Alımları”, “Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidat Ödemeleri”, “Cypruvex Ltd Şirketine (90 kişi)”, “Özel Eğitim Vakfına”, “Turist Rehberleri”, “Cemile Yardımları”, “I. Cumhurbaşkanının Ofis Giderleri”, “II. Cumhurbaşkanının Ofis Giderleri”, “III. Cumhurbaşkanının Ofis Giderleri”, “IV. Cumhurbaşkanının Ofis Giderleri”, “Giyim Kuşam Alımları”, “Bando Malzemesi Alımları”, “Kayıp Şahışlar Komitesi Giderleri”, “Diğer Dernek, Birlik ve Benzeri Kuruluşlar”, “Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler”, “Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler”, “Diğer Sosyal Amaçlı Transferler”, “Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri” ve benzeri konularda ödeme yapılamayacaktır.

Yasanın “Hazine Birliği” yan başlıklı 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca tüm gelirler hazine tek hesabında toplanmakta ve giderler ise bütçe ödenekleri çerçevesinde aynı hesaptan ödenmektedir. Aynı fıkra uyarınca Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı muaf tutulmuş ve bunlar hakkında kendi özel yasa veya tüzük kuralları uygulanması öngörülmüştür. Ülkemizde afet ve acil durumlar dahil, seferberlik ve savaş halinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı da görevler üstlenmektedir.

Bu nedenle, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın sorumluluğunda bulunan görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesi amacıyla Yasada değişiklik yapılmasına gerek duyulmaktadır.

Belediyeler ile ilgili diğer konular yanında, belediyelerin birleştirilmesini sağlamak amacıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilen 15/2022 Sayılı Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa uyarınca, mevcut belediyelerin sayısı 18 (on sekiz)’e indirilmiş olması nedeniyle, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na ekli VI. Cetvelin de değiştirilmesi gerekmektedir.

Tüm bu gerekçeler ışığında bu değişiklik yasa tasarısı hazırlanmış olup, altı maddeden oluşmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. Yasa’nın Kısa İsmi düzenlenmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| Madde 2. | Esas Yasa’nın 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. |
| Madde 3. | Esas Yasa’nın 23’üncü maddesinin (8)’inci fıkrasına bağlı “VI. CETVEL” yeniden düzenlenmiştir. |
| Madde 4. | Esas Yasa’nın Geçici 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası yeniden düzenlenmiştir. |
| Madde 5. | Esas Yasa’ya yeni Geçici 8’inci maddenin eklenmesi düzenlenmiştir. |
| Madde 6. | Yasa’nın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir. |

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME

GENEL GEREKÇE

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yasallaşmış olan 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile ilgili hazırlıklar tamamlanamadığından yürürlüğe girişinin ötelenerek 1 Ocak 2022 olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla da Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname üç maddeden oluşmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

|  |  |
| --- | --- |
| Madde 1. | Yasa Gücünde Kararnamenin Kısa İsmi düzenlenmiştir. |
| Madde 2. | Yasa Gücünde Kararname ile Esas Yasanın 97’nci maddesindeki yürürlüğe giriş tarihi yeniden düzenlenmiştir. |
| Madde 3. | Yasa Gücünde Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir. |

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Canaltay.

 Evet, sayın milletvekilleri; Komite Başkanı Raporu okumuştur. Şimdi de Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Burada Siyasal Parti Başkanlarına veya Grup Başkan Vekillerine 45 dakika, milletvekillerine 30 dakika söz hakkı vereceğim. Söz sırasını yazıyorum. Öncelikle Fikri Bey sizi gördüm, sizin adınızı yazıyorum, daha sonra Devrim Barçın Bey.

 Buyurun Sayın Fikri Toros.

 FİKRİ TOROS (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomik ve mali yapı tartışmalarına hepimiz aşinayız. Devam eden istikrarsızlık, Kıbrıs Sorunu, başka ülkelere olan aşırı bağımlılık, Türk Lirası kullanımı, kaynakların etkin kullanılamaz olması, ülkede faaliyet gösteren ve maalesef mevzuat dışı olan gereğinden çok fazla ekonomik aktivite olması, sektörlerin tam anlamıyla vergilendirilmez olması bizi bu noktaya getirmiştir. Başka bir ülkenin parasını kullandığımız için herhangi bir para politikamız olmaması bizi sadece maliye politikalarına sınırlı bırakmaktadır. Maliye politikalarımız da kendi çerçevesi içerisinde belirlenen araçlarla ekonomi yönetimine yön veren politikalardır. Ayrıca ekonomik hedeflere ulaşılabilmesini sağlayan, onlara altyapı hazırlayan, mali imkan tanıyan politikalardır. Bir süreden bu yana devam eden yönetim boşluğu nedeniyle yürürlükte olan herhangi bir ekonomi programı olmamıştır. Bu da özellikle para politikası olmayan ülkemizde çok büyük bir boşluk yaratmıştır. Bu boşluk ülke ekonomisini hedeflenen rotadan saptırmakta ve kontrol dışı bir yöne savurmuştur. Birçok kez tanık olduğumuz üzere bütçe açıklarını finanse etmek için devlet sürekli olarak iç borçlanmaya yönelmektedir. Borçlanma süreçleri boyunca var olan fon ve/veya rezervler rasyonelce kullanılamamaktadır. Dolayısıyla limitler sürekli olarak dolmaktadır ve amaç hasıl olamamaktadır. Halbuki borçlanmanın önde gelen kuralları arasında finansal yapı üzerinde aşırı baskı oluşturmaktan imtina etmek yer almaktadır. Kastettiğim; denetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve tüm bunların potansiyel gerektiğinin çok gerisinde olması nedeniyle oluşan israftır Sayın Maliye Bakanı. Dolayısıyla hepinizin tüm politikalarla, tüm gücümüzle, kapasitemizle mücadele etmemiz gereken israfı önlemektir. Gerçek anlamda bir mali istikrara ve ekonomik büyümeye engel olan bu olumsuzlukları uzun bir süre boyunca yaşamakta olduğumuz herkesin malumudur.

Dolayısıyla gelirlerin artırılması ve mali disiplin elde edilebildiği kadar harcama yapılması borçlanma ihtiyacını asgariye indirmesi noktasında tercihen sıfıra indirmesi noktasında özel bir öneme sahiptir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak geçen seneden başlayarak yaptığımız çalışmalarda sürekli olarak dile getirdiğimiz gibi ülkemizde mevzuat dışı bırakılan ve vergilendirilmeyen ekonomik faaliyetler vardır, sektörler vardır ve birtakım gerekli yasal düzenlemelerle hem kayıt dışılığın önlenmesi hem de kendi kendine yeten bir ekonomik ve mali yapının bir an önce oluşması için çok spesifik olarak Ocak 2022 seçim arifesinde oluşturduğumuz manifestomuzda da belirttiğimiz gibi elektronik şans oyunları, forex kaldıraçlı işlemler ve kripto para aktivitelerinin ivedilikle yasallaştırılması ve kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Ulusal Birlik Partisinin başını çektiği tüm koalisyon hükümetleri de bu politikaya hükümet programlarında yer vermişler, fakat kendi içlerindeki istikrarsızlık ve düzensizlik, dağınıklık nedeniyle bunların hiçbirini hayata geçirememişlerdir.

Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Meclisine sunulması gereken son gün olan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı nasıl hazırlandığını bilemiyoruz ama bu ek gelir getirici yasalar yapılmadığı için geçen sene ve bu sene yaşanan yetersizlik ve bütçe açıklarının gelecek sene de devam edeceğinden ciddi bir endişe taşımaktayız, ciddi bir şüphe taşımaktayız. Tabii ki bunun yanı sıra devalüasyon nedeniyle oluşan aşırı enflasyonist bir ortamda gittikçe yoksullaşan dar ve sabit gelirliye gerekli olan hayat pahalılığı ödeneğinin de ayrılamayacak olmasından ciddi endişe duymaktayız. Dolayısıyla Hükümetin bu Bütçe Yasa Tasarısı hazırlanmadan önce yasanın amacına hizmet edebilir bir şekilde hazırlanmasına olanak taşıyacak yasal düzenlemeleri yapmamış olması bu ihmalin birincisidir.

 Mali disiplini bir ekonomik hedef olarak görmemelisiniz. Sağlıklı bir mali yapı ve makro ekonomik denge odaklı hedeflere ulaşmak için bir kriter olarak görmelisiniz. Makro ekonomik denge de toplam gelir ile planlanan toplam harcamaların eşit olduğu noktada gerçekleşen dengedir. İşte Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası 2019 yılında Sayın Sunat Atun’un Komite Başkanı, benim de Başkan Vekili olduğum dönemde takriben on ay süren yoğun, çok yoğun, çok boyutlu, çok yapıcı, çok vizyoner bir çalışmayla yapılan bir yasaydı ve bu yasa benim beş yıldan bu yana görev yaptığım bu Komitenin an itibarıyla gerçekleştirdiği en radikal ve en gerçek Reform yasasıydı. Bu yasa orta vadeli mali planda ve orta vadeli bütçe çerçevesinde yer alan politikalar doğrultusunda makro ekonomik hedeflere ulaşmak için gerekli olan maliye yönetimini mali olanakları rasyonelce etkinleştirerek ve mali istikrarı sağlayarak oluşturacaktı. Bu yasa, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde elde edilmesini ve merkezleştirerek merkez tarafından harcanmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaktı. Mali disiplin ve kendi kendine yeten bir mali yapıya ulaşmak için Maastricht kriterleri olarak bilinen kriterlerin tutturulmasını mümkün kılacaktı. Bunları murat ediyorduk bu Yasayı yaparken. Maalesef o gün ülkemizde etkili olan pandemi koşulları, pandemiye karşı alınan tedbirlerin yarattığı özel koşullar nedeniyle bu yasanın yürürlüğe giriş tarihi bir yıl ertelenerek 1 Ocak 2022 olarak belirlenmişti. Bu da bu yasanın yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan teknik altyapının oluşturulmasına ve bu Bütçe çerçevesi dediğimiz ekonomik göstergelerin bileşenleri olduğu çalışmanın yapılmasına kendi özel özü itibarıyla bir ek olanak, bir ek zaman yaratmıştı. Fakat bunların hiçbiri doğru kullanılmadı ve maalesef bu yasanın amacına hizmet edecek şekilde yürürlüğe girmesi ve bu yasaya uygun bir mali bütçe hazırlanması da mümkün olmadı. Biz bunu hissetmiştik. Aldığımız duyumlarla, sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplarla biz bunu hissetmiştik ve bu yüzden birkaç hafta önce bir başka konuşmamda bu Kürsüde Sayın Maliye Bakanına çok açık ve samimi olarak sormuştum. Hazırlamakta olduğunuz Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bu Kamu Mali Yönetimi Yasasına uygun olarak hazırlanıyor mu diye? Aldığım cevap evetti ve o noktadan itibaren de açıkçası fevkalade mutlu olmuştum, sevinmiştim. Maalesef bu Yasanın gerektirdiği teknik altyapı hazırlanmamıştır. Gerek bürokrasi noktasında, gerekse siyaset noktasında devam eden ve gittikçe tırmanan istikrarsızlık bu altyapının oluşmasına maalesef olanak tanımadı ve bildiğiniz üzere birtakım harcamaların yapılabilmesi için bütçede affedersiniz bütçenin yasal dayanağı konumunda olması gereken bir noktadadır bu Kamu Mali Yönetim Yasası. Bu gündemde olan değişiklik tabii ki yasanın tümüyle alakalı değildir. Bunun çok iyi farkındayız. Fakat yasanın esas amacına hizmet etmesini öteleyecek olan bir değişikliktir. Bu yasanın tam olarak yürürlüğe girmesini bir yıl daha öteleyecek olan bir şeydir. Dolayısıyla az önce saydığım esas muradımız olan şeffaflık denetim ve hesap verebilirlik bir süre daha bizim gündemimizde olmayacağı kesindir. Rakamlar ve ülkedeki boşluklar gittikçe artmaktadır, istikrarsızlık diz boyu derinleşmektedir. Dolayısıyla kaynakların etkin kullanımı ve dolayısıyla borçlanma ihtiyacının ortadan kalkması da bir süre daha hayali kalmaya mahkum olacaktır. Bu kaygılarla, bu düşüncelerle bunu fevkalade üzücü ve yanlış bulduğumuzu komite toplantısında en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştık. Ben ve komite üyesi Sayın Salahi Şahiner ve bu konuda çok detaylı araştırmalar yaparak komite toplantımıza katkı yapan Sayın Devrim Barçın tarafından bunları yaptık. Tümü Meclis kayıtlarında da mevcuttur. Bu değerlendirmeler, bu düşünceler ve bu kaygılar nedeniyle Cumhuriyetçi Türk Partisinin bu değişikliğe oyu olumsuz olmuştur. Genel Kurul aşamasında da görüşümüz ve oyumuz baki kalacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Fikri Toros. Sırada söz alan konuşmacı Sayın Devrim Barçın. Buyurun Sayın Devrim Barçın.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; şu anda görüştüğümüz Yasa Tasarısı okuduğumuzda içeriğinden bağımsız bir şekilde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinin tüm milletvekillerinin, bürokrasisinin hukukun “h” sinden haberi olmayan, bilgisizce kusura bakmayın ama cahilce hazırlanmış bir yasasını görüşüyoruz. Bakın bu kadar iddialıyım ve bunun hepsini ispatlayacağım size. Bu kadar Anayasanın ve yasalara aykırı bir bütçe hazırlamanın gayreti içerisinde olan bir hükümetle karşı karşıyayız. Hukukun “h” sinden bile anlamazlar. Savcılık görüşü bile yoktur. Hangi konuda yoktur? Sunulacak olan Bütçe Yasa Tasarısının bazılarını bu tasarıda muaf tutacaklarmış. Gerekçeleri de orta vadeli planın hazırlanmamasıymış. Hepsini tek tek anlatacağım şimdi size ve bu yasa geçse de geçmese de 2023 Bütçesine yönelik bir yasa tasarısının bu Meclise gelecek şeklinin Anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu da ispatlayacağız ve bunlara da cevap bekliyorum. Bu kadar büyük bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Şimdi Anayasa madde 92. Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kurallar yasa ile düzenlenir. Demek ki bütçe bu Meclise geleceğinde bu Bütçenin nasıl hazırlanacağı bir yasaya bakılarak yapılırmış. Peki, bu yasa nedir şu anda yürürlükte olan mevzuat gereği ismi? Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası. Bu arada şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Bugün Meclise 2023 Bütçesinin gelmesi için son gün. Eğer bu Yasa Tasarısı geçmezse bütçe Meclise gelemeyecekmiş. Hükümet edenler öyle buyurdu. 47/2010 Göç Yasasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girişi noktasında Cumhurbaşkanlığı imzayı geç attıydı. Gerekçesi neydi? Savcılık görüşü almadan biz hiçbir yasa tasarısını Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere ilan etmeyiz. Bugün bu Yasa Tasarısı geçecek, Cumhurbaşkanlığına gidecek, Savcılık görüşü gelecek, onaylanacak Resmi Gazete’de yayınlanacak da arkasına Bütçe Yasa Tasarısı 2023 Yılının bu Meclise gönderilecek. Ne kadar hızlı çalışırlarmış işlerine gelince.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – 12’ye bir kala saatleri durduracaklar bu akşam.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Çok merak ederim Cumhurbaşkanlığı Göç Yasasının şu anda artışlı maaşlarını insanlar alamadı, o Savcılık görüşü bir haftada geldi dediydi. Çok merak ederim daha bu Meclisten geçmedi bu Tasarı. Buna görüş alacak Cumhurbaşkanlığı da arkasına da bütçe gelecek Meclise. Nedir bu hız bakalım, nasıl bir hızmış bu Göç Yasası emekçileri artış alacağında bir hafta Savcılık görüşü bekler, Ersin Bey gezmelerde, insanlar Başkanın da az önce dediği gibi pahalılıktan gırak gırak eder. Bugün gece 12’ye kadar bütçe bu yasa geçecek, yayınlanacak, yürürlüğe girecek de bütçe de Meclise gelecek!

 Şimdi Değerli Başkan, sayın milletvekilleri ve çok kıymetli halkımız; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının tefsir kısmı vardır. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Meclisin bu tarafında oturan ayrımsız, bir milletvekili bu tefsiri okuduysa ben de adımı değişeceğim. Bütün Meclis tutanaklarında, bütün komite tutanaklarında diyorlar ki biz 2023 Yılı Bütçe Yasa Tasarısını Meclise göndereceğiz. Senin böyle bir hakkın yok ki. Yasayı okuduysan ne demek istediğimi anlan. Söyleyeyim ben. Bu Yasaya göre Meclise gönderilecek Yasa Tasarısının adı Bütçe Yasa Tasarısı değildir, daha önce yapıldığı gibi. Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesidir. Meclise göndermeye yasanın yetki verdiği nokta. Bakın, Merkezi Devlet Yönetimi söylüyorum. Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Anayasanın 92’nci maddesi kuralları çerçevesinde görüşülmek üzere en geç Ekim ayının son günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine sunulur ve orta vadeli bütçe çerçevesiyle birlikte ayni gün Bakanlık web sayfasından yayınlanır. Demek ki buraya göndereceğiniz bütçenin ismi 2023 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değildir. Buraya göndereceğiniz bütçenin adı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesidir. Sizin buraya Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı dışında bir yasa tasarısı bütçeye yönelik gönderme hakkınız yoktur. Çünkü Anayasa size hangi yasayla bunu göndereceğinizi söyler. Neden önemlidir? Neymiş bu Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı. Neleri kapsarmış bunları size izah edeceğim. Bu yasanın sonunda cetveller vardır ve tanımlar burda hangi cetvel neyi ifade eder. Yasa da diyor ki, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasasında şu hususlar bulunmak zorundadır. Bakın, bütçenin uygulanmasında tanınacak yetkiler mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak kurallar Merkezi Devlet Yönetimi kapsamında ilgili yıl ve izleyen iki yılın gelir tahminleriyle Merkezi Devlet Yönetimi kapsamındaki her kamu idaresi için ayrı olarak gider tahminleri yer alacaktır diyor. Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi madde 23’te ne olarak tanımlanmıştır bilir misiniz? Bu Yasaya ekli bir, iki, üç ve dördüncü cetvelde olanlar olarak tanımlanmıştır. Açıyoruz. Birinci cetvel, Bakanlıklar, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma, her zaman bütçede yer alanlar. Cetvel iki, özel bütçeli idareler. Bakın ben demiyorum. Bir daha söylüyorum. Maliye Bakanlığının Bakanlar Kurulundan buraya göndermeye yetkisi olan tek bir Bütçe Yasa Tasarısı vardır. Bu da Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısıdır. Bunun da hangi kurumlardan oluştuğu yasada tanımlanmıştır. Bir az önce ifade ettiğim gibi Bakanlıklar, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma, Polis, Kamu Hizmeti, Sayıştay. Cetvel iki, Türk Ajansı, Bayrak Radyo, Toprak Ürünleri, Atatürk Öğretmen Akademisi, Vakıflar İdaresi, DAÜ, Lefke. Cetvel üç, Yayın Yüksek Kurulu, Rekabet Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve cetvel dört, Faiz Farkı Fonu ve Genel Tarım Sigortası Fonu. Şu anda bu önümüzdeki Bütçe Tasarısının buraya gelmesi noktasında içerisinde ne olacağı ve hangilerinin gelir ve giderlerini tanımlamanız gerektiği size açıkça yazıyor. Siz diyemezsiniz ben Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi tanımında sadece Bakanlıkları dikkate alırım. Yasayı değişecektiniz. Ama siz o kadar okumayı unuttunuz ki yasada neyi değişeceğinizi bile farkında değilsiniz. Sadece fonları bu Bütçe tasarısında gelmemesi yönünde bir değişiklik yaptınız ve önümüze getirdiniz ama yasa çok açık bir şekilde size özel bütçeli idarelerin de düzenleyici ve denetleyici kurumların da genel bütçe kapsamı dışındaki fonların da ilk dört cetvelin de bu tasarıda olma zorunluluğu olduğunu size söylüyor. Hadi arayın da getirin bunlar olmadan bütçeyi. Suç işlersiniz, Anayasaya aykırı davranırsınız. Kamu Mali Denetimi ve Kontrol Yasasına aykırı bu Meclise bir yasa tasarısı getirmiş olursunuz. Bunların cevabını tek tek bekliyoruz. Aynı zamanda bütçe türleri çok net bir şekilde tanımlanmıştır, sayın milletvekilleri ve genel devlet yönetimi kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri en geç Ekim sonu Meclise gelecek der ya bunun içerisinde az önce saydığım Merkez Devlet Yönetim Bütçesi dışında iki tane daha bütçe var. Bu maddeyi de değişmediniz. O yüzden uymak zorundasınız. Nedir onlar? 31 Ekim’de Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri, Yerel Yönetim Bütçeleri bu Meclise gelmek zorundadır. Bunun gelmesini bertaraf edecek, öteleyecek hiçbir yasa değişikliği yapmadınız. Dolayısıyla 31 Ekim’de bunların da buraya gelmiş olması gerekir. Kaldı 11 saat 50 dakika. Bu yasa geçecek, Cumhurbaşkanı hızlı bir şekilde Savcılık görüşü alacak, mesai bitse de alacak. Alacak imzalayacak Resmi Gazete’de basılacak ve gelecek bu Meclise bütçe. 11 saat 50 dakika. Ama bu Kürsüden ne konuşurlardı. Hiç merak etmeyin biz Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına uygun bu Bütçeyi hazırlıyoruz diyen ben değildim. Burasıydı ve bu Kürsüden söylediler ve kayıtlara geçti ve şimdi bu yasaya aykırı bütçe geçirmek için buraya akıllarınca bir Yasa Tasarısını burda görüşüyoruz ama onu da dediğim gibi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Neyi nerde nasıl değişeceklerini okumadıkları için ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Şimdi bu yasayı uygulamakla mükelleftir Hükümet edenler ve Maliye Bakanlığı.

 Bakın, müstakil kuruluşlar, bakın müstakil kuruluşlar bütçe çağrısında yer alan esaslar çerçevesinde hazırladıkları bütçeleri Temmuz ayı sonuna kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine bir örneğini de Bakanlığa gönderirler. Müstakil kuruluşlar. Şimdi bu Yasa yürürlükte mi? Yürürlükte. Yasa Gücünde, Anayasaya aykırı Yasa Gücünde Kararname ile siz bu yasanın yürürlüğe girişini 1 Ocak 2022 yaptınız. Oraya girmiyorum bile. Bu yasa yürürlükte. Peki, bu yasa size müstakil kuruluşların bütçelerinin en geç Temmuz ayı sonuna kadar Meclise geleceğini söylüyor mu? Söylüyor. Nedir bu müstakil kuruluşlar, Mahkemeler, Hukuk Dairesi, Sayıştay, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Ombudsman. Şu anda bu Meclise gelen ve bizim de Divanda onayladığımız sadece iki tane Bütçe Yasa Tasarısı var müstakil kuruluşlarda. Biri, Mahkemeler diğeri Sayıştay. Sorarım Maliye Bakanlığına ve Hükümet edenlere, ne yaptınız bu yasanın uygulanması noktasında müstakil kuruluş olarak tanımladığınız diğer kuruluşlarını Meclise Yasa Tasarılarının, Bütçe Yasa Tasarılarının gelmesi için, hani nerdedir? Hani nerdedir?! Buraya gelmeyen bir bütçeyi 31 Ekim’de gece yarısı, 11 saat 45 dakika kaldı, göndereceksiniz. E, e sizi uymadınız yasa kurallarına gelmedi Temmuz sonu, vazgeçtim Temmuz sonunu Ağustosta da gelmedi, Eylülde de gelmedi, Ekimde de gelmedi. O yüzden giriş cümlemde ifade ettim ki okumayı unuttu şu anda iktidar koltuğunda oturanlar. Okumuyorlar. Okumuyoruz ve cahilce bu ülkeyi yönetiyoruz. Amir hükümleri uygulamıyoruz. Birazdan bunlara uyulmadığı için ceza maddelerinde neler yer aldığını da söyleyeceğim size ve ben o yüzden defaat kez bu Kürsüden bu yasaya uygun yasa hazırlamazsanız Bütçe ile ilgili sorun yaşayacaksınız ve yargılanacaksınız dedim. Evet bu yasaya aykırı Bütçe Yasa Tasarısını bu Meclise yollayan her ita amirini bizim iktidarımızda ilgili ceza maddeleri noktasında yargılatacağız bakın çok net söylüyorum.

 Şimdi denilebilir ki orta vadeli program olmadığı için 1 Cetvel, 2, 3’ü, 4’ü buraya göndermedik. E, size yasa orta vadeli program olmadan Cetvel 1’i de gönderme hakkı vermiyor zaten. Eğer Cetvel 2, Cetvel 3 ve Cetvel 4 dediğimiz işte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, BRT, DAÜ, LAÜ, TÜK, TAK bunların bütçeleri bu genel bütçe içerisinde yer almıyor neden diye sorduğumuzda orta vadeli program çıkmadığı için gerekçesini ortaya koyan milletvekillerinden şunun cevabını istiyorum. Bunu hangi maddeye dayandırıyorsunuz? Çünkü dayandırdığınızı iddia ettiğiniz madde bu akşam yollamayı taahhüt ettiğiniz bütçenin de o vadeli orta vadeli programa dayanmasıyla ancak bu Meclise gelebilir. Ayırmıyor ki Birinci Cetvelde Bakanlıkların bütçesi orta vadeli programa bakılmaksızın gelir, diğerleri olmadan gelemez. Cetvel 1 dediğimiz kurumların da bütçeleri orta vadeli program olmadan buraya gelemez. Aramayın getiresiniz. Bakın bu Bütçe Yasa Tasarısı ciddi söylerim evet bugün muhalefet koltuklarında oturabiliriz ama Anayasaya ve yasaya aykırı hazırlanan bir bütçe olup buna binaen yapılacak her idari işlemde kim ki imzası vardır suç işleyecek. Bakın burdan uyarıyorum yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını soracağız ve sorduğumuzda da kimse a nedir yaptınız demesin ha. Bakın çok net söylüyorum.

 Şimdi bu Kamu Mali Denetimi, Kontrolü ve Bütçe Yasasında size der ki bu yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan bütçe kapsamındaki kamu idareleri özel hesap açamaz. Hade yasa yürürlükte. Özel hesap açamaz ne demektir? Hiçbir bankada hiçbir kurumun örneğin Ulaştırma Bakanlığının, Ulaştırma Bakanlığı ismiyle özel bir bankada hesabı olamaz der. Soruyorum burdan Hükümet ettiğini iddia edenlere, sizin şu anda özel bankalarda hesabınız var mıdır? Varsa yasaya aykırı açılmış olan bu hesaplarla ilgili ne yapmayı düşünürsünüz? Bunun cevabını istiyorum. Çok açıktır. Bu yasaya ekli Birinci Cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri özel hesap açamaz. Tüm gelirleri Bakanlığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Hazine tek hesabında toplanılır. Giderler ise bütçe ödenekleri çerçevesinde aynı hesaptan ödenir. Ben biliyorum sizin özel ticari bankalarda unuttuğunuz bile hesaplar var içinde para ve birilerine fawor geçesiniz diye bankalara kullandırttığınız ve para yok diye üreticinin, çalışanın kaynak beklediği noktada da sizi Merkez Bankası uyarır buralarda paranız var, bakın buralara da vadesizde bu kadar milyon TL’leriniz durdu diye. Bunlar olmasın diye işte bu Yasaya özel hesap açılamaz maddesi koydu. Şunu da anladığımı ifade etmek isterim evet olabilir belki pos cihazlarından belli bir hizmet, mal ve hizmet alımı oluyor. Maliye adına olmak zorundadır o da. Ama hiçbir kurum, Bakanlık şu anda özel hesap açamaz. Yasanın doğruluğunu, yanlışlığını tartışmıyorum. Bu Yasa Tasarılarını, değişiklik Yasa Tasarılarını yapmazsak Bütçe geçemeyecek, batacağız gideceğiz deyenlere atfen söylüyorum, yaptınız da gene olmadı. Çünkü dediğim gibi okumadınız, neyi nerde değiştireceğinizi bilmiyorsunuz ve bir kaosa doğru gidiyorsunuz.

Şu anda bu yasa oybirliği ile 2019 yılında Meclisten geçen bir yasadır Kamu Mali Denetimi ve Kontrol Yasası ve bu yasası yürürlüğe girdiği tarihten belli de Maliye Bakanlığını Ulusal Birlik Partisi yönetmektedir. Bu yasanın bir yıl içerisinde çıkarılmasını emreden 17 tane tüzüğü vardır, üç yılda bir tane tüzük çıkarmamışlardır. Bunu hangi gerekçe ile bu topluma anlatabileceksiniz? Zaten çıkarılmayan ve size çıkarma zorunluluğu getirilen tüzükler çıkmadığı için mevcut getireceğiniz bütçenin bile uygulanması yasaya aykırı olacaktır. Bırakın Anayasaya, yasaya aykırı, bu Meclise bütçe getirme hazırlığı içerisindesiniz. O 17 tane çıkmayan tüzük velhasıl diyelim ki getirdiniz ve geçirdiniz, uygulamaya girme genelgesini de yayınladınız, e uygulayamayacaksınız çünkü tüzükleri yok. Çünkü o tüzükler olmadan bazı ödeme emirlerinin verilemeyeceği açıkça bu yasada yazıyor. Üç yılda istikrarlı bir şekilde Maliye Bakanlığını yöneten Ulusal Birlik Partisi yasanın bir yıl içerisinde çıkarma emrini verdiği 17 tüzüğün bir tanesini bile çıkarmamıştır değerli halkımız.

Şimdi Bakanın yetkileri noktasında çok açık bir şekilde burada şöyle yazıyor, genel devlet yönetimi kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin orta vadeli mali plan, orta vadeli bütçe çerçevesi, mali kurallarla politikaya ve yürürlükte bulunan mevzuata göre hazırlanmasını gözetir ve merkezi devlet yönetimi bütçesini hazırlar. Şimdi okumadığınızda çok soyut gelir, dersiniz ki tamam işte biz buraya bütçe yolluyoruz değil mi? Okumadığında ve bu kavramları duyduğunda den ki tamam işte biz buraya bütçeyi yolluyoruz. Genel devlet yönetimi kapsamındaki kamu idareleri nedir arkadaşlar, tefsirde çok açık yazıyor. Altı tane cetvel var, dördünü az önce size saydım altıncısında KIB-TEK’te var. KIB-TEK’te dahil olan tüm cetvellerin kavramsal karşılığıdır genel denetim, genel devlet yönetimi kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin orta vadeli plana göre hazırlanması. Şimdi siz orta vadeli programı biz hazırlayamadık. Çünkü yasa yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra orta vadeli program hazırlanır diye hazırlamadık. O yüzden o orta vadeli programa göre hazırlamak zorundaydık kurumların bütçelerini. E, o yüzden genel bütçe içerisinde bu yer almayacak. Evet, o zaman sorarlar bu maddede de yazdığı gibi Maliye Bakanlığından tut Başbakanlığına Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin hazırlanması da hukuken bu programa yönelik, hukuken bu programa göre hazırlanması gerekirdi. Yani özetle bugün kurumların gelecek olan Bütçe Yasa Tasarısında yer almamasının gerekçesi hukuken yoktur. Eğer dayandırdığınız gerekçe orta vadeli programın olmaması ise Bakanlıkların da bütçelerini buraya sunamamamız gerekir. Çünkü yasa çok net bir şekilde size bu Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısının her bir cetvelinin orta vadeli programa göre hazırlanması gerektiğini söylüyor. Peki, program yok ne yapacaktık? Genel gelir ve giderlerini en azından bu kurumların bütçeye göre koymanız gerekirdi ve koyamadınız. Yetiştirmediniz. Pandemi geldi Hükümet kavgaları geldi, koltuk kavgaları çıktı, biri gitti öbürü geldi. O zaman yukarıya yolladığınız Bütçe Yasa Tasarısında yasanın hangi maddelerinde değişiklik yapıp sorun yaşamamayı okuyup öğrenecektiniz. Okumadığınız dediğim ve sizin bu ülkeyi bütçesiz bırakıp 1 Ocak 2023 itibarıyla 1/12’de biri bütçenin açılıp yürürlüğe gireceği noktasına getirdiğinizi ifade etmek istiyorum.

Son bitirmeden önümde çok kısa birkaç not daha var. Evet, konuşmamı bitirmeden önce bir kez daha belirtmek isterim ki şu anda üzerinde görüştüğümüz Yasa Tasarısı kesinlikle ve kesinlikle Hükümet edenlerin murat ettiği noktada bakayım saate 11 saat 30 dakika sonra mecbur kalınıp gönderme zorunluluğu olan Bütçenin buraya yasaya aykırı bir şekilde gelmesini engellemek adına murat ettiğiniz noktada değildir bu tasarı. Dolayısıyla size önerimdir bizim Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ülkeyi kaosa götürmek gibi bir derdimiz yoktur. Bütçe açılamadığında, Bütçenin bu Meclise gelmediğinde Meclisten bu Bütçe geçmediğinde, ödemelerin nasıl sıkıntıya gireceğini biliyoruz. Bu hiçbir amaca hizmet etmeyen Yasa Tasarısını geri çekin. Oturun Komitede mısmıl bir şekilde bunu yeniden düzenleyin. Çünkü bu gece yarısı gelecek olan Bütçe ve o Bütçeye yönelik işlem yapacak her bir yönetici Anayasa ve yasalar karşısında yasaya aykırı hazırlanan bir Bütçenin yine Kamu Mali Denetim Yasasında belirtildiği üzere suç işlemiş olacaktır. Bunların cezaları yasada tanımlanmıştır. Bu suça biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ortak olmayacağız, siz de olmayın, çekin. Bunu mısmıl bir şekilde komitede düzenleyin. Buradan tüm kamu çalışanlarına da sesleniyorum lütfen ve lütfen Kamu Görevlileri Yasası gereği suç olduğunu bildiğiniz bu işlemlere imza atmayın. İmza atmaya zorlanırsanız da bunu yazılı olarak itirazınızı yaparak imzalarınızı atın çünkü biz CTP olarak geldiğimizde yasaya aykırı suç işlenerek bu Meclise gönderilecek yasanın altında imzası olan herkesi yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Sorularıma cevap bekliyorum teşekkür eder saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Barçın. Başka söz almak isteyen var mı? Cevap verecek misiniz Alişan Şan Bey? Evet, Sayın Bakan buyurun Kürsüye.

 MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN (Yerinden) – Başka konuşmacı yok değil mi?

 BAŞKAN – Sordum olmadığı söylendi. Buyurun.

 MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN – Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek isterim. 41/2019 Sayılı Yasa özünde mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir düzenleyicisidir. Bu noktada şunu belirtmem gerekir. Ne ben, ne Hükümetim mali hesap verebilirlikten ve şeffaflıktan uzaklaşmadık. Göreve geldiğim ilk günden beridir de bu uğurda büyük çaba gösterdim her zaman, her koşulda buna çok dikkat ettim arkadaşlar. Şimdi, ben şöyle bir konuşma yapayım ki yaptığım konuşmadan sonra sanırım sorulan soruların birçoğuna cevap ortaya çıkmış olacak. 2021 yılında bir Yasa Gücünde Kararnameyle 41/2019’un başlangıcı 1 Ocak 2022 tarihine alınmıştır arkadaşlar. 97’nci Madde düzenlenmiştir. Ayrıca 95’inci Maddede ise bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasıyla Genel Muhasebe Yasası ve bu yasalar altında yapılan işlemlere helal gelmeksizin yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla önümüzde 41/2019 vardır bütçeyi yapmak için. Bana defalarca soru sordunuz buradan. Doğrudur, bütçeyi de 41/2019’a göre hazırladık arkadaşlar. Şimdi, tersten başlayarak geri gidiyor. Bu yasa 1 Ocak 2022’de bir Yasa Gücünde Kararnameyle düzenlenerek başlamıştır. Bir kere Yasa Gücünde Kararnameler 90 gün değil, durduğu sürece devam etmektedir. Burada daha önce Tufan Beyin de bu konudaki açıklamaları vardır, konuşmaları vardır. Halihazırda bunun başlangıç tarihi 1 Ocak 2022’dir değerli arkadaşlar. Bu yaptığımız yasa çalışmasında da bu Yasa Gücünde Kararnameyi de birleştirerek, onu da yasallaştırmak istedik. Şimdi, gelelim geçici 4’üncü Maddeye ilk orta vadeli mali plan ve orta vadeli bütçe çerçevesi ve bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl içinde hazırlanır. Bu Yasa 1 Ocak 2022’de girdiğine göre demek ki bu maddeye göre de orta vadeli mali plan 2023 yılında hazırlanacak arkadaşlar. Gelelim 29’uncu Maddeye merkezi Devlet yönetimi bütçesinin hazırlanması ve görüşülmesi. Bir, gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli mali planda belirlenen temel büyüklükler ulusal öncelikler, hedef, tedbir, politika ve stratejilerle ödenek tavanları dikkate alınır. Arkadaşlar, şimdi şu anda elimizde bir orta vadeli mali plan yoktur. Yasanın geçici 4’üncü Maddesine göre bu plan 2023 yılında hazırlanacak. Bu planın hazırlanmasından müteakip de o cetvellerde 2’de, 3’de, 4’de olan diğer kurum kuruluşlar da bu orta vadeli mali plana girerek oluşacak merkez Devlet bütçesi içerisinde onlar da yer alacak. Orta vadeli mali plan olmadığı için biz de 95’inci Maddede de 16/99 ve 17/99’un da kalkmasıyla 41/2019’a göre Devlet Planlama Örgütünden aldığımız tüfe rakamlarına göre 2023 yılının bütçesini de hazırladık.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) – Merkezi Devlet yönetimi bütçesinin neleri kapsadığını bilir misiniz Sayın Bakan?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Evet, cetvellerde hepsi yazıyor Sevgili Devrim Barçın.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Tamam, cetvel 1 bakanlıklar da içindedir. Peki orta vadeli plan yoksa, program yoksa bakanlıkların bütçesini buraya nasıl gönderiyorsun bugün?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Değerli Devrim Barçın tekrar ediyorum. Herhalde siz okumadınız bunu? 4’üncü maddede diyor ki ilk orta vadeli mali plan ve orta vadeli bütçe çerçevesi bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl içinde hazırlanır.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Ona bir itirazım yok.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Tamam, dönüyorum 29’uncu maddeye geliyorum.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Tamam, yan başlığı oku.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Merkezi Devlet yönetimi bütçesinin hazırlanması ve görüşülmesi.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Tamam, merkezi Devlet yönetimi bütçesi nedir?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Merkezi Devlet bütçesi tamam, bu söylediğiniz 1, 2, 3, 4’üncü cetvelleri oluşmasından ortaya çıkacak.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – E tamam.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Ama bunun bir geçiş süresi var.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – E yasa yapacaksın kafana göre geçmez ya.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Bu geçiş süresinde de orta vadeli mali plan olmadığı için biz de bu yasada ona göre yol alarak gittik. Sizin okuduğunuzla bizim okuduğumuz arasında bir fark olabilir.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Fark yok, tefsir…

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Farklı düşünedebiliriz burada siz muhalefetsiniz biz de iktidarız. Herkes farklı düşünebilir. Eğer hepimiz aynı düşünürseydik o zaman koridor da olmazdı burada hepimiz aynı yerde otururduk.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) – Yasalar herkes aynı şeyi anlasın diye yapılır. Yani Hükümette bulunmanın ne anlamı var?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Biz bunu arkadaşlar, biz bunu bu şekilde okuyoruz. O zaman burada da orta vadeli mali programı da yazmazdı. 4’üncü Maddeyi de koymazdı arkadaşlar buraya direkt orta vadeli mali planı birinci seneden başlatır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – UBP niçin yoktur peki?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) –Yoktur, bir yıl sonra başlayacak çünkü aha burada yazıyor. İlk orta vadeli yani bir kaşık suyun içinde fırtına kopartmaya çalışırsınız. İlk orta vadeli mali plan ve orta vadeli bütçe çerçevesi bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl içerisinde hazırlanır. Arkadaşlar, dönüyorum 29’uncu maddeye, bütçe hazırlanırken de gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli mali planda belirlenen temel büyüklükler ulusal öncelikler, hedef, tedbir, politika ve stratejiler ile ödenek tavanları dikkate alınır. Yani bunda ben bir terslik bir noksanlık görmüyorum. Kaldı ki bu 41/2019 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası hazırlanırken o dönemin Maliye Bakanı de Sayın Serdar Denktaş’ın bu konudaki birçok görüşünü de aldım inceledim değerli arkadaşlar. Birçok sıkıntıları da beraberinde geleceğini ve şunu belirtmek isterim. Aynen tarihi tam hatırlamamakla beraber 22 Temmuz 2018 olması lazım komite toplantısında Sayın o günkü Maliye Bakanı ve dörtlü Hükümetin de Maliye Bakanıydı bu konuyla ilgili doğabilecek sıkıntıları ortaya koymuş ve şunları da dile getirmiş. Avusturya’da kamu mali yönetimiyle ilgili reformun birinci kısmı 2009’da ikinci kısmı 2013’de geçmiş yürürlüğe girebilmiş. Aynı şekilde bugün Türkiye’ye baktığımızda arkadaşlar 10 Aralık 2013’te başlanmış yasa da ancak 2006 yılında tamamlanarak geçebilmiş. Burada da birtakım sorunlar, sıkıntılar olabilir. Bu sorunları aşarak, bu sorunları çözerek kamu maliyesini daha şeffaf, daha hesap verebilir bir noktada devam ettireceğiz. Şimdi, kamu maliyesinin şeffaflığından uzaklaştırılmak istediğimiz iddia edilir. Yine bir yasayla, bir tek maddeyle ya bir Yasa Gücünde Kararname yapardık ya da buraya bir maddeyi getirirdik yürürlüğe girişini bir yıl daha ertelerdik ama ne benim, ne Maliye Bakanlığının bürokratlarının, ne Hükümetimin böyle bir niyeti yok. Biz hesap verebilirlik içinde olmak isteriz.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yürürlüğe giren bir yasanın yürürlüğe girişi ertelenebilir mi yahu? Yahu neyi konuşursunuz arkadaşlar?

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) – Bölme yahu.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Arkadaşlar bir gerekçeyle…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Karşılıklı konuşmayalım.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Bölme adamı…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Konuşmacıyı bölmeyelim lütfen. Sözü olan çıkar Kürsüye konuşur arkadaşlar…

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yani Alişan sana oyala oyala der grup başkan vekilin nisabı sağlayasın diye zorlanırsan en de ban anlatayım şu bir daha dinlesinler nasıl…

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Sevgili arkadaşlar.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Arkadaşlar, bölme. Sayın Başkan müdahale edersiniz lütfen.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Sevgili arkadaşlar.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan müdahale edersiniz lütfen.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Sen konuşamıyorsun bırak ben konuşayım oraşta.

 BAŞKAN – Yeter, Emrah Bey. Gayet burada siz Sayın Bakan burada konuşuyordu sorulan sorulara cevap veriyordu.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Bana cevap vermeyim. Bana cevap vermeyin.

 BAŞKAN – Emrah Bey size söylüyorum.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Bana cevap vermeyin Genel Kurulu yönetin. Müdahale ediyor o Sayın Bakana.

 BAŞKAN – Burada Meclis Başkanı otururken siz oradan Meclisi yönetemezsiniz kendinize gelin!

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) – Yani konuşmaları dinlemeden içeriye gelip laf atmaya başladılar. Böyle bir terbiyesizlik olmaz!

 BAŞKAN – Salondaki herkes konuşmalarının farkındaydı siz içeriye giremezsiniz o şekilde müdahale edesiniz Meclis Başkanlığına.

 DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Meclis Başkanına yapılan saygısızlık var burada yani.

 EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Ben saygısızlıkta bulunmuyorum.

 BAŞKAN – Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. Sayın Bakan devam edin konuşmanıza.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Evet arkadaşlar, yani eğer Hükümetimiz mali şeffaflıktan ve hesap verebilirlikten uzak durmayı düşünseydi bu bir maddeyle bu yasayı tekrar erteleyebilirdik sevgili arkadaşlar. Ancak ancak tam tersine sorunlarını aşarak 41/2019’un yürürlüğe girmesini, sorunsuz devam etmesini ve gereklerinin yapılmasını, ne gerekirse de onları yapmak yolunda da adım atmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bakınız o gün ne söylemiş Sayın Serdar Denktaş, tasarı yasasının 13/1 (n) maddesi merkezi Devlet yönetimi yılsonu uygulama sonuçlarını sosyal güvenlik kurumlarıyla yerel yönetimlerin ilgili yılı takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar göndermiş olduğu yılsonu uygulama sonuçlarıyla birlikte ayrı ayrı Cumhuriyet Meclisine sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna gönderilir hükmünü içermektedir. Şu anda belediyelerin mevcut kapasiteleri düşünüldüğünde bakanlığın bu hükmü yerine getirebilmesi için yerel yönetimlerin ne derecede bu sorumlulukları yerine getirebilmesinde de kapasitesini zorlayacağı konusunda soru işaretleri olup, söz konusu yasa tasarısı konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla gerek Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği gerekse İçişleri Bakanlığı ve gerekse Maliye Bakanlığı tarafından farkındalık eğitimleri de bu tutulmaları gerektiği düşünülmektedir demiş. Arkadaşlar, zaten halihazırda bir belediye reformu geçti ve 28’den 18’e geldi işte bugün önerdiğimiz yasadaki değişiklikte de bunları da içermektedir. Bütün bunları pişirdiğimizde, kaynattığımızda ortaya çıkan budur değerli arkadaşlar.

 DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Sayın Başkan, soru alacağınızda söyleyin de Sayın Bakana soru soracağım.

 ALİŞAN ŞAN – Yine o gün özellikle bugün tartıştığımız konuları içerdiğini düşündüğüm yine bir şeyi daha sizlerle paylaşmak isterim. Mevcut 16/99 Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kuralları Yasası ile Temmuz Ayı başında Bütçe Hazırlık Genelgesi sadece genel bütçe kapsamındaki idarelere gönderilir ve KKTC Meclisine Ekim Ayı sonu haftası içerisinde gönderilecek Bütçe Yasa Tasarısı için tüm istişareler sadece bu idarelerle yapılırdı. Ancak Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasa Tasarısında bütçe hazırlık süreci mevcut yasaya göre oldukça detaylı ve etraflıca düzenlenmiştir. Yeni Tasarıya göre Ocak Ayı içinde Başbakanlık kamu idarelerinin orta uzun vadeli reform düzenleme amaç, hedef, ihtiyaç, talep ve benzeri konulara ilişkin önerilerini gerekçeleriyle talep çağrısıyla başlar ve Mart ayı sonuna kadar ulusal öncelikler madde 20 Hükümet Programı toplumsal talepler Hükümeti uluslararası anlaşmalar, yürürlükteki sözleşmelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde gözden geçirerek oluşturur. Maliye Bakanlığı bu ulusal öncelikler ve Devlet Planlama Örgütü tarafından her yıl en geç Nisan ayı 15’ine kadar yayınlanan madde 18 (1)’de belirtilen makro ekonomik göstergeler temelinde orta vadeli planı hazırlar.

 Arkadaşlar; bütün buradaki konuştuğumuz konular sorunların birçoğunun tartıştığımız konuların birçoğunun temelinde orta vadeli mali programın yayınlanması ve hazırlanıp yayınlanmasıdır. Bu da Geçici 4’üncü madde içerisinde belirtiliyor.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Niçin yoktur o OVM yani bunu bir söylemediniz bize. Bir saat var…

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Bir saattir okurum ayni şeyi tamam bir daha okuyalım.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Niçin okuyacaksın?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Sayın Bakan, Devlet Planlama Örgütünün yasal yükümlülükleri arasındadır orta vadeli program hazırlamak.

ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Arkadaşlar, arkadaşlar; orta vadeli mali plan ve orta vadeli bütçe çerçevesi bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl içerisinde hazırlanır. Bu yasa 2022’de yürürlüğe girdiğine göre o zaman ne zaman hazırlanacak? 2023 yılında hazırlanacak. Ve o zaman da arkadaşlar, o zaman da arkadaşlar; 29’uncu maddenin (1)’inci fıkrası gereği de gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli mali planda belirtilen temel büyüklükler ulusal öncelikler hedef tedbir politika ve stratejiler ile ödenek tavanları dikkate alınarak Cetvel 2, 3, 4’deki kurum, kuruluşlar da döner sermayeler de o zaman burada oluşacak. Konu budur arkadaşlar. Yani bir şeyi geliştirmek, değiştirmek değildir çabamız. Bu çerçevede 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası 1 Ocak 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmiş olup bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kurallar bu yasada düzenlenmiştir. Söz konusu Yasanın 23’üncü maddesi (10)’uncu fıkrasına göre Devlet, genel Devlet yönetimi kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri bir merkezi Devlet yönetimi. İki, Sosyal Güvenlik Kurumları, yerel yönetim bütçeleri OVM’nin çıktığından sonraki hazırlandıktan sonraki yılın bütçesinde de bunlar da hazırlanacak. Yani biz 41/2019’a aykırı hareket etmek gibi bir düşüncemiz söz konusu değil arkadaşlar.

FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) - Evet ama mevcut siyasi konumunuza göre uyarlamaya çalışıyorsunuz. Halbuki yasalar yürürlüktedir ve yürürlükte uygulamada bulunmaktadır. Bulunduğunuz koşullara uyarlanmak için değildir.

ALİŞAN ŞAN – Arkadaşlar; yasa değişiklikleri neden yapılır? Görülen lüzum üzerine. Bir sıkıntı varsa, bir tedbir varsa, alınması gereken bir tedbir varsa elbette alınacak. Bunun ötesinde bir şey olabilir mi? Yani bir yasa geçti. Bir daha tadil olmaz gerek yok mu? Bunlar Allah Kelamı, Kuran-ı Kerim ya da Tevrat değil ya bunlar. yasadır arkadaşlar. İhtiyaca göre bu Meclis kaç tane yasayı değiştirdi? Kaç tane yasa değişikliği yaptık burada? Kaç tane düzenleme, tadilat yaptık? Benden önce birçok milletvekili arkadaş var burada. Birçok yasa tasarısında değişiklik yaptık. Demek ki ihtiyaç gördük de yaptık bunu. Bundan daha doğal bir şeyin olması ne olabilir ki? Onu anlamıyorum.

 Değerli arkadaşlar, yineliyorum. Söz konusu yasanın Geçici 4’üncü maddesinde, ilk orta vadeli mali plan ve orta vadeli bütçe çerçevesi, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl içerisinde hazırlanır hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu yasada, yasa tasarısının Mecliste görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere tasarı ekinde gönderilmesi ve Devletin yönetimi Bütçe Yasa Tasarısıyla birlikte aynı gün Bakanlık web sayfasında yayınlanması gerekir. Orta vadeli bütçe çerçevesinin Geçici 4’üncü maddesi uyarınca 2023 mali yılı içerisinde hazırlanmasına hükmedilmiştir. Dolayısıyla 2024 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı orta vadeli mali plan temelinde alınarak hazırlanacaktır.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Soru sormak isterim.

 BAŞKAN – Buyurun sorun Sayın Erkut Şahali.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Alişan Bey, siz ne zaman Bakan oldunuz?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Yaklaşık üç aydır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Orta vadeli mali plan hazırlamakla ilgili herhangi bir çabanız söz konusu oldu mu?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Olmadı çünkü baktığım zaman…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yasa yürürlükteydi de onun için soruyorum.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Yasa yürürlükteydi…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlükteydi.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – 1 Ocak 2022’den devam ediyor. Yasanın 4’üncü maddesini Sayın Şahali bir daha okuyayım.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bir daha okumayın lütfen. 48 defa okudunuz.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – İlk orta vadeli mali plan ve orta vadeli bütçe çerçevesi, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl içerisinde hazırlanır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yani hangisinde?

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – 2023’de hazırlanır.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Şimdi size hatırlatmak isterim, bu ülkede 2016’dan beridir Devlet Planlama Örgütünün yükümlülüğü olan OVP’ler yani orta vadeli programlar hazırlanmaktaydı. Ne zaman koptu film bilir misiniz? 2020 yılında koptu. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken çalışmanın altlığı zaten, DPÖ’nün kendi yasasından kaynaklanan bir görev olarak yerine gelmekteydi, 2020’de orada da koptu. Neden? Belki bu yasaya asıldılar da onun için. Şimdi havada kaldı her şey.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sormak istediğim soru şu, sormak istediğim soru şu; dediniz ya yasalar değişsin diyedir Meclis dolayısıyla günün ihtiyaçlarına göre yasalar değişebilir.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – İhtiyaç varsa değişebilir.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Değişiklikler yürürlükteki yasayı yürürlükten kaldırmak için yapılan değişiklikler olmamalıdır Alişan Bey. Şu anda yapmakta olduğunuz şey, yürürlükteki bir yasayı yürürlükten kaldırmak üzere bir değişikliktir, bunun adı değişiklik değildir. O yüzden sorum şudur size. Şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla mı hareket ediyorsunuz sizce şeffaflığı sağlayacak bir yasayı yürürlükten kaldırarak? Yoksa İhale Yasasını iptal ettiğiniz gibi, bu yasayı iptal ettiğiniz gibi şeffaflıktan bilerek ve isteyerek kaçıyor musunuz? Sorum budur.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Bir kere bakın, bilgileri çarptırarak söylersiniz arkadaşlar. İhale Yasasını iptal ettiğimizi söylersiniz. Böyle bir iptalimiz söz konusu değil, o yasa yürürlüktedir. Öyle bir şey yok. Yani ben bunu hiç anlamadım.

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yasa Gücünde Kararname ile ayaklarını yerden kestiğin yasa yürürlükte…

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Neyse arkadaşlar, benim… Sorduğunuz soru şuydu, şeffaflıktan uzaklaşacak mı diye sordun. Bakınız, benim kendi kanaatimi sordunuz. Zerre kadar şüphem yoktur bundan. Ben, isteseydik arkadaşlar Maliye Bakanlığı olarak, sadece 97’nci maddede bir değişiklik daha yapardık bir yıl daha ertelerdik bunu hazır olmadığı için.

 BAŞKAN – Toparlayın lütfen.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Üç yıldır bu uygulanmadı dedi bazı arkadaşlarımız buradan. İki yıl pandemiyle uğraşıldı arkadaşlar bu yasa geçtikten sonra ve bu son yılda bütün dünyayı pandeminin 10 katı kadar derinden sarsan bir savaş söz konusudur Ukrayna-Rusya Savaşı. Sadece ekonomik kriz değil, tedarik bile bozuldu her yerde. İşte son görüyoruz yine, tahıl koridoru yine kapanmış. Yani paranızla da alamazsınız arkadaşlar bazı şeyleri. O yüzden ben mali şeffaflıktan, denetimden kesinlikle yapacağımız değişiklikle uzaklaşmayacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

 ÖZDEMİR BEROVA (Girne) (Yerinden) – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

 BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Ben söz isterim Sayın Başkan.

 ALİŞAN ŞAN (Devamla) – Teşekkür ederim.

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Devrim Barçın. Buyurun, hitap edin Yüce Meclise. Süreniz 15 dakika.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Şimdi okumadınız bu yasayı dedim. Onu sineye çektiniz. Yani hiçbir zaman böyle bir üslup takınmam ama yani lütfen gidin artık bu Meclisteki Yasama Uzmanından, Hukuk Uzmanlarından biraz bir şeyler öğrenin be arkadaşlar. Yürürlüğe giren bir yasayı ve yürürlükte olan bir yasayı Yasa Gücünde Kararname ile kaldırmaktan bahsedersiniz. İsteseydik diyor 97’inci maddeyi ki 1 Ocak 2022’de yasa yürürlüğe girdi. Ben Yasa Gücünde Kararname ile yürürlükten kaldırırdım. Ertelerdim kendisine yürürlüğe girişini yasanın. Hade erteleseydin bütçeyi nereye göre hazırlayacaktın? Öbür yasa da kalktı. Hade Anayasa da der ki, yasa ile hazırlanır bütçe. Nereye göre hazırlayacaktın? Yani bu şekilde kibarca konuşayım ama çocukça konuşmalarla bu ülke yönetilmez arkadaşlar. Tamam?! Yani siz yürürlükte olan yasaları artık kafanıza göre Yasa Gücünde Kararname ile yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2022 yazar ve sen Kararname ile yürürlükte olan yasayı ben istesem Kararname yapar ertelerdim yürürlüğe girişini. Yahu gidin aha burada hukuk, Yasama Uzmanları var danışın yahu Allah Aşkına yahu! Yani çocukça, çocukça konuşmalarla bize Bütçe Yasa Tasarılarının üzerine konuşma yaptırırsınız bu bir. Yani bir neymiş anlatalım halkımız da bilsin? Yürürlükte olan bir yasa ve o yasaya göre hazırlanan başka bir bütçe de ortada yokken sen öyle Yasa Gücünde Kararname ile onun yürürlüğe giriş tarihini erteleyemezsin. O yüzden zaten 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecekti bu yasa ve 31 Aralık 2020’de yürürlüğe girişini erteledi. Sayın Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanıydı o dönem galiba. Ama yasa yürürlükte değilken yürürlüğe giriş tarihi ertelendiydi. Yok ki yasa yürürlükteyken yürürlüğe giriş tarihi ertelenecek? Yani bu zihniyetten de bekleriz…

 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Pandeminin göbeğinde nasıl böyle bir şey yapabilir?

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Tamam bir itiraz ettim mi? Bir itirazda bulunmadım. Şimdi şu soruma cevap almadım alamayacağımı da biliyordum. Elimizde tek bu yasa var ve bu yasaya göre uygulama yapıyoruz diyorlar. Müstakil kuruluşlar. Müstakil kuruluşlar Temmuz sonuna kadar bütçelerini Meclise gönderecekler. Hani nerededir müstakil kuruluşların bütçeleri? Bir tek Mahkemelerle, Sayıştaylığın geldi. Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsman, Hukuk Dairesi yani Savcılığın bütçeleri nerede? Orta vadeli plandan bahsetmiyorum ha! Şu bu gece yarısı 11 saat kaldı. 11 saat sonra en geç Meclise gönderme iddiasında olduğunuz bütçede yer alacak olan Hukuk Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu, Ombudsmanın bütçeleri var ya onların önce bu Meclise gelmesi lazımdı Temmuz sonuna kadar. Niçin gelmedi ben bunu soruyorum? Bütçenin hazırlanmasına ilişkin usullerin yasa ile düzenleneceği Anayasa 92’de yazıyor ve o bütçenin hazırlanmasında baz alacağınız yasa size Temmuz sonuna kadar buraya gelecek diyor.

 Son olarak şunu söyleyeceğim. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Açın o telefonları yazın 41/2019 Mahkemeler nokta nette ve okuyun biraz. Bak okuyun. Okumuyorsunuz. Size orta vadeli plan çerçevesinde hangi Bütçe Tasarısının Meclise geleceği yazıyor. Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı. Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi yasada ne olarak tanımlanmıştır Sayın Maliye Bakanı? Ne olarak tanımlanmıştır? Cetvel 1. Cetvel 2. Cetvel 3. Cetvel 4. Orta vadeli program baz alınarak Meclise gelecek Bütçe Yasa Tasarısında eğer iddianız doğruysa bu dört cetvelin orta vadeli programa göre hazırlanıp Bütçe Yasa Tasarısında içinde olması lazım. Siz diyorsunuz ki orta vadeli program hazırlanmadı o yüzden Cetvel 2, 3’ü, 4’ü göndermiyorum. Cetvel 1? Onu gönderirim. Nereden alırsınız bu hakkı kendinizde yahu?! Eğer Yasa size orta vadeli program olmadan ben Cetvel 2, 3 ve 4’ü Meclise göndermem diyorsa bu dayandığın ve bu bir yorum değil. Yasanın amir hükmü, çok açık ve net madde 29. Ve madde 23 de Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin nereden oluştuğunu tanımlıyor. Peki siz Hükümet edenler nerden bu yetkiyi alıyorsunuz ve Bakanın dediği orta vadeli program yok diye ben cetvel 2, 3’ü 4’ü buraya yollamam derken, cetvel 1’i nereden yetki alıp bu program yokken bu Meclise gönderme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Bunun cevabını istedik yahu bir şey istemedik ki. Orta vadeli programın, Sayın Erkut Şahali’nin dediği gibi hazırlanması gerektiği konularına bile girmiyorum. Sizin bu gece yarısı göndermek zorunda olduğunuz tasarının içerisinde olmamayı dayandırdığınız cetvellerin dayanma gerekçesi, göndereceğiniz yasa tasarısı için de geçerlidir diyorum. Eğer onu göndermediysen öbürünü de göndermeyeceksin ya da gönderdiysen diğer cetvelleri de göndereceksin. Neden? Çünkü şeffaflık istiyoruz. Vakıflar İdaresinin bütçesi Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Yeniboğaziçi Belediyesi ile Bakanlar Kurulu, Resmi Gazetede ekte yayınlanan protokol çerçevesinde bir anlaşma yapar ama ne ek’ler ne de kurumların bütçeleri Devlet Basımevine bile gitmez ha. Sadece ekte der, ek de Bakanlar Kurulunun koridorlarında kalır. Resmi Gazetede hukuken bile yayınlanmıyor. O yüzden buraya bu Yasa Tasarısı yapılırken ve burada oybirliğiyle bu yasa geçerken, artık bunlar yaşanmasın, kurumlar başına buyruk hareket edemesin, genel bütçe görüşmeleri varken onların da en azından genel gelir-giderleri, cetveller genel bütçenin içerisinde yer alsın diye bu yasa yapıldı. Ve neden bu cetveller yok Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun, Vakıflar İdaresinin, TAK’ın, TÜK’ün saymakla bitmez dediğimizde orta vadeli program yok. Hangi madde? Madde 29. E madde 29 sana Devletin genel idari yönetimini de orta vadeli program yoksa Meclise yollayamazsın der. Onun yetkisini nerden buluyorsunuz diye soruyorum, cevap yok. Bahsedilen, isteseydik yasa gücünde kararnameyle biz ertelerdik yürürlükteki yasanın. Be arkadaşlar, Devlet yönetildiğini iddia edersiniz, çocuk oyuncağı değil bu işler. Biraz açıp okuyun lütfen. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Başkan…

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Tufan Erhürman.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Maliye Bakanı şey de yapabilir misiniz lütfen rica etsek yerinizden veya Kürsüden. Bu belediyelere Devlet katkısı meselesinde yeni bir aşamadayız galiba, avans mavans gibi bilgiler geliyormuş. Bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

 MALİYE BAKANI ALİŞAN ŞAN (Yerinden) – Şimdi şu anda Sayın Başkan, Türkiye’den gelecek olan kaynak bugün yarın gelecek. Biz maaşlarda herhangi bir sorun yaşanmaması adına o şeyi öncesinde avans olarak belediyelere çıkmayı tasarladık. Buradaki işimiz bittikten sonra da kısmetse o işi de halledeceğiz.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Peki, bir kısa söz alabilir miyim?

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Tufan Erhürman.

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani az önce aldığım bir bilgi üzerine bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Biliyorsunuz belediyelerin Devlet katkısıyla ilgili 260 Milyon civarında hesaplanmış bir alacağı var? Toplamdan bahsederim.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Ben böyle bir hesap yapmadım ama…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani o hesap…

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Herkes kendine göre bir hesap yapıyor.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Kendine göre değil aslında. Ek bütçedeki rakamlar üzerinden yapılan hesaptır. 110 Milyon nerden çıktı 110 Milyon hesabı o zaman Sayın Bakan?

 HAKAN DİNÇYÜREK (Gazimağusa) (Yerinden) – Herkes kendine göre bir hesap yapıyor dedi.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet ben de onu merak ettim. Sayın Bakan da herhalde kendine göre bir hesap yaptı.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Evet.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Nedir, o 110 Milyonu nasıl hesapladınız?

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – 110 Milyonu da belediyelerle yaptığımız istişarede, onların iddiası şuydu. Gerçekleşen rakamın çok yüksek olduğunu iddia ettiler ve yılsonuna kadar daha yüksek olacağını iddia etti belediyeler ve sendikalar. Ama yasada çok net açıktır. Tahmini mahalli gelirler baz alındı. Ek bütçeyle birlikte tam rakamı hatırlamam şimdi şu anda ama yanlışım yoksa 8.4 Milyar, özür dilerim 8,140 Bin TL bir…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 8 Milyar 140 Bin?

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – 800 kusur Milyon, böldük 12’ye.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 800 Milyonu 12’ye böldüğünüzde 110 çıkmaz.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – Hayır, hayır. Sayın Başkan öyle hesaplamadık. Bakınız Ek Bütçe ile birlikte şimdi önümde değil rakamları ama yuvarlak söyleyeyim size Sayın Başkan rakamları. Ek Bütçe ile birlikte Mahalli Gelirlerin 9.25’ini tahmini Mahalli Gelirleri çarptığımızda yanlış hatırlamazsam 800 kusur Bin TL bir paraya denk gelir. Normal ödenek bu yöndedir.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – Belediyelerin iddiaları şu yönde oldu. Gerçekleşenin çok yüksek olduğunu ve kendilerinin daha fazla hak ettiğini iddia ettiler. Bu konuda da yüksek hayat pahalılığıyla birlikte personellerini ve birçok işlerini aksattıklarını, personel ödemelerini ve diğer ödeneklerini aksattıklarını iddia ettiler. Başbakanımdan aldığım direktif doğrultusunda ilgili kurumlarla, belediyelerle birkaç kez toplantı yaptık. Yasanın maddesi açık. Tahmini Mahalli Gelirlerin 9.25’dir. Ama hem çalışanların mağduriyeti olmaması, hem belediyelerin de hizmetlerini aksatmamak adına Maliyenin de kaynaklarını zorlayarak nereye çıkabileceğimiz noktasında bir tartışma yaşadık. Ancak zaten Maliyenin bir bütçe açığı da ortada. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti ile de istişare ederek buralarda mutabık olduğumuz bu 110 Milyon TL’yi de Türkiye’den katkı isteyerek bu noktaya getirdik. Bu işin özeti bu şekildedir Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Teşekkür ederim. Yani arkadaşlar olan olay şu; Ek Bütçe geldiğinde bu Meclise burada yaptığımız tartışmalarda hatırlarsınız gündeme getirdiğimiz bir şey vardı. Ek Bütçede gerçekleşen de vardı ilk beş aylık gerçekleşen ve Mahalli Gelirin gerçekleşeni gösteriyordu ki aybaşına ortalama 1 Milyar. 1 Milyar TL ortalama aybaşına Mahalli Gelir gerçekleşiyor. İlk beş ay gösteriyordu 5 Milyardı. Orada işte Fiyat İstikrar Fonu dahil miydi, değil miydi bilmem ne miydi tartışmaları yaşandı. Sonra dokuzuncu ay itibariyle Devrim Bey yanılmıyorsam aldığımız veriler bize gösterdi ki Fiyat İstikrar Fonu falan da dışarıda. Mahalli Gelir 9 Milyar olarak gerçekleşti dokuzuncu ayda.

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – 9.324.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 9.324. Fiyat İstikrar Fonu da dışarıda. Dolayısıyla neyi ispatladı aslında gerçekleşen? Bizim beşinci ayda söylediğimiz aybaşına 1 Milyar ortalama Mahalli Gelir gerçekleşiyor iddiamızı dokuzuncu ayda bir kez daha ispatladı. Dokuzuncu ayda ispatladığına göre ve önümüzde üç ay kaldığına gör ve hepimiz biliyoruz ki sabahleyin konuştuk hayat pahalılığı da arttığına göre dolayısıyla Katma Değer Vergisi gelirleri bilmem neler de arttığına göre 1 Milyardan aşağıya düşmeyeceğini, yukarı ne kadar çıkacağını ben konuşmuyorum. Aşağıya düşmeyeceği net bir öngörü olarak ortaya çıktı ve toplamda 12 Milyar Mahalli Gelir üzerinden belediyelere yüzde 9, 9.25 Devlet Katkısının verilmesi gerektiği dikkat edin gerçekleşen üzerinden değil. Öngörü üzerinden konuşuyoruz yasaya göre. Net olarak ortaya çıktı. Bunun da karşılığı 260 Milyonun var olan belediyelere 9 ya da 9.25 üzerinden dağıtılmasıydı. Bu yapılmadığı gibi dönüldü ilginç olan artık yani Devlet yönetimindeki ilginçlik o. Bu yapılmadı. Denilseydi ki yok biz Ek Bütçedeki Mahalli Gelir öngörümüz üstünden devam ediyoruz beş ay üzerinden yani beş aydaki öngörünüz. O zaman 110 Milyon olmazdı belediyelere vereceğiniz. Ben de öyle hatırlıyorum sizin gibi. Yanlış hatırlamıyorsam 800 Bin, 800 Milyon karıştırdım.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – Şimdi aldım kağıdı elime.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ha, söyleyin bana.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – 825 Milyon.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 825. 110 Milyondu.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – 825 Milyon…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 8 Milyar herhalde.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – 825 Milyon…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani 110 değil, değil mi onun altında?

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden)(Devamla) – Toplamı söyledim Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Toplamı ama 110’nun altındadır. Yani 110 Milyon değil. Yanılmıyorsam 80 Milyon civarında bir şeydir. Şimdi siz belediyelerle görüşüyorsunuz, belediyeler size 260 Milyon diyor. 260 Milyonu da mahalli gelirin ayda 1 Milyar civarında gerçekleşmesi üzerinden hesaplıyorlar önünüze koyuyorlar. Bizim de size ek bütçe görüşmelerinde söylediğimiz buydu. Siz bunu kabul etmiyorsunuz. 260 Milyon değil size 110 Milyon vereceğiz diyorsunuz. O 110 Milyonun hiçbir hesaplamada yasal karşılığı yok. Yani ya 260 Milyon verirsiniz ya da Mayıs ayındaki öngörünüz üzerinden verirsiniz.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, neden 260 Milyon vereceğiz onu anlamış değilim.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – İşte bu gerçekleşme üzerinden.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Çünkü o gerçekleşme…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Peki ben size soruyorum…

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Yasada ne yazar Sayın Başkan?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Alişan Bey, tam yasada…

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Tahmini gelirin 9.25’i yazar.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tam yasada yazanı soruyorum. Tam yasada yazanı soruyorum size. Birebir yasayı uygulasaydınız…

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Yani insanımızı düşündük diye Sayın Başkan…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Alişan Bey, bir şey soruyorum. Siz diyorsunuz ya 260’ı veremeyiz…

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Yanlış mı yaptık? Çalışanların ödenmesi için katkı yapmakla yanlış mı yaptı bu Hükümet?

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öyle bir şey demedim.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Ben öyle anladım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Siz ne diyorsunuz?...

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Keşke diyorsunuz devam etseydiniz aylık katkı vermeye. Ben öyle anladım Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben kesmeyeceğim sözünüzü. Yanlış anladınız, dinlerseniz doğrusunu anlayacaksınız. 260 Milyonu yasa gerçekleşen demiyor, öngörü üzerinden diyor diye vermediniz değil mi?

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Öngörüyü de neye göre söyler? Bütçede…

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ek bütçede. Ek bütçede.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Bütçe ve ek bütçe.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öngörüyü…

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Ek bütçe çıkmasaydı bütçeydi Sayın Başkan.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ama ek bütçe çıktı.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Tamam çıktı ikisi birleşti.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Dolayısıyla ek bütçeye göre.

 ALİŞAN ŞAN (Yerinden) (Devamla) – Evet.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öngörüyü de yanlış yaptığınız bangır bangır, bangır bangır bağırıyor.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Her dönemdeydi o.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Ve üstüne üstlük biz size… Hayır her dönemde değil, bu da ezbere söylenmiş bir laftır nedenini söyleyeyim size. Nedenini söyleyeyim size. Bütçe, bak bu senenin bütçesi de Ekim ayından itibaren çalışılmaya başlanır. Ek bütçe ise bu sene farklı olarak, ek bütçe Mayıs ayında geldi hatta Haziran? Mayıs. Haziran, Haziran ayında geldi ek bütçe. Haziran ayında gelen ek bütçe bize gösterdi ki ilk beş ayda gerçekleşen bir şey var. Siz o gerçekleşene bakarak öngörüde bulunursunuz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Ek bütçeden bahsederiz yani.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ek bütçeden bahsederiz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Önceki seneler de var.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Önceki senelerde ek bütçe yok.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – 2018’de çok farklı bir amaç için çıkarılmıştır o.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet, aynen öyle. Bir de…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Telefon Dairesi ile olan hesaplaşmalar, Elektrik Kurumuyla mahsuplaşmalar…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Aynen öyle.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Gümrükle mahsuplaşmalar söz konusu olduğu için…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Aynen öyle.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 470 Milyonluk bir ek bütçeydi.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Evet. Bu defaki ek bütçe, daha öncekilere benzer şekilde değil. Biz de zaten seçim boyunca biz de, Ulusal Birlik Partisi de bir ek bütçe çıkması gerektiğini söyledi. Zaten belliydi durum ve bu ek bütçe çıktı, Haziran ayında çıktı. Haziran ayında çıkarken de Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayısın gerçekleşmeleri belli oldu. Bu gerçekleşmelere bakarsınız doğal olarak ve öngörünüzü bunun üstünden yaparsınız. Öngörünüzü harcıalem kafadan yapmazsınız. Beş ayda, ayda 1 Milyar gerçekleştiğine göre ve hayat pahalılığı da devam ettiğine göre, minimum 1 Milyar gerçekleşeceği bellidir. Bunun üzerinden de siz yüzde 9’u, yüzde 9.25’i hesaplarsınız. Biz buna o gün ek bütçe burada görüşülürken müdahale ettik. Değiştirin bu ek bütçeyi dedik, değiştirmediniz. Eyvallah. 260 Milyon bizim söylediğimiz şekilde yapılsaydı ödenmesi gereken miktar. O öngörü yapılmadığı zaman ve sizin Haziranda sunduğunuz ek bütçe üzerinden öngörüyü esas aldığınız zaman, ödemeniz gereken para ekstradan 110 Milyonun altındadır. Ama siz yasaya uygun değil diyerek, yanlış öngörünüz üzerinden 260 Milyonu ödemeyi reddediyorsunuz ama yasaya uygun olmayan şekilde pazarlık usulüyle, hiçbir hesapta karşılığı olmayan bir 110 Milyonu ben belediyelere paylaştıracağım diyorsunuz. Yetmiyor bir adım öteye geçiyorsunuz, şimdi belediyelere diyorsunuz ki 110 Milyonu da size üç taksitte mi dört taksitte mi ne şu verecektik ya diyorsunuz, onu da diyorsunuz avans talep ederseniz vereceğiz. Neyin avansı yahu? Neyin avansı? Borçlanmıyor ki belediyeler? Kendi hak ettikleri parayı alacaklar. Şimdi diyorsunuz ki belediyelere belediye meclislerinizi toplayın, ihtiyacınız varsa avans talebi çıkarın karar çıkartın bize bildirin, biz size avans verelim. Neyin avansı? 260 Milyonun avansı değil, 110 Milyonun avansı. 110 Milyonun ne yasal bir karşılığı var, ne öngörüde bir karşılığı var. Bir pazarlık üzerinden belirlenmiş bir şey. Onu bile döndürüyorsunuz şimdi, zaten 260’da iken 110, onu da avans olarak isteyin diyorsunuz. Nasıl bir… Yani gerçekten arkadaşlar demin Devrim Beyin anlattığı şey var ya, yani bu ülkeyi yönettiğinizi iddia ettiğiniz biçim yönetme falan değil bakkal hesabına döndü yahu bu iş. Avans nasıl istenir yahu, avans ne için istenir?

 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Alacağına karşılık.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Alacağına karşılık. 110 Milyon değil ki bu insanların alacağı. 110 Milyon ne sizin hesabınızda karşılığı olan bir şeydir ne bizim hesabımızda karşılığı olan bir şeydir. 110 Milyon harcıalem demin Alişan Bey de söyledi Türkiye’den bu kadar gelmesini öngördük dolayısıyla bu kadar üstünden bilmem ne yapıyoruz. Kabahatimiz da diyor maaşları ödesinler diye katkı yapmak mı? Kabahatiniz o değil. Kabahatiniz burada bir mevzuat olduğunu öngörünün doğru yapılması gerektiğini ve mevzuatı uygulamanız gerektiğini üzgünüm ama bilmemenizdir kabahatiniz.

 BAŞKAN – Toparlayalım.

 TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Toparlanmıştır. Yani bunun cevabı nedir bu ülkede artık yani ben özür dilerim ama şunu soracağım size be arkadaşlar. Yani bütçe geliyor ya bu akşam komitede görüşmeler başlayacak ne görüşecek yani bu komite? Bırakın yahu görüşmeyelim artık bütçe mütçe. Ne yasaya uygun ne hesapları var ne şimdiki yasaya uygun ne yaptığınız hesabın herhangi biri tutar tamamen böyle bakkal hesabı pazarlık usulü ne yazarız yani bütçeye bunları, niçin yazar bütçe bize yasa der ki bize 9, 9.25 vereceksiniz belediyeye, demesin. Ne kadar varsa elinizde paylaştıralım. Buraya geldi yani bu iş ve bir memlekette parlamenter demokrasiyle yönetilen memlekette bütçe Anayasadan sonraki en önemli yasadır yahu Bütçe Yasası. En önemli yasada bizim hiçbir rakamımız bir diğeriyle tutmuyor. Ek bütçe de tutmuyor. Bir kişi çıksın desin bana ki beşinci aya kadar 1 Milyar ortalama devam eden bir ek bütçe altıncı ayda ansızın 1 Milyarın altına düşecek 700’lere, 600’lere düşecek ve 12’nci aya kadar da öyle devam edecek. Bir tane bıraktım Maliye vergi bilmem ne bilen insanı bir tane üniversite bitirmiş insan çıksın bana bunu söylesin. Bu enflasyonist ortamda nasıl olacak da beş ay ayda 1 Milyar gerçekleşirken, 12’nci aya kadar bu 1 Milyarın altına düşecek böyle bir şey mümkün mü yahu Türk Lirası kullanırız?! Maliyenin gelirleri Türk Lirası cinsinden artıyor. Peki, bu mümkün değil, 260 olanı 110 hesaplamak ya da sizin hesabınıza göre daha azken 110 hesaplamak mümkün mü? Hayır, bu da mümkün değil. Peki, avans talep ettirmek insanlara madem 110 Milyon dağıtacağız dediniz bu mümkün mü? Bu da mümkün değil. Hiçbir şey mümkün değil ama siz kafaya göre gerekçe de ne maaşlarını ödeyemesin mi belediyeler, yahu belediyeler tabii ki maaşları ödesin. Hak ettiğini alsın Devlet katkısını da maaşlarını da ödesin ödeyemeyen de çıksın ortaya. Hak ettiğini aldı ama ödeyemiyor. Bunu da görelim. Hayır, ödeyemiyorsan arkadan pazarlık usulü şu kadar sana verdim, bu kadar sana verdim, avans istersen veririm, ne yapacaksınız şimdi haklarını avans olarak isteyen belediyeleri çıkacaksınız seçimler öncesi deyeceksiniz ki bu avans istedi, bu istemedi bu bilmem ne yapmadı?! Yani arkadaşlar gerçekten bu Mecliste her dakika yaptığımız görüşmelerin manası biraz daha kendi zeminini kaybediyor. Yarın bütçede saatlerce burada konuşacağız. Aha ek bütçeyle ilgili yaşanan rezalet bu tam bir rezalet. Göz göre göre bütün rakamlar çarpıtılmış yanlış yazılmış ve onun üstünden de Devlet sözde yönetiliyor ve buna da devam ediyorsunuz. Yani bununla ilgili olarak da yine işte avans istediydi istemediydi bilmem ne yaptıydı ne yapmadıydı belediyeleri merkezi idarenin kafasına göre uydulaştırdığı bir yapıya döndürüyorsunuz. Bunların hepsi değişecek, hepsi değişecek çünkü bu yapı yönetmiyor, yönetemiyor, yönetmek gibi bir gailesi de yok gidecek ve bu iş bitecek. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler.

 Sayın Milletvekilleri; Rapor ve Tasarının bütününü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 Madde madde okuyunuz lütfen.

 KATİP –

|  |
| --- |
| KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
|  |  |
| Kısa İsim 41/2019 | 1. Bu Yasa, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile birlikte okunur.  |

 BAŞKAN - 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Esas Yasanın 10’uncuMaddesinin | 2. Esas Yasa, 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: |
| Değiştirilmesi |  |  | “(2) | Bu Yasaya Ek’li I. Cetvel’de yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri özel hesap açamaz, tüm gelirleri Bakanlığın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki hazine tek hesabında toplanır. Giderleri ise bütçe ödenekleri çerçevesinde aynı hesaptan ödenir. Ancak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca, kendi özel yasa ve tüzükleri gereği, kurularak işletilen ve/veya elde edilen, kantin, sosyal tesis, konut kira gelirleri ve benzeri, bütçe dışı kaynaklar için bu madde kuralları uygulanmaz, bunlar hakkında kendi özel yasa veya tüzük kuralları uygulanır.” |

 BAŞKAN - 2’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Esas Yasanın 23’üncüMaddesininDeğiştirilmesi | 3. Esas Yasa, 23’üncü maddesinin (8)’inci fıkrasına bağlı “VI. CETVEL” kaldırılmak ve yerine bu maddeye Ek’li yeni “VI. CETVEL” konmak suretiyle değiştirilir. |

 BAŞKAN - 3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Esas Yasanın Geçici 7’nci Maddesinin | 4. Esas Yasa, Geçici 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: |
| Değiştirilmesi |  |  | “(1) | (A) | Spor Fonu, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu, Piyangolar Birimi gelirleri ve İşgücü Planlama ve Geliştirme Merkezi gelirleri, bu Yasada yer alan ilkeler çerçevesinde ve Bakanlığın görüşlerine bağlı kalınarak, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili yasalarında yapılacak düzenleme ile, |
|  |  |  |  | (B) | Sağlık Fonu, bu Yasada yer alan ilkeler çerçevesinde ve Bakanlığın görüşlerine bağlı kalınarak, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili yasalarında yapılacak düzenleme ile Sağlık Döner Sermayesi olarak, |
|  |  |  |  | (C) | Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Döner Sermayeleri, bu Yasada yer alan ilkeler çerçevesinde ve Bakanlığın görüşlerine bağlı kalınarak, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili yasalarında yapılacak düzenleme ile, |
|  |  |  |  | Genel Bütçe içerisinde yer alacaktır.” |

 BAŞKAN - 4’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Esas Yasaya Yeni Geçici 8’inci | 5. Esas Yasa, Geçici 7’nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 8’inci madde eklenmek suretiyle değiştirilir: |
| MaddeninEklenmesi |  |  | “Geçici Madde Kamu Kaynaklarının Kullanımında Geçici Süreç | 8. Esas Yasanın 24’üncü maddesinin (9)’uncu fıkrası 31 Aralık 2023 tarihine kadar durdurulur ve 1 Ocak 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.” |

 BAŞKAN - 5’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Esas Yasanın 97’nci Maddesinin  | 6. Esas Yasa, 97’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 97’nci madde konmak suretiyle değiştirilir: |
| Değiştirilmesi |  | “Yürürlüğe Giriş | 97. Bu Yasa, 1 Ocak 2022 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.” |

BAŞKAN - 6’ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlükten Kaldırma R.G. EK: IBölüm IIR.G. Sayı: 239Sayı:127/202031 Aralık 2020 | 7. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, bu Kararname altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. |

BAŞKAN - 7’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP -

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 8. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |

BAŞKAN – 8’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?...Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

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

Kısa ismi okuyunuz lütfen.

KATİP -

|  |
| --- |
| KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
|  |  |
| Kısa İsim 41/2019 | 1. Bu Yasa, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile birlikte okunur.  |

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 1 Kasım 2022 Salı 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: 13.20)

DÖNEM:X YIL:2

CUMHURİYET MECLİSİ

9’uncu Birleşim

31 Ekim 2022, Pazartesi

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
|  - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER. |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER: |
|  |
| (1) Birleştirilmiş Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:71/2/2022 ile Y.G.K.No:182/4/2020) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Birleştirilmiş Tasarıya İlişkin Raporu. |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER. |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.  |
|  |
| VII. SORULAR. |

Kontrol: A.G