|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2023/3 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



7’nci Birleşim

24 Ekim 2023, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
|  | * Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin Usul Hakkında Konuşması.
 | 45 |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR: |  |
|  |  | - | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurulun Bugünkü Birleşim Gündemine İlişkin Kararı. | 4 |
|  | B) | GÜNCEL KONUŞMALAR: |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “Girne Antik Liman Restorasyon Kaosu” ile İlgili Güncel Konuşması. | 21 |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Limanların Özelleştirilmesi Girişimi ve Yasa Gücünde Kararname Garabeti” ile İlgili Güncel Konuşması. | 23 |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “AKSA Sözleşmesini Okuyan Hükümet Yetkilisi Var mı?” ile İlgili Güncel Konuşması.- Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun Yanıtı.- Sayın Salahi Şahiner’in Açıklayıcı Konuşması.  | 27 |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros’un “Sigortacılık Sektöründe Acil İhtiyaç Olan Düzenlemeler” ile İlgili Güncel Konuşması. | 52 |
|  |  | 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” ile İlgili Güncel Konuşması. | 55 |
|  |  | 6. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Yüksek Öğretim, Kaçak Yaşam ve Devletin Sorumluluğu” ile İlgili Güncel Konuşması- Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Yanıtı. | 59 |
|  |  | 7. | Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın “İsrail'in Hukuka Aykırı Saldırıları, Filistin, Ortadoğu ve Akdeniz'i Bekleyen Tehlike” ile İlgili Güncel Konuşması.  | 64 |
|  |  | 8. | Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Bağımlılık Konusu ve Etkileri” ile İlgili Güncel Konuşması. | 67 |
| II. | GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI |  |
|  |  | - | Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın Birlikte Sunmuş Oldukları Bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Girişine İzin Verilmemesinin Nedenlerinin ve Bu Sorunun Çözüm Yollarının Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin Ön Görüşmesi. | 5 |
|  |  |  |  |  |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:10.49)

BAŞKAN: Başkan Vekili Fazilet ÖZDENEFE

KATİP: Hasan KÜÇÜK

 BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 7’nci 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 sunuş işlemleri bulunmaktadır. Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurulun Bugünkü Birleşim Gündemine İlişkin bir Kararı bulunmaktadır. Kararı okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Sayı: D.K.No: 58/3/2023 Tarih: 24 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

 Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, 24 Ekim 2023 tarihli toplantısında oybirliğiyle almış olduğu, Genel Kurulun Bugünkü Birleşim Gündemine İlişkin Kararı ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

Fazilet ÖZDENEFE KÜRŞAT

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili

DÖNEM : X TARİH : 24 Ekim 2023

YIL : 3

D.K.No: 58/3/2023

CUMHURİYET MECLİSİ DANIŞMA KURULUNUN

GENEL KURULUN BUGÜNKÜ BİRLEŞİM GÜNDEMİNE

İLİŞKİN KARARI

 Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, bugünkü Gündeminin VI. Kısım Genel Görüşme ve Meclis Araştırması ile İlgili İşler Kısmında bulunan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın birlikte sunmuş oldukları, Bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Girişine İzin Verilmemesinin Nedenlerinin ve Bu Sorunun Çözüm Yollarının Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin (M.A.No:2/3/2023), Başkanlığın Genel Kurula Sunuşlarından hemen sonra görüşülmesine Karar verir.

FAZİLET ÖZDENEFE

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİ

|  |  |
| --- | --- |
| UBP GRUBU | CTP GRUBU |

 Sayın milletvekilleri; Kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın milletvekilleri; şimdi alınan karar uyarınca altıncı kısma, Genel Görüşme ve Meclis Araştırma Yapılması kısmına geçiyoruz. Bu kısımda Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın birlikte sunmuş oldukları Bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Girişine İzin Verilmemesinin Nedenlerinin ve Bu Sorunun Çözüm Yollarının Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesi yapılacaktır.

Önergenin görüşülmesiyle ilgili İçtüzük kurallarını hatırlatmak istiyorum. Ön görüşmede İçtüzüğün 110’uncu ve 113’üncü maddeleri uyarınca Önergenin okutulmasından sonra 59’uncu maddesinin 13’üncü fıkrasının (A) bendi uyarınca önergede ilk imza sahibine 20 dakika, her siyasal partiden bir milletvekiline ise 10 dakikayı aşmamak üzere söz verilecektir.

Önergeyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

23 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

“Bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Girişine İzin Verilmemesinin Nedenlerinin ve Bu Sorunun Çözüm Yollarının Araştırılması” hakkında Meclis Araştırması Önergesini, İçtüzüğün 113’üncü maddesi uyarınca sunar, Araştırma Komitesi kurulması yönünde Genel Kurulun desteğini bekler, saygılar sunarız.

Öneri Sahipleri

|  |
| --- |
| Sami ÖZUSLU |
| Tufan ERHÜRMAN |
| Fikri TOROS |
| Ceyhun BİRİNCİ |
| Salahi ŞAHİNER |
| Asım AKANSOY |
| Armağan CANDAN |
| Ürün SOLYALI |
| Sıla USAR |
| Erkut ŞAHALİ |
| Devrim BARÇIN |
| Fide KÜRŞAT |
| Şifa ÇOLAKOĞLU |
| Biray HAMZAOĞULLARI |
| Fazilet ÖZDENEFE |
| Filiz BESİM |
| Teberrüken ULUÇAY |
| Ayşegül BAYBARS |
| Jale Refik ROGERS |

-GEREKÇE-

Tarihsel, ekonomik, sosyal kültürel ve siyasal bakımdan yakın ve özel bir ilişki içerisinde olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında son üç yılda yaşanan birtakım gelişmeler kaygı vericidir. 2021 yılında başlayan ve zaman zaman tekrarlanan bazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkiye’ye gidişlerinin engellenmesi ülkemize huzursuzluğa ve endişeye neden olmaktadır.

Edinilen bilgilere göre bugüne kadar aralarında sendikacılar, gazeteciler ve politikacıların da yer aldığı toplam 12 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşının Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi engellenmiştir. Bulundukları havalimanlarında kendilerine N-82 veya G-82 kodlu belgeler verilmiş ve yaşadıkları ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na başvurabilecekleri belirtilmiştir. Ancak Lefkoşa’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin yazılı ya da sözlü hiçbir başvuruya cevap vermediği öğrenilmiştir. Türkiye’ye giriş yasağı konulan yurttaşlarımızdan bazıları ise Türkiye’de yargı yoluna başvurmuştur. Seyahat özgürlükleri engellenen yurttaşlarımıza söz konusu kararların gerekçeleri hakkında hiçbir bilgi verilmemesi endişe ve kaygıları daha da artırmaktadır.

2021 yılından bu yana tekrarlanmasına rağmen yürütmenin bugüne kadar söz konusu meselenin çözülmesi ve giderilmesine yönelik bir herhangi bir çalışma ve/veya girişim yapmamış olması, KKTC yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne girip giremeyeceği endişesi yaşamasına sebep olmaktadır. Bu noktada Cumhuriyet Meclisimize görev ve sorumluluk düştüğü aşikardır. 27.04.2023 tarihinde her iki Meclis Başkanı tarafından imzalanmış bulunan İşbirliği Protokolünde de öngörüldüğü şekilde Meclisimizin işbu Araştırma Komitesi vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temas kurması, muhatap olan tüm makamlar nezdinde girişim yapması, giriş engeli uygulamasının gerekçeleri ile ilgili olarak etkilenen yurttaşlarımızı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmesi, uygulamanın sonlandırılması konusunda gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir.

Aralarında Cumhuriyet Meclisinde geçmiş yıllarda görev yapmış seçilmiş siyasetçiler, kamuda üst düzey görev yapmış bürokratlar, farklı kesimlerin sözcülüğünü üstlenmiş sivil toplum örgütü temsilcileri ve toplumun sesi olan basın mensuplarının da yer aldığı yurttaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinin yasaklanmasının nedenlerini ve bu sorunun çözüm yollarını araştırmak amacıyla Araştırma Komitesi kurulması gereli görülmektedir.

BAŞKAN – Öneride ilk imza sahibi Sayın Sami Özuslu’dur. Buyurun Sayın Özuslu. Süreniz 20 dakikadır.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu oturumda hükümet kanadını burada oldukça kalabalık görmekten memnunum. Çünkü bugün birazdan anlatacağım konu bu Meclisin boynunun borcudur, bir çözüm üretmesi boynunun borcudur. Yaklaşık iki yıl üç aydır yani 2021’in Temmuz ayından bu yana zaman zaman tekrarlanan şekilde bazı KKTC yurttaşları Türkiye’ye giriş sırasında geri çevrilmektedir. Bunlar arasında az önce gerekçede de aktarıldığı gibi Okan Dağlı arkadaşımız burada bu koltuklarda bizlerden önce görev yapmış eski parlamenter bir arkadaşımız da vardır. Muteber gazeteci, akademisyen arkadaşlarımız da vardır. Devletin en üst organlarında danışmanlık görevi yapan, yani bürokratlık görevi yapan ve ellerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği diplomatik pasaport olduğu halde Türkiye’ye giremeyen arkadaşlarımız vardır. Ve bu girişlerde basına yansıdı, dolayısıyla herkesin biliyor olması lazım. Çok dramatik, çok insani konular da yaşandı, anlar da yaşandı ve hala yaşanıyor. Mesela 6 Temmuz tarihinde 2021’de Türkiye’ye girişi ilk engellenen Cumhurbaşkanlığının eski İletişim Koordinatörü Ali Bizden Türkiye’de şu anda çok ciddi rahatsızlık yaşayan kayınpederinin yanına gidemiyor. Çünkü Ali’nin eşi Ankaralıdır. Böyle bir seyahat özgürlüğüne konulan engeli kim kabul edebilir? Allah aşkına, şu anda herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde bir yakınımız rahatsız olsa bunu engellenmesini lütfen ben uygun görürüm diyeniniz varsa çıksın söylesin. Dahası da var. Ali’nin kızı, üstelik de yüzme alanında madalyaları olan çok başarılı bir kızımız İstanbul’da hukuk yanılmıyorsam okudu, babası mezuniyet törenine gidemedi. Şimdi hanginiz evladınızın bu önemli özel günlerinde yanında olmamayı babalık ya da anneliğine sığdırabilir? Orta yerde bunun gibi bir sürü örnek vardır. Sevgili Aysu Basri Akter, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda Müdürlük yaptı. Siz de eminim tek tek hepiniz bir gün programına çıkmışsınızdır. Bir şekilde Aysu’nun yazılarını okumuşsunuzdur. Ailesi ile Antalya’ya gidiyor ve iki küçük çocuğu, biri ana sınıf, biri ilkokul aşamasında ve diğer arkadaşlarının tatil amaçlı Türkiye’ye alınırken annelerinin bir şekilde içeriye sokulmadığını görüyorlar. Bu çocukların yaşadığı travmanın derinliğini kimse inkar edebilir mi? İnkar edecek olan varsa lütfen psikologlara, psikiyatrlara danışsın. Peki ama bunlar neden oluyor? Diğerlerinin detayına girmek istemem. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ya da Türkiye halkıyla Kıbrıs Türk halkının ilişkileri özeldir, yüniktir, tarihi anlamda da, siyasal anlamda da, ekonomik anlamda da. Çok uzun yıllar Türkiye’den açılıyorduk biz dünyaya. Bizim de yolumuz Türkiye’de talebe olarak üniversite sıralarında geçti ve Türkiye’den uçuyorduk. Herkesin de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu yoktur bu arada ha. Yani isterseniz herkes Larnaka'dan uçsun, o da mümkün değil. Dolayısıyla zaten çok sık dile getirdiğiniz izolasyonlar, ambargolar, vesaireler… Peki ama bu da bir ambargo, bir izolasyon değil midir?

 Dolayısıyla iki yıldan fazla bir süredir sık sık tekrarlanan ve en son da bundan iki ay kadar önce Koral Aşan, uluslararası sendikalarda yöneticidir bu adam, KKTC işçilerini temsil eder. En son Koral geri çevrildi. Hani da biz dünyaya açılacaktık? Hani da biz çaldığımız kaplardan ret istemezdik. E, gidiyor Koral, bizi burdaki işçileri temsil ediyor uluslararası platformda. Kim, niçin engellesin ki? Türkiye’deki sendikacılarla toplantı yapmaya gidiyordu. Ya da Başaran Düzgün, tanımayanınız, sohbet etmeyeniniz, röportaj ya da köşe yazısına konu edilmeyeniniz var mı? Başaran Düzgün benden de büyüktür gazetecilikte yaş olarak ve deneyim olarak ve iş amaçlı İstanbul’a gitmiş ve “Hayır siz giremezsiniz” denmiş. Neden? Cevap yok. “Gidin Konsolosluğunuza başvurun.” Yani Kıbrıs’taki Konsolosluğa. Şimdi parantez açayım, bir yasa önerisi var, yasa tasarısı var. TC ile KKTC arasında Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından KKTC Yurttaşlarının da Yararlanması Yasası. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu bir süre önce muhatabıyla Sayın Hakan Fidan’la imzaladı hatta fotoğrafını da getirdim. Sayın Tatar ve Sayın Erdoğan da şey olduydu nedir şahit olduydu. Biz de şahit olduyduk. Yani KKTC yurttaşlarının başı derde girerse örneğin ben gittim ve başım derde girdi, Fransa’da. Gideceğim Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna ve deyim ki bana yardım edin ve edilecek o anlaşmaya göre. E, peki buradaki konsolosluk niçin yardım etmez KKTC yurttaşlarına pardon. Ahmet Cavit An da, Ali Bizden de, diğer arkadaşlarımızın pek çoğu da basına yansıdığı için tek tek söyleyeyim. Elçiliğe de, konsolosluğa da gerek sözlü, gerek yazılı başvuruda bulundular. Sonuç nedir bilir misiniz? Cevap almadılar, cevap bile verilmedi. Şimdi ben size bir, iki teknik detay vereyim. Yani bu konuyu gerçekten bu Meclisin çözme gibi bir sorumluluğu var. Neden? Çünkü yürütmemiz gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek Başbakanımız, gerek Dışişleri Bakanı burada yok, gerek İçişleri Bakanlığı, yani ilgili bakanlıklar bu konuda kıllarını kıpırdatmadılar. Biz bir şey yapamayız diye çare, öğretilmiş çaresizlik modunda, kendi yurttaşına sahip çıkamayan bir kadro olarak karşımızda duruyorsunuz, pardon tarih sizi böyle yazacak. O yüzden diyorum ki, gelin Ana muhalefet olarak ve bu iki bağımsız milletvekili arkadaşımızın önerdiği bu Araştırma Komitesini kuralım ve bu konuda yürütmenin üstüne almadığı, aslında yürütmenin halletmesi gereken bu konuyu gidelim ve daha birkaç ay önce Zorlu Töre’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyla yapmış olduğu protokolden de yararlanıp, iki ülkenin parlamentoları vasıtasıyla bu konuyu hem Türkiye kamuoyunun, Türkiye siyasilerinin gündemine getirelim. Eminim ki, eminim ki detaylara kimse sahip değildir. Eminim ki orada da bir bilgi eksikliği vardır, belki bir yanlış uygulama vardır. Niçin yanlış uygulama diyorum biliyor musunuz? “G82” ve “N82”diye iki farklı kodla alınmıyor bizim yurttaşlarımız. “G82” daha çok terör bağlantılı ve ülke için güvenlik tehdidi oluşturduğu söylenen kişilere uygulanıyor ve ülkeye giriş yasağı kodudur. Ülkeye girişi yasaktır “G82”iyle kodlananların ve Ali Bizden’e, Hasan Ahmet Cavit An’a daha sonraki bir kısım arkadaşa bunlar uygulandı. Ta ki geçen senenin Temmuz, Ağustos ayına kadar tam size tarihi söyleyeyim. Evet, 25 Temmuz 2022’de Türkiye Cumhuriyeti’ne Antalya Havaalanında geri çevrilen Aysu Basri Akter’e “G82” değil, “N82” koduyla giremeyeceği bildirildi. “G82” ülkeye girememe kodudur. “N82” ise önceden vize almak şartıyla Türkiye’ye girebileceklere verilen bir koddur ve deniliyor ki gidin önceden vize alın. Aysu Basri Akter bunu açık açık açıkladı, söyledi yazdı da. Dedi ki, dönemin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi aradım ve önce haberim yok dedi, sonra ben bir şey yapamam vize veremem dedi. Hani de vizeyle giriş vardı. Niçin KKTC Konsolosluğu buracıktadır. Niçin bizim hükümetimiz ya da Cumhurbaşkanımız bu konuda hiç sorgulamadı. Bu insanlar sizin ve bizim yani bu ülkenin vatandaşlarıdır. Askerliklerini yaptılar, görevlerini yaptılar, vergi verirler, bu topraklarda büyüdüler, yaşadılar kökenleri ne olursa olsun. Köken meselesi değil zaten. Hepsi bu ülkenin, bu Devletin birer yurttaşıdır. Arkadaşlar orta yerde ciddi bir, hazin bir, hatta birçok insan hakkı ihlali vardır. Bir kere bunu tespit edip yola koyulalım ve gelin biz gidelim hep birlikte muhalefetiyle iktidarıyla, bağımsızıyla, bütün partilerin temsiliyetiyle gidelim ve bu konuyu çözelim. Bu konu bir karın ağrısıdır. Şu anda Türkiye’ye gitmekten imtina eden o kadar çok insan vardır ki, eminim ki size de geliyordur bu bilgiler. Fikri Abi hiç gelmiyor mu size? Böyle insanlar. Bu aynı toplumda yaşarız ve komşunuz Türkiye’ye giremiyor ya da girmekten girip girmeyeceğinden emin olamıyor ve korkuyoruz diyor insanlar. Bakın bir olayı daha bahsedeyim. Hasan Küdenler, Mağusalılar bilir herhalde Sunat Bey de bilir. Hasan Küdenler bir Beden Eğitimi Hocasıdır arkadaşlar ve Hasan Küdenler o geçen sene hepimizi yakıp kavuran deprem var ya o deprem gününden bir gün önce Adıyaman ve Antep’e ve Maraş'a gidecek heyetle birlikte Türkiye’ye gitti ve dediler ki ohi giremezsiniz. Niçin dedi hoca. Hep size açıklayamayız dediler ve tüm bu arkadaşlar nerede bekletildi biliyor musunuz? Terör ihtimali, terörist olma ihtimali olan insanlarla aynı odada. Ben bir kere gazeteci olarak Telaviv’e gittiydim. Adımdan dolayı herhalde adım Sami, baba adı Raşit, dede adı Hüseyin herhalde dediler bu garanti cihatçıdır, bir şeydir. Aldılar bizi şeye bekleme odasına. Ne hissettim, ne hissetmiş olabilirim. Onların yaşadıklarını zaten birebir dinledim. Siz de eğer kulak verdiyseniz ya da merak ettiyseniz Sayın Başbakan, Bakanlar ve değerli milletvekilleri, eminim ki siz de gördünüz. Orta yerde çözülmesi, halledilmesi gereken bir mevzu var. Şimdi tabii bu Türkiye Cumhuriyeti’ne şu anda acaba girebilir miyim kaygısı yaşayan, acaba benim başıma da bir şey gelir bir korkusu yaşayan bir sürü iş insanı da vardır. Ee! İş insanları Türkiye Cumhuriyeti’yle işbirliği yapsın istemezsiniz? Nasıl olur bu iş? Benim tabii başka şeyler de ağrıma gider ama şimdi konusu değil, daha doğrusu konu yapmayacaktım ama bugün gene gördüm. Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC’ye giriş yasağı konulan niçin kaldırdığınızı bilmediğimiz bir grup insanın gene giriş yasağını kaldırdınız. Bu memleket zaten sorma gir hanı olduydu yıllardır. Ben bunu gazeteci kimliğimle de çok söyledim, burada da söyleyeyim kayıtlara geçsin. Şu anda nüfusu bilmezsiniz, biz de bilmeyiz, Sayın Başbakan bilirim de açıklamam dedi ama bildiği herhalde projeksiyondur. Dolayısıyla kendi yurttaşımıza ya sahip çıkacağız, ya da bize ne deyip tarihi bir hata işlemiş olacağız. Bakın bu önerge sizi de tarih önünde yaşayacağınız olumsuzluktan kurtarabilir. Değil mi Resmiye Abla? Gerçekten bu insani bir konudur. Tek tek herkesin vicdanına sesleniyorum. Ben burada politik bir konuşma yapmak niyetinde de değilim. Bu insanların teker teker yaşadıklarını gelin gelin birlikte dinleyelim, çağıralım ve yaşadıklarını çünkü ayrıntılarını bilmiyorsunuz. Mesela konsolosluğun cevap vermediğini niçin vermesin? Niçin Lefkoşa Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC’li yurttaşların dilekçelerine yanıt vermesin. Çoğu avukatla da başvurdu ha! Avukatla resmi olarak da başvurdu, kimisi kendi el yazısıyla yazdı, cevap yok. Peki, nereye başvuracağız? Bir bakıyorum Ersin Tatar da, Tahsin Ertuğruloğlu da hukuk yolu açıktır dedi. Dün BRT’ye çıkmış akşam ben de uyumadan dedim bir bakayım Sunat Bey ne söyledi. Dün diyor grupta değerlendirdik ve bu yolun doğru yol olmadığını düşünüyoruz. E, doğru yolu söyleyin de çözelim Sunat Bey. UBP grubu olarak doğru doğru yöntemi söyleyin ve bir formül bulalım. Artı hukuk yolu açıktır herkese dediniz. İki arkadaşımız dava açtı. Biri Münir Rahvancıoğlu’dur, diğeri de Aysu Basri Akter’dir, benim bildiğim. Diğerleri Türkiye’de dava açmadı ve Türkiye’deki yargı sistemini şimdi burada anlatacak durumda değilim, anlatırım da gereği yok. Şu anda adım adım ilerlerler. Nerede nereye varacaklar soru işareti bilmiyoruz. Çok umutlu muyuz? Değiliz. Ama bu konu günün sonunda İnsan Hakları Mahkemesine kadar yolu var ha! Gidecek iç hukuk tükendiği vakit gidecek. İster misiniz Türkiye bir kez daha Kıbrıs’ta üstelik de Kıbrıslı Türklerin seyahat hakkını engellediği gerekçesiyle mahkum edilsin de tazminat ödesin. E, isterseniz hadi! Bırakın bildikleri gibi yapsınlar. Yok, mu yani gidip de şimdi Elçi de değişti bir sene oluyor neredeyse Metin Beye nedir bu olup bitenler diye sormak yok mu?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Yok herhalde, hukukçudur...

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) - Yok mu yani? Hukukçudur da Biray Beyin dediği gibi. Gerçekten burada herhangi bir tartışalım, kavga edelim diye bir üslup da tutturmadım Sayın Başbakan. Bu konuda eğer bu toplumun, bu Devletin yürütmesi üstüne düşeni yapmış olsaydı, bu konu buraya gelmeyecekti muhtemelen. Ama yok da hiçbir şey yapamayız. Ne demek hiçbir şey yapamayız? Eminim ki şimdi herhangi bir gazetecimiz, herhangi bir sendikacımız Güneye geçerken durdurulsa ya da Paris’e giderken Orly Havaalanında geri çevrilse ortalığı ilk siz kaldıracaksınız. Amerika’ya sokulmasa, efendime söyleyeyim Yunanistan’a giremese herhangi bir akademisyenimiz, bir köşe yazarımız, bir programcımız en büyük sesi siz çıkaracaksınız. Ama emin olun ki biz de ses çıkaracağız. Emin olun ki basın örgütleri de, baromuz da ses çıkaracak. Niçin? Kimin yaptığı değil önemli olan, önemli olan fiilin hukuka ve etiğe uygun olup olmayışıdır. Dolayısıyla bu konuyu tatlı tatlı bakın tatlı tatlı sabah sabah tatlı tatlı mesajı veriyorum, bu konuyu tatlı tatlı halledelim ve hem bu toplumun yaşadığı bu kaygıyı, sokakta ne diyor insanlar biliyor musunuz Nazım Bey? Diyorlar ki biz Türkiye’ye de gidemezsek nereye gideceğiz? Şimdi yarın öbür gün Ali’nin kayınpederi Allah uzun ömür versin rahmetlik olursa gitmeyecek yani bir kürek toprak atsın kaynatasının şeyine mezarına? Bunu istersiniz, bu bunu mu istersiniz? Eminim ki vicdanınızda hiçbirinin yanıtı isterik değildir. Evet, istemezseniz görev sizdedir. Dolayısıyla gelin muhalefetin hep birlikte sunduğu bu öneriyi kabul edin Araştırma Komitesi kuralım. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin daha olumlu bir noktaya gidebilmesi açısından da belki de tarihi bir iş yapmış olacağız. Karar sizindir. Kamuoyu takdir edecektir ama benim derdim gerçekten ve gerçekten bu iki buçuk seneye yakın süredir devam eden korku iklimini ve insanlarımızın uğradığı haksızlığı ortadan kaldıracak adımların atılmasıdır. Süremi tam 20 dakikaydı Sayın Başkan?

BAŞKAN – Evet.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tam 20 dakikada bitiriyorum. Meramımı anlattım, belge ve bilgi isteyenlere bolca da verebilirim ama bu komite mutlaka oluşmalı ve bu 12 arkadaşımızı çağırıp dinlemeli, elindeki evrakları derlemeli ve de oluşturacağı dosyayla alacağı bilgilerle bu sorunu halletmelidir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özuslu. Sürenize uyduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi her partiden milletvekiline söz vereceğiz. 10 dakikadır vereceğim sözler. Ulusal Birlik Partisinden başlıyoruz. Kim konuşuyor Ulusal Birlik Partisi adına bana verilen bilgi büyükten küçüğe Sayın Sunat Atun konuşuyor. Buyurun Sayın Atun.

SUNAT ATUN (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bağımsız milletvekili arkadaşlarımızın imzalarıyla verilen Önergeyi biz de değerlendirdik dün grup toplantımızda. Gelen her türlü öneriyi sizlerden gelen veya bizim kendi oluşturduğumuz araştırma komitelerine ilişkin önerileri değerlendiriyoruz. Haliyle Sayın Özuslu’yu da burada ben çok dikkatli dinledim. Herhangi bir yeri de atladığıma inanmıyorum. Yalnız Sami Bey bize bu konunun çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk Devleti. Hukuk Devletinin kendi hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir uygulama tamamıyla kendi tasarrufunda olan bir standardı niye yasama eliyle biz ele almalıyız onu izah edemedi. Zaten esas nokta bu. Zaten esas nokta budur değerli arkadaşlar.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) - Yürütme yapmıyor Sayın Atun.

SUNAT ATUN (Devamla) – Zaten esas nokta bu. Zaten esas nokta budur değerli arkadaşlar.

ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Yürütme alsın Sayın Atun.

SUNAT ATUN (Devamla) - Şimdi bu, alabilir ve Sayın Özuslu bize şunu söyledi benim dün akşamki televizyon programıma dayanarak öneriniz ne? Değerli arkadaşlar bakın, Türkiye İstanbul 2 Nolu Barosunun hazırlamış olduğu bir el kitapçığı var. Tam da bu durumlar atıfta bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi engellenen yabancıların ne yapması gerektiği. Hatta burada tebligat yapılanla yapılmayanı ayırıyor. Tebligat yapılmışsa ne yapman gerekir, tebligat yapılmamışsa ne yapman gerekir. Bütün bu, bütün bu süreçler bu kitapçıkta anlatılıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada çok net bir durum vardır burası yasama. Burası bir yasama organı. Yasama organının bireylere şamil olarak uluslararası standartlarda da olduğu gibi yapmış olduğu bu tasarrufu bir yasama organının ele alması söz konusu olamaz değerli arkadaşlar. Burada yol belli. Bu sebepten dolayı bizim bu Önergeye iştirak etmemiz söz konusu değildir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Bir soru sorabilir miyim?

BAŞKAN – Buyurun. Sayın Atun cevap verecek misiniz? Şimdi sıra ile gidelim Sayın Sunat Atun…

SUNAT ATUN (Devamla) – Burda öneri veren biz değiliz burda. Bizim Öneri ile ilgili izah edeceğimiz bir şey yok ki soru alalım ama alalım.

BAŞKAN – İktidar Partisi olarak duruşunuzu ortaya koydunuz. Bununla ilgilidir anladığım kadarıyla sorular.

SUNAT ATUN (Devamla) – Buyursun arkadaşlar sıkıntı yok.

BAŞKAN - İlk Ceyhun Beye, sonra Ongun Beye veriyorum sözü.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Atun bu arkadaşlarımızın suçlarını hiç merak etmediniz mi bir Milletvekili olarak ve iktidar Partisi olarak Başbakanımız, sizler bu arkadaşlarımızın suçlarını merak etmediniz mi? Hiç merakınıza dokunmuyor mu? Bunu soruyorum.

SUNAT ATUN (Devamla) – Sayın Vekilim, şimdi o ayrı bir şeydir elbette merek ederim niye merak etmeyelim. Elbette merak ederiz ama bizim…

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Ama bir şeyler yapmanız gerekmektedir.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bizim ilerleyebileceğimiz bir nokta var. Az önce…

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Hayır cevap bile verilmiyor müracaatlara.

SUNAT ATUN (Devamla) - Az önce, e bu bir hukuk süreci. Onu biz tayin edemeyiz. Orası bir ülke. O ülkenin kendi hukuk sürecinin nasıl işleyeceğini biz tayin edemeyiz. Bu söz konusu değil değerli arkadaşlar.

ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) - Evet benim bir sorum var.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Talat.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) - Şimdi Sunat Bey tabii burada söylediğinizin özeti bu yurttaşlarımız başının çaresine baksın diyorsunuz. Yani budur söylediğiniz. Çünkü el kitapçığında bireysel başvuru yolunu işaret ettiniz. Zaten yürütme de Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla bunu ifade ettiği için biz bugün yasamaya getirdik bu meseleyi bu bir. İkincisi, şimdi deprem olayı yaşandı hatırlayacaksınız ve orada maalesef çocuklarımızı kaybettik, hepimiz çok büyük bir acı yaşadık. E, şimdi orada mesela biz bir komite kurduk o adli süreçlerin takibiyle alakalı. İki defa Türkiye Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunduk. E, nasıl şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısına müdahale mi etmiş olduk o komiteyle birlikte. Yani lütfen birazcık samimiyet ve birazcık da çelişkilerinizi…

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – … karıştırırsınız. Böyle bir şey yok.

ONGUN TALAT (Devamla) – E, nasıl? Hayır, aynı şey. Nedir yahu yani bir dakika. Madem, madem iki Devlet arasında, iki Devlet arasında bu kadar yakın ilişkiler var böyle bir şeyi soramayacak mı yahu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden benim yurttaşlarımı almıyorsun diye. Böyle bir şey olabilir mi yahu? Nasıl ki gittik çocuklarımızın haklarını savunmak için oraya, bunun için de kuracağız işte bu kadar basit. Nedir yani korktuğunuz bu kadar? Nedir korktuğunuz? Korkmayın yahu bu kadar! Halktan korkun öncelikle. Bu kadar korkmayın yani bazı yerlerden. Halktan korkun, halktan.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yap popülizm de…

SUNAT ATUN (Devamla) – Şimdi…

(Milletvekilleri kendi aralarında konuşur)

BAŞKAN – Devam edin Sunat Bey.

SUNAT ATUN (Devamla) – Evet Sayın Talat iki sorunuz var. Şimdi bununla o deprem sürecini araştırma komitesinin birbiriyle bir ilgisi yok.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Olur mu yahu.

SUNAT ATUN (Devamla) – Orada… E, müsaade edin yahu arkadaşlar.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Aynısı. Yurttaşının hakkını kovalıyorsun.

SUNAT ATUN (Devamla) – Değerli arkadaşlar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yurttaşlarının hakkını meşru sınırlar içerisinde gerektiği gibi sadece Türkiye'de değil her yerde yapıyor bunu. Sudan’da çatışma oldu…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Burda da yapalım.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bakın, Sayın Başkan ifade edemeyeceksem burada durmamın bir manası yok.

BAŞKAN – Arkadaşlar sıra ile…

SUNAT ATUN (Devamla) - Saygı çerçevesinde ben yanıt vermeye çalışıyorum.

BAŞKAN – Buyurun devam edin.

SUNAT ATUN (Devamla) – Sudan’da çatışmalar çıktı, oradan basın yolu, ben kendi adıma söyleyeyim Sayın Dışişleri Bakanımız burada değil, ben kendi adıma söyleyeyim ben basında gördüm Sudan’da çatışma çıktı, oradaki Kıbrıslı Türk birdir benim hatırladığım sayı, birkaç da olabilir ve bütün tahliyeler yapılıp bittikten sonra oradan Dışişleri Bakanlığımızın aracılığıyla, devreye girmesiyle o bir vatandaş oradan alındı ve emniyetli noktaya getirildi. Vatandaş elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın her noktasında elinin, gücünün yettiği yerde vatandaşına elbette sahip çıkar. Ama burada değerli arkadaşlar farklı noktalarda, farklı kişilerin, farklı durumları var. Yani N 82 bunları tartışmıyoruz Aziz Dostum. Tartıştığımız bu değil.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Aydınlar, gazeteciler, eski parlamenterler. Yani bunları soramayız? Eski parlamenter var yahu bunların arasında. Eski parlamenter var.

SUNAT ATUN (Devamla) – E, sorabilirsiniz. Elbette sorabilirsiniz niye soramayasınız. Bilgi edinme sistemi vardır. Bilgi edinme sistemi var.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – E, hayır cevap yok hani?

SUNAT ATUN (Devamla) - Ve yasa var değerli arkadaşlar.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Yasa var cevap yok.

SUNAT ATUN (Devamla) - Yani aranızda çok iyi hukukçular var. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda bütün bu süreçler anlatılmış. Mülteci Hukuku el kitapçığı hazırlamış İstanbul 2 numaralı, 2 nolu Barosu bunu da anlatmış.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Topluma, çünkü oraya giren tedirginlik içinde gidiyor. Bunun sorumluluğunu almayacak mısınız? Sorumuz budur.

SUNAT ATUN (Devamla) – Değerli arkadaşım; bakın!

(Milletvekilleri kendi aralarında konuşur)

BAŞKAN – Devam edelim. Doğuş Hanım sorunuzu alalım.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bu değerli arkadaşlar arasında hukuk davası açanlar vardır Türkiye’de. Onları ben de takip ettim araştırdım ve süreci bekleyenler vardır aynı Sayın Sami Özuslu’nun ifade ettiği gibi hukuk davası açmayanlar da vardır. Ve bu tanımlamalar içerisinde G 2 ve N 2 diye tanımlama var. Kendi ifadeleriyle bu değerli arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın G 82 olan bu tanımlama N 82’ye indirilmiş. Yani girişi ön izin koşuluna bağlanan yabancılara verilen bir kod.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Listesini isteyelim işte bunun, listesini isteyelim…

SUNAT ATUN (Devamla) – Bu şeyi var.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) - İnsanlar da uçak parası ödemekten işte sıra içerisinde terörist gibi…

SUNAT ATUN (Devamla) – Değerli arkadaşlar; listesini talep etmeniz için…

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) – Orda muameleye uğramaktan kurtulsun. Bilelim. Diyelim ki KTTC yurttaşı ey X sen örneğin İstanbul’a maça gideceksen gitme be arkadaş evinde televizyonda seyret de ne uçak parası ver, ne de orda sırada orada terörist gibi muameleye uğra. Bunu söyleyelim en azından insanlara.

SUNAT ATUN (Devamla) – Sevgili arkadaşım bu bir siyasi mesele değildir.

ONGUN TALAT (Yerinden) (Devamla) - Liste vardır versinler bize işte bu kadar.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bu bir siyasi mesele değil biz buradan bir yasama olarak bir araştırma komitesi kuralım. Bu bir siyasi mesele değil. Bu bireylerin odağında olan bir meseledir değerli arkadaşlar ve onların da hukuk sürecine, hukuka başvurma yolları açık. İşte size ben Baronun el kitapçığını anlatıyorum. Her aşamada nasıl yapılacağı burada tarif edilmiş.

ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Atun ortaya koyduğunuz argümanlar Baronun kitapçığı ile açıklanamaz. Burada Sayın Başbakanın çıkıp Kıbrıs Türk halkına şunu demesi lazım sizin argümanlarınızın güçlü olabilmesi için ya da inandırıcı olabilmesi için. Evet, biz yürütme olarak bu konuyla ilgili araştırmayı yapacağız. İşte on beş gün içerisinde de buradan gelip gerekli bilgilendirmeyi vereceğiz gibi. Bu olursa eğer zaten sorun çözülür. Yani burada sorumluluk yükleme anlamında değil. Eğer yürütme bu yetkiyi almıyorsa yasama olarak bir şey yapalım diyoruz. Gelin beraber yapalım diyoruz. Siz diyorsunuz ki yasama olarak yapmayalım uygun değil.

SUNAT ATUN (Devamla) – Aziz dostum; buna şimdi…

ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Tamam o zaman yürütmenin yapması lazım.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti…

ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Atun!

SUNAT ATUN (Devamla) – Buyurun pardon.

ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Atun, bu sorun toplumsallaşmış bir sorundur. İnsanlar huzursuzdur. Bir miktar insanımız belli bir muameleyle karşılaştı.

Doğrudur Türkiye Cumhuriyeti Devletinin belli bir tasarrufu vardır ama biz bu insanların hangi suçtan böyle bir muameleyle suçlandıklarını bilmek istiyoruz. İkincisi dava yolu olabilir. İkincisi bundan sonra bu süreç nasıl ilerleyecek. Bunu bilmemiz lazım. Gerçekten Kıbrıslı Türklerde farklı insanlar da var mıdır, yok mudur? Yani bu kadar zor durumda bırakmayın Kıbrıs Türk toplumunu.

SUNAT ATUN (Devamla) - Aziz dostum; biz kimseyi zor durumda bırakmıyoruz. Burada din, dil, ırk, etnik köken, renk buna ilişkin bir ayrımcılık olsa Meclisçe hareket edelim buradan…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Olmadığını…

SUNAT ATUN (Devamla) - Veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına özgü bir muamele olsa buradan yasama olarak hareket edelim. Değerli arkadaşlar; ama bu şahsın kendi odağında olan bir meseledir ve hukuk yolu açıktır burada.

Peki, teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Başkan.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Kurulmasındaki engel nedir onu anlamadık.

BAŞKAN – Sunat Bey Doğuş Hanım da bir şey soracaktı ama indiğiniz için ona yerinden o zaman vereceğim. Doğuş Hanım buyurun. Sunat Bey indi Kürsüden ancak bir şey ifade etmek isterseniz müsaade edeceğim size. Çünkü kısa olsun ama…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Yani bu Meclis daha önce birçok konuda araştırma komitesi kurdu. Araştırma komitelerinin hukuki bir yaptırımı olmadığını Ulusal Birlik Partili milletvekilleri zaten biliyorlar. Bir konunun açığa kavuşması için yasamanın üzerine düşen görevi yerine getirmesidir. Kaldı ki eski bir parlamenter de söz konusudur. Yasamayı doğrudan ilgilendirir. Ayrıca yani bunu şimdi buradan söylemek istemiyorum ama 2019 yılında Parlamentolar Arası Birlik toplantısına gidileceği zaman bu Mecliste bulunan milletvekillerinin, partilerinin birer kişiyle temsil edildiği, o dönemde bizzat ben KKTC vekili olarak teamülden alınan Türkiye Cumhuriyeti diplomatik pasaportu talebinde bulunmuştuk heyet olarak, teamül buydu diye ve bana verilmedi. Yani KKTC vekilleri arasında da bunlar üzerinden ayrımcılık yapılıyor. Dolayısıyla kim, hangi noktada terörist olarak görülüyor? Kim fikirlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalıyor? Bunları bilebilmek için bu Meclisin bir araştırma komisyonu kurması gerekiyor. Arkadaşlar neyi niçin reddettiklerini maalesef ikna edici bir şekilde açıklayamadılar. Eğer kendi vatandaşına sahip çıkabilecek bir pozisyon alamayacaksa milletvekili, yani millete vekaleten orada duran kişi milletvekilliğinin ne anlamı vardır bunu söylemek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

SUNAT ATUN (Gazimağusa) (Yerinden) – Kısa bir yanıt vereyim ben o zaman.

BAŞKAN – Kürsüden mi? Yerinizden verecekseniz mikrofonunuzu açmanızı rica ederim Sunat Bey.

SUNAT ATUN (Yerinden) (Devamla) – Şimdi Sayın Hanımefendiye teşekkür ediyorum. Ancak az önce izah ettim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vatandaşına sahip çıkan bir Devlettir kendi imkanları dahilinde az önce Sudan örneğini de verdim.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Yahu Sudan’da…

SUNAT ATUN (Yerinden) (Devamla) - Bakın biz Devlet olarak, müsaade edeceksiniz arkadaşlar. Biz saygıyla diyor sizi yahu. Biz size…

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) - İkna edemezsen bağırın yani odur.

SUNAT ATUN (Yerinden) (Devamla) – Evet. Şimdi bizim Devletimiz dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin 77 tane vatandaşına kapıda giriş yasağı koyarak geri çevirmiştir. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Meclisinde komisyon oluşturup bunun soruşturmasını mı yapacak? Bu bireylerle ilgili bir mesele ve gizlilik kodu olduğundan dolayı bunu zaten Devletin sorgulayacağı bir durum yoktur burada. Burada vatandaş kendi meselesini kendisi bilgi alma hakkını da kullanarak gerekli bilgileri alma kapasitesine zaten sahiptir hukuk karşısında.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Atun. Şimdi söz sırası Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’da.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yani bu konuyu tartışırken samimi olmak gerektiği kanaatindeyim. Yani şu ana kadar tam bir samimiyet ekseninde tartışabildiğimizi düşünmüyorum en azından karşıt görüş açısından.

Bir kere kavramları doğru oturtalım yerli yerine. Bu ülkenin 12 vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağıyla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti’nin de Sunat Bey söyledi ben rakamı bilmiyorum ama 77 vatandaşına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin giriş yasağı koyduğunu söyledi Sunat Bey. Bu ülkede ben de başbakanlık yaptım Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir vatandaşına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş yasağı koyacaksa bunu Türkiye Cumhuriyeti’yle istişare etmeden yapmaz. Samimi konuşalım yani böyle sanki hukuk Devleti denilen şey, böyle bir şatodur da hiçbir teması yoktur. Vardır Türkiye Cumhuriyeti’nin herhangi bir vatandaşına giriş yasağı konulacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne muhakkak suretle Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarıyla istişare edilir. Yanlış mıdır? Yani bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin irade sahibi olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Eğer dost ve kardeş bir ülkenin vatandaşlarıyla ilgili bir hukuki işlem yapacaksanız elbette diplomatik ilişki gereği onlarla istişare edersiniz. Bu sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uyguladığı bir şey değildir. Bu söylediğim olay, giriş yasağı koymak, yargı aşamasındaki bir şey değil. Bakın şuna bir şey demem birisi orada yakalandı yargılanmaya başlandı da mahkemeye müdahale etmeden bahsetmiyorum ama illa onun da örneğini isterseniz size vereceğim. Gene kendi başbakanlığım dönemine hasbelkader rastlamış meşhur bir rahip Brunson olayı vardır. Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti arasında koskoca Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşikleri arasında ve o konuda sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti’yle Amerika Birleşik Devletlerinin istişare içinde olduğunu o günleri bilenler çok iyi bilir. Bu nereden kaynaklanır? Bu sadece rahip Brunson’da Türkiye’nin 77 vatandaşında falan geçerli değildir. Her ülke kendisine vatandaşlık bağıyla bağlı olan insanlarının yurt dışında nerede olursa olsun ve başına gelen herhangi bir olay da onların yanında olur. Suçluya sahip çıkmak demek değildir bu. O istişareler sonucunda ilgili Devlet kendi vatandaşı konu olan Devlet alır bilgileri ve alınan bilgiler eğer suçlu olunduğu yönündeyse elbette bunu da gerekli yollarla muhataplarına da iletir. İletilebilecek durumdaysa ve o zaman kendi görevini yapmış kabul edilir. Bu çok açık bir şeydir yani bu samimiyetle konuştuğunuz zaman tartışma konusu olan bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ülkede bu 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl, 15 yıl daimi ikamet izni olarak, çalışma izni olarak, bulunan insanlarının, vatandaşlarının, vatandaş yapılmaması meselesi de Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları arasında istişare edilmiştir. Neden edilmiştir? Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bu konuda haklarının yendiği konusunda şikayetçi olmuşlardır ve Türkiye Cumhuriyeti bu soruları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamlarına sormuştur. Sizin vereceğiniz cevap, sizin yaptığınız işin düzgünlüğüyle ilgilidir verirsiniz ve bu istişare kurulur. Şimdi öyle bir anlatıyor ki Sunat Bey bu bir, bunun bir hukuk yolu vardır gitsin hukuk yoluna başına ne gelirse çeksin. Böyle bir devlet anlayışı yok Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için böyle bir Devlet anlayışından hareket etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının ister iş insanı olsun, ister çalışma izniyle burada olsun, ister oturma izniyle, hatta isterse kaçak burada bulunsun. Her vatandaşının kendisine ulaşması durumunda durumunu KKTC makamlarıyla istişare eder, etmiştir, edecektir de. Etmek de hakkıdır. Sonuç itibarıyla kendisine vatandaşlık bağıyla bağlı olan insanlardan bahsediyoruz. Şimdi burada biz aylarca bu Kürsülerden çağrı yaptık. Gerek Sayın Ersin Tatara çağrı yaptık, gerek Başbakanlık koltuğunda hangi dönemde, kim oturursa ona çağrı yaptık. Gerek Dışişleri Bakanlığında, koltuğunda hangi dönemde kim oturuyorsa ona çağrı yaptık. Dedik ki; siz bu girişimleri yapın. Başka herhangi bir ülke kendi vatandaşıyla ilgili ne yapıyorsa siz de bunu yapın ve bu konuda elde ettiğiniz bilgileri de paylaşın. Üstüne üstlük bizim sözü edilen 12 vatandaşımızın uyuşturucu kaçakçısı olmadığı, terörist olmadığı, böyle zannettiğimizin ötesinde birtakım ilişkileri olmadığı kanaati sadece ana muhalefette değil, toplumun çok geniş kesimlerinde hakim olan bir kanaat. Dolayısıyla bir şey sormakta da çekineceğiniz insanlar değil bunlar, katil ganara değiller, uyuşturucu taciri değiller. Bu insanlarla ilgili toplumun kanaati üzerinden söylüyorum. Muhtemel kanaat nedir düşüncelerini açıklamalarından ya da düşünceleri üzerinden böyle bir muameleye tabi olduklarıdır. Peki, bunu dahi siz Türkiye Cumhuriyeti’yle istişare edemeyeceğimizi söylüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti kim? Türkiye Cumhuriyeti bu ülkenin garantör Devleti Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan tek Devlet ve Türkiye Cumhuriyeti sizin sürekli ilişkilerimizin çok iyi olması dolayısıyla teşekkür ettiğiniz bir Devlet. Böyle bir Devlete soramayacayık biz? Soramayacayık derken sorgulamadan bahsetmiyorum. Sormadan bahsediyorum, istişare edemeyeceğiz? Yahu yani yok o ona benzemez, buna benzemez diyorsunuz. Ben de Sayın Ünal Üstel’le birlikte çıktım ve gittim Türkiye Cumhuriyeti’ne depremden sonra Sayın Ünal Üstel de çok iyi hatırlar, diğer arkadaşlar da bunu tecrübe etti. Yahu biz doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki Başsavcısıyla görüştük. Milletvekili sıfatıyla, Başbakan sıfatıyla, ana muhalefet partisi Başkanı sıfatıyla Başsavcıyla görüştük ve her defasında da Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ettik. Başsavcı kimdir? Yargılama süreci içerisindeki insandır. Yargılama süreci içindeki insan ile bile bu Meclisteki milletvekilleri görüştü ki bu aslında normalde hukuk Devleti diyorsunuz ya. Belki de biraz zorlama olarak bile görülebilir, savcıyla görüşmek, sürdürülmekte olan bir soruşturma ve arkasından gelecek olan davalar varken ve hem de o davada açıldığı takdirde o davada davalı konumunda olacak olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı davalı konumunda olacakken benim ülkemin, çocuklarımın ebeveynleri davacı konumunda olacakken Türkiye Cumhuriyeti bize Başsavcılığını açtı. Burada niye çekiniyoruz? Ne var çekinecek? Kavga edecek değiliz. Kendi insanlarımızın nasıl Türkiye Cumhuriyeti kendi insanlarının hakkını dünyanın dört bir tarafında arar. Yargı yoluna gidecekse avukat da tayin eder gerekirse, ilgilenir. Aynı şekilde biz de kendi insanlarımızın hakkını arayacağız, istişare edeceğiz. Bilmediğimiz bir şey varsa onu öğreneceğiz. Hangi Devlet hem de en yakınındaki kendisini tanıyan tek Devlet olan Devletteki bir uygulama karşısında kendi yurttaşlarını korumaktan aciz olduğunu. Bu kadar rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilir ki? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bütün bu söyledikleriniz başka bir tarafa daha gidiyor onu da biliyorsunuz. 12 yurttaşımız bu sorunla karşı karşıya ama bu memlekette günlük dedikodunun bir parçası haline geldi. Sokakta yürürken insanlarla karşılaştığımızda yahu Türkiye’ye gidecektim ama acaba girebilir miyim, giremez miyim? Vallahi bilmem onun için vazgeçtim diyor. Biz ise ne için uğraşıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkiler doğru zeminde, iyi ilişkiler olarak gelişsin diye uğraşıyoruz. Şu anda yaşanan sürecin bu ilişki ayını bozduğunun farkında değilsiniz? Ve bunun bozulmasının hiç de iyi bir şey olmadığının farkında değilsiniz? Farkındasınız. Samimi konuştuğumuz zaman farkında olduğunuzu biliyorum ama buradan böyle ezberlenmiş birtakım sözcüklerle bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. Çok net söyleyeyim arkadaşlar size bir hukukçu olarak. Bir, yasamanın işi değildir bu yanlış. Zaten siz yürütme olarak üstünüze düşeni yapmış olsaydınız böyle bir önergenin gelmesine gerek yoktu ama yasamanın işi değildir dediğiniz anda depremle ilgili olarak kurulmuş olan Araştırma Komitesinin ve bugüne kadar sürdürdüğü faaliyetleri açıklamanız mümkün değildir.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) – Meclisin tek işi yasama değildir ki zaten.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) - Zaten değildir. Yani Mecliste mesela Dilekçe Komitesi diye bir komite var. Dilekçe Komitesine gelir vatandaşlar şikayetlerini iletirler ve alırsınız o Dilekçe Komitesinden o şikayetleri ve bu meseleleri gündem yaparsınız. Bazen dilekçe komitesinde Sayın Başkan biraz sessizlik sağlar mısınız lütfen? Bazen Dilekçe Komitesinde aynı konudaki meseleler çoğalırsa onun üstüne araştırma komitesi de kurabilirsiniz. Yani bu 12 insanımız gelip da dilekçeyle Dilekçe Komitesine başvursaydı hepsi de aynı konuda olduğu için o sebeple de araştırma komitesi Mecliste kurulabilirdi. Dolayısıyla Meclisin yetkileri falan tartışmasını lütfen bir zahmet bir tarafa bırakın. İkinci mesele buradan dile getirilmedi ama yerimden otururken duyduğum. Siz parti olarak istediniz mi? Arkadaşlar biraz ciddiyet yani Devlet Devlet dersiniz girmeyeceğim o tartışmalara ama Devlet derseniz o Devletin yanına bir kelime daha eklenir Devlet ciddiyeti diye. Bu siyasi partilerin yapması gereken bir iş değil, Ulusal Birlik Partisinin de yapması gereken bir iş değil. Öyle yürümez işler. Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ilişkiler, makamlar üzerinden, Devlet üzerinden, organlar üzerinden yürür. Siyasi partiler üzerinden yürümeye kalktığında ne hale geldiğini bu memleket çok iyi bilir. Oralara girmek istemem. Türkiye Cumhuriyeti’yle ilişkiler siyasi partiler üstünden yürümez. Dernekler üzerinden de yürümez, vakıflar üzerinden de yürümez. Yürüdüğü zaman da yüzünüze gözünüze bulaşır. Buralara girmek istemem. O yüzden Cumhuriyetçi Türk Partisi elbette o öz güvene sahiptir Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bunu sorsun ama mesele bu değildir. Mesela öz güven meselesi değil, mesele ciddiyet meselesidir. Mesele Devlet ciddiyeti meselesidir. Bu ve bu Devletin de bir Meclisi vardır. Bu Mecliste de partiler vardır, partiler gelir bir araya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamlarıyla istişare eder. Bu Meclisteki her siyasi parti de o ilişkilerin gerektirdiği sağduyuya, ciddiyete ve karşılıklı güven ilişkisine sahiptir. Böyle bir sorun da yoktur. Görüşürsünüz Savcılıkla görüştüm ben. Sayın Ünal Üstel ile gittiğimizde Adıyaman’a Savcı Beyle görüştüğümüz tek bir kelimeyi siz ya da ben burada telaffuz ettik mi basına?

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL (Yerinden) – Yok, etmedik.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Etmeyiz. O ciddiyete sahibiz. Bir Savcılıktır karşımızdaki dinleriz. Milletvekili arkadaşlarımız gitti, geldiler burada dümbür dülük ettiler? Böyle bir şey olmaz ama devletlerarası istişare kuraldır. Bu kural bu olayda işlemiyor Sayın Suat Atun’un burada baronun el kitapçığında hukuki yol bilmem nedir? Hiçbir anlamı yok bunu söylemenin. Baronun el kitapçığına bakmaya gerek yok ki. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına bakın ilgili yasa size söyler zaten hangi durumda dava açılabileceğini, hukuka aykırılığın hangi durumda doğacağını. Mesele o değil. Siz 77 TC vatandaşına ülkeye giriş yasağı koyarken Türkiye Cumhuriyeti’nden size sorulduğunda nedir burada mesele diye dediniz genlere bakın da bizim şey barolar birliğimizin kitapçığı var da orada yazar ne yapacakları, böyle dersiniz!? Yani bir kişi bu Mecliste çıkıp diyebilir bana böyle dersiniz!? Yani el insaf daha geçen gün maalesef üzgünüm ama yani bu konulara hiç girmek istemem çünkü mesele birbirimizi dövmek değil. 12 insanımız var 12 insanımız şu anda bu sıkıntıyı yaşıyor. 12 insan dolayısıyla memlekette bir sürü insan yaşıyor ama daha geçen gün bu ülkenin ders kitaplarının yazımı konusunda güncelleştirmeyle ilgili yaşananlar herkesin malumudur. Bunlar yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlara bu memleketin Meclisi ya ne oluyor burada gelin bir istişare edelim. Bizim bu konuda kendi vatandaşlarımızla ilgili bilgi alma ihtiyacımız vardır diyemeyecek ya!? Budur bizim ilişki düzeyimiz ve bunun üstünde dünyalar kuracağız!? Gerçekten bunu arkadaşlar anlamak mümkün değil. Sizden ricam ben bu konuda ricacı olmak istemem ama kendi adıma olmadığı için ricacı olurum. 12 insanımız ve onun etrafında bu endişeyi yaşayan yüzlerce insan olduğu için onlar adına ki onlar da belki rica kelimesini sevmezler ama ben onlar için deyim ona adına demeyeyim. Ricacı oluyorum bunu bir daha tezekkür edin, tekrar gözden geçirin bu yanlıştır. Bunu böyle teknik konularla açıklamaya sakın ha kalkmayın. Müsaadenizle yani az çok birazcık hukuk okuduk. Öyle dava açma hakkı vardır o yüzden Devlet de diğer Devletle istişare etmez. E, Rahip Brunson da ABD ile Türkiye istişare etmediydi çünkü! Deprem konusunda ailelerin dava açma hakkı var mı? Var. Türkiye Cumhuriyeti’nin 8 bin makamıyla istişare ettik mi? Tekrar buradan teşekkür ederek söylüyorum kendilerine. Ettik mi? Ettik. Niçin şimdi edemiyoruz? Nedir yani orada da dava açma hakkı vardı hem de çeşit türlü dava açma hakkı var. Ceza davası için başvuru da var. Hukuk davası da var. İdari dava da var. Hepsi ile ilgili de Meclisle doğrudan doğruya Meclis Başkanlığıyla görüşme yapıldı yahu Türkiye’de. Yapmayın bunu. Yani bu konu böyle üstüne yatılacak bir konu değil. Siyasileştirilecek, siyasi rant elde etme kavgası verilecek bir konu da değil. Bunu böyle sen niçin sormadıydın, ben niçin sormadıydım kavgası da değil. Çünkü ciddiyeti öğrenin, öğrenelim hep beraber. Artık bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurmanın yolunun partiler arası bilmem ne olmadığını, bunun doğru yolunun oranlar, devletler, makamlar arası ilişki olduğunu anlamak durumundayız. Ne geldiyse başımıza ondan geldi ve hala bu anlayış devam ederse bu anlayış, bu zihniyet bu memlekete vereceği zararın fazlasını verdi zaten. Daha fazlasına gerek yok. Onun için bu konunun tekrar değerlendirilmesi lazım. Şimdi zannedersek ki yani burada reddedilecek Araştırma Komitesi kurulmadı sindik gülle geçti bu mesele bitti. Yok mu yahu sizin çevrenizde gerçekten yani bir kere bu 12 insandan hiç tanıdınız yoktur? Bu 12 insandan tanıdığınız herhangi biriyle ilgili sizin uyuşturucu taciri olduğuna bilmem insan öldürdüğüne, Türkiye’ye giderse güvenlik sorunu teşkil edeceğine dair bir izleniminiz var? Burası küçücük bir memleket hepimiz birbirimizi biliriz. Yani bana derlerse bir gün gelip ben Başbakanım da Ünal Üstel’in Türkiye’ye girmesinde sakınca var güvenlik açısından gider ve konuşurum. Olur mu öyle şey yahu? Yani Ünal Üstel ne tehlike arz edecek ki Türkiye Cumhuriyeti için derim yani. Ayni görüşte olmamız gerekmez bunu demem için ve öğrenirim. Öğrendiğimde de gizli bir şey varsa da Ünal Bey ile ayrı konuşurum. O ciddiyeti de gösteririm. Türkiye Cumhuriyeti’nden bilgi aldım, geldim faş ettim memlekete. Türkiye ile KKTC ilişkilerini bozdum demeye de gerek yoktur ama bu insanlarımızın KKTC Vatandaşı olan bu insanlarımızın kendini sahipsiz hissetmesi benim başıma bu iş geldi ne Meclis sallar, ne Hükümet sallar, ne bilmem ne sallar demesi kabul edilebilir bir şey değil. Böyle hissetmesi kabul edilebilir bir şey değil. Daha fazla uzatmak istemem. Arkadaşlar, gelin bunu doğru dürüst yapalım. Bunun mandasını bu Araştırma Komitesinin yetkisi ne olacak, kiminle görüşecek, bilmem ne yapacak hepsini bunların ortak değerlendiririz ama bunu böyle yargı yoluna gitsinler. Arkadaşlar, ben İdare Hukukçusuyum. Bu mesele İdare Hukuku meselesidir. Ben size söyleyeyim böyle bir dava muhtemelen iki yıldan önce bitmez. Bizde de öyledir. Türkiye’de de öyledir. Sonra onun bir istinafı bilmem nesi olur o da uzar. Temyize giderse temyize de gider. Orada da bitmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gider ve biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bizim bir yurttaşımızın Türkiye Cumhuriyeti aleyhine insan haklarını ihlal etmiştir diye dava açmasından da mutlu olmayız. Siz de olmazsınız bilirim. Onun için bunu uhuletle ve suhuletle halledebileceğimizi düşünüyorum. Gelin bu Araştırma Komitesine evet deyin. Tekrar söylüyorum. Yetkisi ne olacak, kimlerle görüşecek, nasıl araştırma yapacak bunları birlikte belirleriz. Ama Meclis olarak insanlarımızın 12 insanımızın değil sadece altını çizerek söylüyorum. Onların etrafında bu endişeyi yaşamak zorunda bırakılan yüzlerce insanımızın derdi bu Meclisin derdidir mesajını bugün buradan vermemiz en doğrusudur diye düşünüyorum.

 Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erhürman. Bir şey söyleyeceksiniz Sayın Başbakan?...

 BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL (Yerinden) – Ben yerimden bir şey söyleyeyim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz Hükümet olarak bu işin soruşturmasını üzerimize alıyoruz ve biz Hükümet olarak bir girişim yapacağız.

 BAŞKAN – Sayın Erhürman, bir şey ifade etmek ister misiniz, yoksa, bir şey söylenecek var mı?...

 TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Herhalde konuşacak DP, YDP…

 BAŞKAN – Bir zaman süreci yoksa şu anda sadece bu beyanatla kalıyorsunuz. Oylamaya geçiyorum. Başka konuşacak olan yoksa oylamaya geçiyorum o zaman ben.

 Sayın milletvekilleri; Önergenin ön görüşmesi tamamlanmıştır. Başka söz isteyen yoktur. Şimdi Önerge uyarınca Meclis Araştırması açılıp açılmamasını oylarınıza sunuyorum.

 TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Yalnız bir şey sorabilir miyim? Yani Hükümet bu işi üstüne alıyor dedi. Mecliste bir Araştırma Komitesi kurulmasına hayır diyecekleri anlamına geliyor herhalde bu. Ana Muhalefet Partisi olarak buradan kendileri acaba deklare edebilirler mi ki bu süreci en azından Ana Muhalefet Partisi ile birlikte yürütecekler. Bu konudaki düşüncenin açık beyan edilmesini isterim. Sonrasında nasılsa birlikte yaparız gibi bir yere gelmesini istemem. Yok Ana Muhalefetle yapmayacağız diyeceklerse onun da kamuyu tarafından bilinmesini isterim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Bir beyanatınız olacak mı Sayın Erhürman’ın söylediği doğrultusunda Sayın Üstel?

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL (Yerinden)– Biz Hükümet olarak görevi üzerimize aldık muhalefete bilgi vereceğiz.

BAŞKAN – Şimdi Önerge uyarınca Meclis Araştırması açılıp açılmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğu ile reddedilmiştir.

Sayın milletvekilleri; şimdi 5’inci Kısım Güncel Konuşmalar kısmı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 18 güncel konuşma istemi vardır. Birinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin “Girne Antik Liman Restorasyon Kaosu” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

(Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Armağan Candan’a devreder)

KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24.10.2023 tarihli 7. Birleşiminde, “Girne Antik Liman Restorasyon Kaosu” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Fazilet ÖZDENEFE

CTP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özdenefe.

FAZİLET ÖZDENEFE (Girne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün konuşmam Girne Antik Limanla alakalı idi. Geçen haftadan kalan bir konuşmaydı. Bugün birinci sıradayım. Sayın Fikri Ataoğlu da buradadır bana cevap verecekti. Ancak ben bu konuşmamı maalesef bugün yapmayacağım. Önümüzdeki hafta yapacağım. Bunu size ifade etmek için öncelikle çıktım. Günün sonunda süreçle ilgili olarak sıkıntılar gayri ciddi ve keyfi ilk baştan planlama yapılmadan yola çıkıldığı ve geldiğimiz aşamada mal sahiplerinin, işletmecilerin, tekne sahiplerinin ve Girne Halkının hem mağdur olduğu, hem de birbirine düşürüldüğü aşikardır. Bununla ilgili detayları önümüzdeki hafta yapacağım konuşmamda yer vereceğim. Bugün niye konuşmuyorum? Çünkü bugün cenazemiz var. Dün elim bir trafik kazasıyla güne uyandık ve dünden beridir ortaya atılan çok ciddi iddialar ve görseller vardır bu ülkede. Bugün isterdim ki Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı da Cumhuriyet Meclisinde olsun. Bize ortaya çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunsun. Evet bir insanımızı kaybettik dün çok üzgünüz ama üzüntünün yanında sinirliyiz de. Sayın Hükümet mensuplarına sesleneyim burada. İki tane Bakanımız vardır. Trafik ışıkları Karayolları Dairesine bağlıdır. Bu ışıklarla ilgili olarak bir süredir sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. Dünden beridir bunlar sosyal medyada, medyada gündemimize düştü. Bir yazılım yok. Bu çağda, bu devirde Trafik Dairesinin bir yazılımı yokmuş nerede ışık var, nerede ışık yok bilgisinde olsun diye bilgi geldi bize. Hepimize yani medya aracılığıyla. Çünkü öyle bir noktadayız ki trafik ışıkları çalışmadığında yurttaş başının çaresine bir şekilde bakıyor ama trafik ışıkları sıkıntılı, hatalı bir saniyeliğine çalıştığında işte orada kimse kendini koruyabilecek bir durumda değildir ama görebildiğimiz kadarıyla bu kaza geliyorum dedi göz göre göre oldu bu kaza. Bu kaza ve benzer kazalar da göz göre göre her an olma noktasındadır. O gün o yüzden benim şu anda iki tane acil istirhamım değil talebim vardır. Birincisi Polis Genel Müdürlüğü. Çok ciddi iddialar vardır derhal açıklama yapmalıdır. Kendilerine bu yönde şikayetler geldi mi? Bu yönde şikayetler geldiyse bunu Karayolları Dairesine ilettiler mi? Konuyla ilgili önlem aldılar mı, almadılar mı yoksa hiçbir şikayet gelmedi mi bilgilerine derhal Polis Genel Müdürlüğü bunun açıklamasını yapmalıdır ve Ulaştırma Bakanı derhal bilmiyorum havada mıdır, karada mıdır nerededir onunla ilgili olarak şu anda bilgim yoktur. Yurtdışındaydı en son. Ne yaptığıyla ilgili izahatları sosyal medyasından vermiştir. Ben onlara girecek değilim. İzahat vermek mecburiyetindedir. Ortadaki iddialar çok ciddidir. Bir insanımızı göz göre göre elim bir trafik kazasında kaybettik. Karayolları Dairesinin konuyla ilgili olarak ne yaptığı, ne yapabileceği ve bugünden sonra ne yapılması gerektiği de bu toplumla paylaşılmalıdır. Liyakat gitmiştir arkadaşlar bütün kurumlarımızda. Teknik dairelerimizde yıllar içerisinde yaşanan süreç bu son dönemde sizlerin Hükümet döneminizde tamamen Kıbrıs Türk Halkının Kurumlarının batırılması noktasına gelmiştir. Bugün Karayolları Dairesinde bir öğretmen atadınız yahu mühendislerin üstüne. Mühendisler kime, neyin izahatını verecek? Yeterli mühendis var mıdır o ayrı tartışma konusudur ama Karayolları gibi teknik bir daireyi yönetecek koalifikasyonda mıdır atadığınız insanlar? İyi olabilir, zeki olabilir, iş o değildir mesele. Kim yönetiyor bugün teknik kurumlarımızı, dairelerimizi ve size aylardır, yıllardır söylüyoruz. Yakın zamanda da öneride bulunduk vazgeçin bu teknik dairelere müdürleri atamalar, üçlü kararname üstünden yapalım. Hiç bu noktada bir geri dönüşümünüz yok. Hala daha üçlü kararnameyle zaten içi boşalmış, zaten birçok noktada gücünü yitirilmiş kurumlara liyakatı olup olmadığı maalesef tartışmalı olan kişileri sadece siyasal parti bağı üzerinden atıyorsunuz. Yeter daha fazla konuşmayacağım. Dediğim gibi bugün üzüntülü bir gündür. Sadece ifade ettiğim konularla ilgili olarak kamuoyunun ivedilikle aydınlatılmasını talep ediyorum bu noktada.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN – Hükümet tarafından bir cevap bir şey var mı?... Ulaştırma Bakanı…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Çok ivedi bir konudur Sayın Bakan. Yani bilgi alınız. Sayın Bakan olmasa bile Müsteşarı var. Müdürü var. Yani onlardan bilgi alın bugün içerisinde bu önemli bir konu. Dünden beri insanlar bunu konuşuyor.

BAŞKAN – Evet Hükümetten cevap yok teşekkürler. Şimdi…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden)(Devamla) – Ama bugün olması lazım.

BAŞKAN – Efendim?

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden)(Devamla) – Sayın Başkan, bu gerçekten çok önemli bir konudur. İnsanlar bu konuyu konuşuyor dünden beri. O yüzden mutlaka Hükümetten bu konuda bir izahat, bir açıklama gelmesi mecburiyeti var. Sayın Ulaştırma Bakanı yurtdışında olabilir ama Hükümet bir bütündür az önce Sayın Berova da bu şekilde söylemişti. Dolayısıyla biz bütün olan bu Hükümetten bu konuda izahat bekliyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanını yurtdışında olması bizim bu izahatı verilmemesiyle ilgili geçerli bir gerekçe değildir.

BAŞKAN – Müsteşarı, Müdürleri memlekettedir herhalde zaten. Sayın Bakan burada olmayabilir. Ne ise.

Değerli milletvekilleri; ikinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Limanların özelleştirilmesi girişimi ve Yasa Gücünde Kararname garabeti” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır. Sayın katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

24.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24.10.2023 tarihli 7.Birleşiminde, “Limanların Özelleştirilmesi Girişimi ve Yasa Gücünde Kararname Garabeti” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Erkut Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi konuya muhatap bakan tanrı dağlarında tatildeymiş bilebildiğim kadarıyla, gidiş sebebi de anladığımız kadarıyla canı pilav çekmiş, bilmem ne pilavıdır, canı pilav çekmiş. Tabii ulaştırmadan sorumlu makam hükümetin teaser makamıdır aslında merak uyandıracak açıklamalar yapıyor. Reklam kampanyalarında kampanya öncesi süreçleri anladır teaser reklamları o da bizi tease yapıyor. Bu tease yapmanın bir başka anlamı da tabii dalga geçmektir yani Erhan Bey hükümetin dalgacı Mahmut’u aslında, ciddiyetten her zaman için uzak ama son derece ciddi mevzularla da alakadar. Ne gibi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin limanlarının özelleştirme programına alınması gibi şimdi tabii sıkıyı gören kaçıyor Meclisten Fikri Bey de az önce buradaydı, Başbakan yardımcısı sıfatı da vardır ama o da liman duyarkenden vız çünkü liman dediğiniz şey Fikri Beyin çok ilgisini çeker. Örneğin; Girne turizm limanının Fazilet Hanımın yapacağı ama dün yaşanan elim kaza sonrasında maalesef bugün bir cenazeye katılmak zorunda olması nedeniyle yapamadığı konuşmasında eminim çok çarpıcı şekilde değineceği konu Fikri Beyi rahatsız eder dolayısıyla ola ki Fazilet Hanımdan arta kalan kısımda bir başkası buna değinebilir, vız hemen kaçar. Doğru şimdi söyleyecek bir şeyiniz yoksa dağarcığınız boşsa, sorulacak sorulara verilecek makul izahlarınız yoksa kaçmak en doğru tercih olur ama sorulması gereken soruları sormaktan imtina edecek değiliz gene de. Örneğin; Mağusa limanını Fikri Beyin çok ilgisini çeker sadece Mağusa limanı değil, Mağusa limanının devamındaki Laguna bölgesi de dahil olmak üzere, marina fantezisi balıkçı barınağının ortadan kaldırılması vesaire, şimdi liman özelleştirmesiyle ilgili hükümetin aldığı karar örneğin hangi prensiplerle yapılacak? 2012 yılında özelleştirme yasasının hemen çıkarılmasının ardından Ercan özelleştirilmesindeki maddelere aynen atıfla yapılacak. Ne diyor çıkardıkları Bakanlar Kurulu kararında 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasasının 12’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına istinaden 8’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca işletme hakkının verilmesi yöntemiyle. Şimdi merak edenler okusun 8’inci maddenin (3)’üncü fıkrası limanlardaki tüm liman hizmetlerinin ve resmi makamların yürütmek zorunda oldukları işlemlerin de işletme devri ihalesi yöntemiyle devredilmesini içerir. Bu sadece liman hizmetleri bağlamında gemilerin yanaşması, bağlanması, uzaklaşması yüklerinin indirilmesi veya yüklerinin bindirilmesi, yolcuların tahliyesi ve gümrük işlemlerinden ibaret değildir. Orası bir sınır kapısıdır aynı zamanda dolayısıyla muhaceret işlemlerinin de yürütülmesi gerekmektedir ve hemen aklımıza Ercan'da ne olup bittiğine bir bakmak gelmeli, Ercan ihalesinin yürütülme biçimine şen şakrak çocuklar gibi alınan avans çekinin ardında verilen pozla başlayan serüven, günün sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin işletmecinin rehinesi haline dönüşmesine evrildi ve şu anda 25 yıl için öngörülen işletme süresi, en iyimser şekliyle 39 yıla çıktı, sizin imzaladığınız anlaşmadadır. Nasıl yadırgarsınız? Mutabık değilsiniz belki, sizin iddianız işletme süresinin 2041’de dolacağına ilişkindir, işletmecinin iddiası 2051’de dolacağına ilişkindir, üstelik bunu uzlaşılmamış konu olarak imzaladığınız ve ona 59 milyon Euro hediye ettiğiniz anlaşmaya da yazdınız ve o anlaşmanın yani özelleştirme anlaşmasının hükümleri içerisinde uzlaşmazlıkların çözüm makamı olarak ifade edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemelerinin yetkisini de ortadan kaldıracak bir hakem heyeti icadıyla bu anlaşmazlığı kayıt altına aldınız. Şimdi Mağusa ve Girne limanları başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki deniz limanlarının özelleştirilmesinde örneğin Ercan Devlet havaalanının özelleştirilmesi sürecinde edindiğiniz deneyimlerden de yararlanacaksanız hapı yuttuk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yarım ada olarak, denize açılan kapısı olmayan bir hapishaneye dönüşür. Çünkü bu anlayış işletmeciye Devleti rehine olarak teslim eden bir anlayıştır. Örnek, Ercan havaalanı Ercan havaalanında şu anda çok ciddi işletme kusurları vardır ama bunu dile getirenler kabinenin tanrı dağlarında pilav yeme heveslisi bakanı tarafından hakarete maruz kalmaktadır. Bu ülkede her bir Devlet yükümlülüğü olan yerin doğru düzgün ve insan onuruna yaraşır bir biçimde çalıştırılmasına dair talep, bu antidemokratik zihniyet tarafından lanetlenmeyi fazlasıyla hak eder. Bu anlamak mümkün olmayan bir durumdur Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Dolayısıyla bu hükümetin boyunu aşan işlerle iştigal etme hevesi, sadece onların başına bela değil memleketin başına beladır ve bu belayı defetmek hepimizin yükümlülüğüdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarında hâlihazırda Devlet fonksiyonunun yanında, özel işletmelerden de istifade edilerek liman hizmetleri zaten yürütülmektedir. Peki limanlarımızın sahip olması gereken standart, fiilen mevcut mudur diye sorarsanız elbette yoktur bu standart ve ulaşılması gerekir ve bu konuda devletin mali imkanları elverişli olmadığına göre, elbette özel sektörle işbirliği yapmak, kamu özel ortaklıkları geliştirmek ve ilgili 24/12 sayılı Özelleştirme Yasası kapsamında bunları ele almak gerekmektedir ama Ercan’daki atıfla Ercan özelleştirmesindeki atıfla, Devleti Ercan havaalanında yok eden zihniyetin bugün aynı maddelere dayalı olarak limanları özelleştirmeye kalkması aslında bir fiyaskonun daha başlamadan ilanı anlamına gelir, üstelik bunun yasal zeminini de hazırlıyorlar. Limanda kendilerine engel teşkil edebilecek unsurları, ayıklayarak işe koyuluyorlar, ne yapıyorlar liman işçileri şirketinin ki fiilen varlığı sonlanmış bir şirkettir, kendi 6/76 sayılı yasasına bağlı olarak varlığı fiilen son bulmuş ama fesih kararı da verilmemiş olduğu için varmış gibi duran bir işletmenin oradaki özellikle elleçleme hizmetlerinin yani yüklerin boşaltılması, yüklenmesi, kişilere tabi eşyaların tahliyesiyle görevlendirilmiş olan Kıbrıs Türk liman işçileri şirketinin ömrünü deyim yerindeyse yaşam destek ünitesine bağlayarak uzatmaya çalışıyorlar. Ne zamandan beri? Burası önemli, bu hükümetin yumurta kapıya gelmeden iş yapamadığını yumurta kapıya geldikten sonra yaptığı işten de kimseye hayır çıkmadığını gösteren tipik bir örnek. Kıbrıs Türk liman işçileri şirketinin varlığı, kendi tüzüğünden ve yasasından dolayı fiilen 2019 yılında sona ermiştir çünkü şirket tüzüğü der ki, 65 yaşına gelmiş üyeler veya şirket ortakları tüm emeklilik menfaatlerini alırlar ve şirketle ilişkilerini keserler. İlk kez Tolga Atakan'ın bakan, Sayın Resmi Eroğlu Canaltayın’da komite başkanı olduğu dönemde, bu konuda…

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Üyeydim, Başkan değildim.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Düzeltiyorum komite üyesi olduğu dönemde, Meclis gündemine gelen bir konu yaş haddinin dikkate alınmamasına ilişkin bir yasal düzenleme.

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Yerinden) (Devamla) - Evet Jale Başkan, Tolga Atakan da Bakan.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Tolga Atakan’ın Bakan olduğu dönemde. O konuda olgun bir tartışma sonrasında bunun doğru yöntem olmayacağına ilişkin bir komite mutabakatıyla dönem savuşturuldu. Peki, ama ardından ne oldu? Yerine bir şey konmadı ve Kıbrıs Türk liman işçileri şirketi…

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Yerinden) (Devamla) - Yanlış hatırlan uzatıldı, toplantıda uzatıldı Erkut yanlış hatırlan.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Yok yanlış hatırlamam şimdi geliyorum uzatıldığı zamana. 2019’da uzatılmadı, 2020’de pandemi koşulları gerekçe gösterilerek, yeni bir yasa gücünde kararname marifetiyle yaş haddi…

RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Yerinden) (Devamla) - Yine sizin dönemdeydi…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - 2020’de bizim dönemden çok uzaklaştıydık artık. 2019 Mayıs’tan itibaren bizim dönem yoktur, sizin dönem o kadar çok uzadı ki artık bizim dönemi karıştırmaya başladınız. 2019 işte dikkat çekici dikkat çekici nokta buradadır. 2019 Mayıs’tan itibaren bu ülkede Ulusal Birlik Partisinin kurduğu hükümetler görev başındadır ve dolayısıyla sizin zamanınız dediğiniz zamanlar artık çok eskimiş zamanlardır çünkü sizin en son zamanlarınız bile eskimeye başlamıştır. Onun için yaptığınız işlerin sorumluluğunu üstleneceksiniz. Yasa gücünde kararname demişken, bu ülkenin bir Anayasası vardır, o Anayasa der ki bu ülke demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde Anayasadan güç alan yasalar yönetilmeyi mümkün kılar ve o yasaların Anayasayla çelişmesi mümkün değildir. İdarenin de Anayasa başta olmak üzere yasalara tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak görev ifa etmesi gerekir. Şimdi bakınız madde 112 yasa gücünde kararnamenin Anayasadaki tanımı; ekonomik konularda ivedilik varsa, Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname çıkarabilir. Yasa gücünde kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer ve aynı gün gerekçesiyle birlikte Cumhuriyet Meclisine sunulur. Cumhuriyet Meclisine sunulan yasa gücünde kararnameler İçtüzüğün yasaların görüşülmesi için koyduğu kurallara göre komitelerde ve Genel Kurulda diğer bütün konulardan önce, öncelik ve ivedilikle görüşülüp karara bağlanır. (3) Meclis bu konudaki kararlarını 90 gün içinde verir. Bu maddede öngörülen yasa gücünde kararnameler ile yeni mali yükümlülükler getirilemez. Kişisel ve siyasal hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. Şimdi dikkat buyurun lütfen, 2019 yanılmıyorsam Haziran’dı bu konunun Meclise ilk kez geldiği dönem, ilgili bakan Tolga Atakan. Ardından pandemi koşulları dikkate alınarak, yeni bir yasa gücünde kararnameyle Kıbrıs Türk liman işçileri şirketinin yaşam destek ünitesine bağlanması sağlandı. Onun üzerinden de şu anda üç buçuk yıl geçti ve bu üç buçuk yılın ardından hala Kıbrıs Türk liman işçileri şirketinin yaşam destek ünitesine bağlı ömrünü uzatmak, limanda özelleştirmenin kapısını açacak zemini canlı tutmak ve ne olacağını da belirsiz bırakmak çünkü bu süreçte bir de Kıbrıs Türk liman işçilerinin yürütme hakkına ve ayrıcalığına sahip olduğu hizmetlerin özelleştirilmesine ilişkin bir başka ihale girişimi söz konusu oldu. Nasıl bir ihale? Özbek pilavı seven bakanın kendi uhdesinde oluşturduğu bir özel yapıyla. Özel kalem müdürünü ihaleden sorumlu makam olarak atamış, ortada bir şartname vesaire yok aslında, kime bu işlerin hediye edileceği önceden çok belli üstelik kökü dışarıda, bu özelleştirmenin yapılması ve limandaki esas yükün aslında birilerinin eline hediye edilerek ortadan kaldırılması hedeflenmiş. Bu savuşturuldu çünkü hiçbir konuya ciddiyetle yaklaşmayan ulaştırmadan sorumlu makam, bu konuda da tabii giriştiği her işi olduğu gibi bunu da eline yüzüne bulaştırdı ve olmadı ama şu anda hükümet bu iş bilmez ulaştırmadan sorumlu makama kol kanat gererek özelleştirmeye dair bir karar aldı. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şunu söylemem gerekiyor Kıbrıs Türk liman işçileri şirketinin ömrünü uzatmaya dair yasa gücünde kararname Anayasaya kategorik olarak aykırıdır. Dahası bu karar fiilen dağılmış olan liman işçileri şirketinde kalan, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki üyeye fahiş maddi avantajlar sağlamaktadır. Neden? Çünkü 6/76 sayılı yasa ile kurulan Kıbrıs Türk liman işçileri şirketinin kurulduğu dönemde, 284 üyesi vardı. Dikkat buyurun 1976 yılında 284 üye ile kurulan bir şirketten bahsediyoruz. Limandaki elleçleme hizmetlerini yürütecekler, buna karşılık Devletin belirlediği tarifeler üzerinden ücret tahsil edecekler ve bu 284 kişi tahsil ettiği ücretleri kendi aralarında bölüşecekler, şirketin mal varlıklarının idamesini gerçekleştirecekler, şirket sermayesini güçlendirecekler ve kendi gelirlerini bu ücretler arasından sağlayacaklar. 1976’dan bugüne tam 47 yıl geçti ve bu 47 yılın sonunda limandaki hacim belki de 47 kat arttı ve 284 üyeyle kurulan şirketin şu anda fiilen dört belki bilemediğiniz bu yasa gücünde kararnameyle birlikte beş üyesi vardır ve limandaki tüm hizmetler yerine getirildikten sonra oluşan karlar bu beş kişi arasında bölüşülecek. Şimdi 2019’dan beridir ortada duran bu rant, bu fahiş kar bu beş kişi, yedi kişi, üç kişi, dört kişi arasında bölünüyorsa korkunç bir servet transferi var demektir. Eğer bu rantın o kişiler arasında bölüşülmesine vesile olacak adımları hevesle atmakta olan Anayasaya aykırı olsa bile hevesle atmakta olan bu Hükümet bu konuda bir avantaj elde ediyor dersem çok büyük bir haksızlık veya çok ciddi bir paranoya örneğini sergilemiş olurum? Hayır. Bu Hükümetin elini attığı her noktada maddi veya siyasi avantaj peşinde koştuğunu hesaba katarsak, kamu kaynaklarını koruma konusunda en küçük bir kaygı duymadığını akılda tutarsak, bu rant siyasi rantı finanse eden bir kaynak olarak karşımızda duruyor. Bu bir iddiadır. Aksini düşünen gelsin kendini bu Meclise ifade etsin. Şimdi özelleştireceğim dedikleri kamu varlıkları özelleştirdikleri ve kamu varlığı olma özelliğini uzunca bir süre kaybeden Ercan Havaalanı kadar önemli ve stratejiktir ve böylesine hoyrat ve siyasi ve maddi avantaj peşinde koşan bu makamlar tarafından Kuzey Kıbrıs limanlarına dokunulması kimsenin kabul edemeyeceği bir durumdur. Ben bu konuda muhatap makam burada olmadığı için daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü günün nöbetçi Bakanı bu konuya temas etmeye hiç niyetli görünmüyor.

 O nedenle konuşmamı tamamlıyorum ve son bir uyarı yapıyorum. Ercan’ı bile isteye yok edenler Kıbrıs Türk limanlarını yok edemeyecek. Çünkü Ercan’da onların biriktirdiği deneyim bizi günün sonunda bir fiyaskoya götürecek. Ercan’da bizim biriktirdiğimiz deneyimse bu fiyaskoyu önlemeye fazlasıyla yeterli olacaktır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şahali.

Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “AKSA Sözleşmesini Okuyan Hükümet Yetkilisi Var mı?” Konulu güncel konuşma istemi.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP-

24.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24.10.2023 tarihli 7. Birleşiminde, “AKSA Sözleşmesini Okuyan Hükümet Yetkilisi Var mı?” Konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Salahi Şahiner

CTP Lefke Milletvekili

BAŞKAN- Buyurun Sayın Şahali.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli vekiller; tabii Hükümet yetkilileri Hükümet Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Hükümeti böyle kirli işlerini, şaibeli işlerini yaz aylarına denk getirme ve üstünü hızlı bir şekilde örtmeyi kendine böyle görev edinmiş bir Hükümettir. Böyle gündemden kalkacağını falan asla zannetmesin. Çünkü bu AKSA’yla imzalanan Kalecik 3 Sözleşmesi daha çok uzun günler, haftalar, aylar belki de yıllar boyunca bu Meclisin gündemini meşgul edecek gibi duruyor. Çünkü bu tam anlamıyla değerli arkadaşlar tam anlamıyla halka karşı yapılan bir ihanet belgesidir, ihanet sözleşmesidir. Bu halkın cebinden alıp AKSA’nın cebine koymak için organize bir şekilde hazırlanmış bir planın ürünüdür şimdi bunun teknik olarak bütün detaylarının üzerinden geçeceğiz vaktimin yettiği kadarıyla.

 Bu anlaşma değerli arkadaşlar, az sonra madde madde üzerinden geçerken bahsedeceğim anlaşma artık karakter ve vicdan meselesi olarak değerlendirme gerektirdiği kanaatindeyim. Çünkü bir Meclis düşünün ki üç hafta boyunca bütün işini gücünü bırakacak, bütün işini gücünü bırakacak ve ne yapacak AKSA’ya özel bir yasa tasarısı için bütün diğer yasamayla ilgili faaliyetlerini durduracak. Gerek komite aşamasında gerek Genel Kurul aşamasında AKSA’ya özel bir peşkeşin zeminini hazırlamak için bir yasa tasarısı hazırlayacak. Bunun AKSA’ya özel bir yasa olduğunu söylediğimizde de çıkmıştı Sayın Arıklı ve demişti ki “Hayır AKSA değil biz türlü türlü şartlar koyacağız bilmem ne koyacağız belki de başka şirket olacak” demişti. Ama belli ki bu Kalecik 3 Sözleşmesinin başında referans verdiği gibi Kamu İhale Yasasında doğrudan alım konusunda o yoğun tartışmaların geçtiği döneme atfeden bir sözleşme var ta giriş bölümünden başlayarak.

(Sayın Ali Pilli Başkanlık Kürsüsünü Sayın Ceyhun Birinci’ye Devreder)

 Şimdi değerli arkadaşlar, bu sözleşmenin Kalecik 3 Sözleşmenin ilk başından başlayalım amaç diye bir madde konulmuş madde 1, burada diyor ki bu sözleşmenin amacı KKTC’de Kalecik bölgesinde yüklenici tarafından tesis edilmiş net kapasitesi yüz kırk megawatt gücünde ve ilave tesis edilecek olan 35 megawatt ile toplam 175 megawatt kurulu güçteki dizel jeneratör gruplarından bağlı kazan ve buhar türbinlerinden oluşan santralin, bu sözleşme hükümlerine göre kiralanması ve hizmet alımı yoluyla işletilmesi dedi ve devam etti bir cümle daha ayrıca gerekli izinlerin sağlanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti uluslararası enterkonnekte sisteminden elektrik temininin sağlanabilmesi için fizibilite raporu hazırlanıp ilgili makamlara sunulmasıdır. Yani bir fizibilite raporu hazırlanıp ilgili makamlara sunulmasıyla sınırlı olması gerekiyor amacına göre yalnız çok ilginç uluslararası enterkonnekte sisteminden elektrik temininin TC'den elektrik teminin sağlanabilmesi için bir fizibilite rapordur bu ha başka bir şey değil.

 Evet bu sözleşmenin amaç kısmına halkı soymak, halkı kazıklamak, halkın cebinden alıp AKSA’nın kasasına koymak için imzalanan bir sözleşme yazsaydınız amacına çok daha uygun bir sözleşme olurdu değerli dostlar.

 Evet üçüncü madde bu sözleşmenin (21)’inci fıkrası bir sürü milletvekili bu Kürsülerden demişti ki kira bedeli artık olmayacak çünkü bu kira bedelinin amacının ne olduğu yazıyordu artık kira bedeline ihtiyaç olmayacak çünkü bu kurulum yapıldı amortismanı sağlandı. Yine kira bedeli olduğunu gözlemliyoruz ve burada 24’üncü maddesinde de kira bedelinin ne olduğunu yazmış. Diyor ki ilgili toplam yedek üniteler artı 140 megawatt’lık kurulu gücün enerji üretilebilecek şekildeki bir santralin konuşlandırılması ve çalışır durumda tutulması için gereken tüm masrafları içerecek şekilde olması.

 Şimdi Kalecik 2 Sözleşmesi bütün bunların ta 140 megawatt’a kadar artırılmasıyla ilgili konulan bir kira bedeliydi belki yine yüksekti ama siz bugün 15 yıl önce kurulmuş olan santraller, bugün üzerine sadece sekiz makineye iki makine eklenecek ve kira bedelini yine 3,5 dolar sentten başlatmanız az sonra detaylı bir şekilde 15 yıl sonra bunu nereye kadar geleceğinin minimum olarak hesaplayacağız 3,5 dolar sentten başlatılması tam anlamıyla bir vicdansızlıktır. Bu vurgunun daniskasıdır, bu KKTC tarihindeki en büyük vurgunun Hükumet eliyle milletvekilleri eliyle, bakanların eliyle attığı imza neticesinde bu vurgunun sağlanmasıdır arkadaşlar. Bu vurgunu Hükumet yapmıştır, bu halkın cebinden alacak bu sektörlerin cebinden alacak, tarımcıdan alacak, hayvancıdan alacak, sanayiciden alacak, ticaret erbabından alacak, asgari ücretliden alacak, kamu çalışanından alacak, makinistten alacak, otelciden alacak, restorancıdan alacak ve bir şirketin kasasına koyacak toplam rakam gerçekten dudak uçuklatacak az sonra bunları da paylaşacağız…

Şimdi üç nokta 3’üncü maddenin (23)’üncü fıkrasında bunun bir kira bedelinin değerli arkadaşlar enterkonnekte olması durumunda yarın öbür gün eğer bu fizibilite raporu hazırlanır, fizibilite raporu Bakanlar Kurulundan onay alır, Meclisten geçer, döner ondan sonra KIB-TEK bununla ilgili bir anlaşma imzalarsa, bu kira bedelinin ne olacağı ve sürenin bu anlaşmayla imzalanan sürenin ne olacağıyla ilgili daha sonra mutabık kılınacak rakam ve süre olduğu işaret ediliyor. Yani kabloyla elektrik gelecek TC'den spot piyasadan ucuza elektrik alacağız söylemleri maalesef gerçeği yansıtmamakta. Çünkü bunun üzerine yine AKSA’nın Kalecik 3 Sözleşmesiyle garanti altına alınan hakları deruhte edilecek korunacaktır. Yani ben Türkiye’den spot piyasasından ucuza elektrik alacaksam eğer alabileceksem bunun üzerine bir de kira bedeli ödeyeceğim AKSA'ya ve KKTC’de tüketilecek olan bütün enerji miktarı kadar, yüzde 49 kadarı da değil.

Madde 9 vergiler, öyle bir ibare yazıldı ki bu projenin gerçekleştirilmesi aşamasında ilave edilecek üniteler için santral ve iletim tesisleri işletmeye alınıncaya kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kati ve geçici bedelsiz ihracat esasına göre gelecek olan tüm malzeme ve teçhizat her türlü gümrük, vergi, resim, harç, fon ve benzerlerinden muaf olacak. İlgili muafiyeti kim sağlayacak? KIB-TEK. KIB-TEK Bakanlar Kurulu oldu, KIB-TEK Meclis oldu ve bu vergi muafiyetlerini KIB-TEK tarafından hazırlanması…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Muafiyetin öyle söylediğin gibi olmadığını çok iyi bilin yanıltın orada insanları.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Niçin? Cevap verirsiniz…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Her kurum muafiyet hakkını kullanacağında ne yapacağını çok iyi bilir.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - KIB-TEK’in nasıl muafiyet hakkı olacak? Bu muafiyet hakkını verecek olan kurum…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Kurum…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - KIB-TEK mi? Cevap verirsiniz tekrardan konuşuruz, tekrardan söz alırız.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yok, soran muhatabından alırsın cevabı da yani yanlış bilgilendirme insanları.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Şimdi bu muafiyeti sağlayamazsa ne olacak? AKSA gerekli enerjiyi sağlamayacak ve enerji arz güvenliğini riske mi sokacak? Bu başka bir soru işareti. Öyle işler yapıldı ki bu sözleşmede öyle rezillikler var ki değerli arkadaşlar, öyle rezillikleri var ki yahu biz geçtiğimiz dönem içerisinde Dörtlü Koalisyonda enerji az güvenliğini sağlamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde enerji fiyatlarını minimum seviyelere çekmek için o günün şartlarına uygun belli başlı modeller çalışmıştık Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak. Ve bunun bir tanesi de neydi? Kombine çevrim bir doğal gaz santralinin baz yükü çekecek olan düşük maliyetle enerji üretebilecek, enerji arz güvenliğini sağlayacak kombine çevrim bir doğal gaz santrali için çalışmalar başlatılmıştı. Sayın Taçoy zamanında da bu çalışmalar bir yere kadar maalesef götürtülmüştü. Şimdi bunu biz niye düşünmüştük? Fuel-oil fiyatları yüksek olduğu zaman doğal gaz daha avantajlıysa bununla üretim yapıp enerji maliyetlerimizi aşağı çekmek. Fakat Kalecik 3 Sözleşmesinde öyle bir rezilliğe imza atıldı ki 19’uncu maddenin (9)’uncu fıkrasında şöyle diyor; KIB-TEK yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda Teknecik Elektrik Santrali ve Kalecik Elektrik Santralinin eş zamanlı olarak LNG’ye dönüşümü yapılacaktır. Rezilliğe bakın. Teknecik Elektrik Santralinin dönüşümü KIB-TEK tarafına yapılacaktır. Kalecik Elektrik Santralinin dönüşümü yüklenici tarafından yapılacaktır. Yapılacak olan yatırım bedeline uygun olarak sözleşme süresi ve içeriği karşılıklı mutabık kalınarak güncellenecektir. Yani AKSA onay vermezse, AKSA LNG’ye geçmezse, ben KIB-TEK’in üretim santrallerinde LNG’ye geçemeyeceğim. Bu şekilde ne yapacaksınız? KIB-TEK’in kendi santrallerinde doğal gazla enerji üretip düşük maliyetli enerjiyi halka arz etmesinin önüne engel teşkil edeceksiniz. Aman ha KIB-TEK kendi santrallerinden halka ucuza elektrik üretmesin demektir bu. Burada da maalesef KIB-TEK'in elini kolunu bağlar bir rezilliğe daha imza attınız. Bununla birlikte tabi ki böyle bir şey olacak olsa bile bir kere daha döneceğim ben baştan Aksa’yla koltuğa oturacağım kira bedelini ve sözleşme süresini bir kere daha pazarlık etmek zorunda olacağım. Tamamıyla kamu yararına aykırı KIB-TEK’in operasyonel yeteneğini, enerji üretim kapasitesini bloklayacak enerji maliyetlerini maalesef yükseltecek bir engel daha.

Bununla birlikte LNG ilgili santral yatırımını yapmak kolay lakin iki yere birden hem Kalecik’e hem de Teknecik’e LNG depolama tesisi kurmanın maliyetini biliyor musunuz? Bunu geçtiğimiz dönemde biz de hesaplamıştık ve maliyetin ne kadar yüksek olduğunu hep birlikte görmüştük dolayısıyla bu da falsolardan bir tanesi halkın aleyhine bu Kalecik 3 Sözleşmesi içerisinde en önemli maddelerden bir tanesi.

 Türlü türlü Başbakan ağzıyla milletvekilleri ağzıyla yalanlara konu olan bir başlık enterkonnekte şartını koyduk enterkonnekte gelmezse Kalecik 3 Sözleşmesi feshedilecektir. Külliyen yalan, külliyen yalan arkadaşlar enterkonnekte gelmezse Kalecik 3 Sözleşmesinin iptal edeceği yok, tam aksine kabloyla elektrik gelirse ki biz de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak üç şerh koyup bu halkın lehine olacak üç şerh koyup biz de buna onay vermiştik. Enerji maliyetlerimizi aşağı düşürecekse yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracaksa halkın yararına olacaksa tabii ki olsun dedik. Fakat tam anlamıyla öyle bir anlaşmaya imza atıldı ki öyle bir sözleşmeye imza atıldı ki maalesef gelirse enerji maliyetlerimizi katlayacak bir noktaya getirecek bizi.

 Şimdi ilgili şirket bu sözleşme tahtında bir fizibilite raporu hazırlayacak ve KIB-TEK 'e sunacak. KIB-TEK değerlendirecek tabii ki nihai kararı yine Bakanlar Kurulu verecek ve diyecek ki kablo gelsin mi gelmesin mi? 19’uncu maddenin (10)’uncu fıkrasının (4)’üncü alt bendinde diyor ki. Fizibilite raporunu KIB-TEK'e sunulmasının akabinde taraflar raporda belirtilen teknik idari ve finansal modellere göre iletim kapasitesi, yatırım maliyeti, yatırım maliyeti, iletim kapasitesi, işletme bakım maliyeti cinsinden maliyeti, finansman maliyeti. Bakın arkadaşlar kablonun kurulumu bununla ilgili yatırımın maliyeti döndüm ondan sonra bu maliyet için bir finansman sağladım bu finansmanın gideri kendi cebimden bu parayı harcadıysam onun da finansman maliyeti. Bu uluslararası konjonktürde bu bölgede kredi çektiysem bu iş için bunun da finansman maliyeti üzerine binecek ve dolar üzerinden cinsinden yine kira bitmedi kira bedeli bir de işletme bedeli eklenecek üzerine ve bu şekilde bir anlaşma imzalanacak. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti’nden ucuza spot piyasadan enerji alırken, bunun yatırım bedelini bu halk ödeyecek, bunun finansman maliyetini bu çiftçi bu hayvancı ödeyecek. Bunun işletme ve bakım maliyetini sanayicimiz ödeyecek. Bunun kira bedelini ticaret odasına mensup olan işletmeler ödeyecek. Bunun kira bedelini makinistlerimiz, asgari ücretlimiz, kamu çalışanımız ödeyecek ve bu ülkeye ucuz elektrik gelecek? Bu arkadaşlar az sonra rakamlarla ortaya koyacağım bu şekilde devam ederse bu şekildeki bir enterkonnekte anlaşmasına imza atılırsa enerji maliyetlerini TC'den alabilirsem spot piyasadan elektrik alsam bile spot piyasadan elektrik satın alsam bile bendeki enerji maliyetlerini katlayacaktır böyle olmaması gerekiyordu.

Sayın Büyükelçi çıktı, köy köy gezdi. Bir toplantıda da Narenciye Üreticiler Birliğinin bir toplantısında da bir açıklama yaptı. Dedi ki; bu TC-KKTC arasındaki enterkonnekte Projesi TC tarafından karşılanacak bir hibe olacağını söyledi. Bir tanesini de kulaklarıma duydum. İki yerden de kendi köyümde Doğancı’da ve Yeşilyurt köyünde arkadaşlarımın bana ilettiği bilgiye göre bu bilgiyi halkla paylaştı. Yani TC-KKTC arasındaki kurulum maliyeti TC Hükümeti tarafından karşılanacaktır ibaresini kullandı. Şimdi ne oldu? Sözleşmede böyle yazmıyor. Sözleşmede bunun yatırım bedelini, işletme bedelini, finansman maliyetini hepsini birden kuruş kuruş Kıbrıs Türk halkı ödeyecektir. Bunun üzerine tabii ki AKSA’nın karı da binecektir.

Bir başka büyük rezillik değerli dostlar, özellikle iş insanlarının dikkatine getirmeye çalışıyorum, dikkatini çekmek istiyorum. Bir sözleşme imzalanıyor, ihalesiz bir sözleşme imzalanıyor 15 yıl boyunca hizmet alımı sözleşmesi imzalanıyor, dönüyor ondan sonra kabloyla enterkonnekte olmakla ilgili bir fizibilite raporu yazıyor amacında fakat amacını da aşıyor. Diyor ki; bu kabloyu kim çekecek? Aman ha AKSA'dan başkası çekemez, bu işi de AKSA'ya bağlayım bu işi de AKSA çeksin, ihale yok bir şey yok ne kadar büyük bir projedir bu arkadaşlar? 500 Milyon Doların üzerinde. Eğer konuşulan 400 artı 400 megawatt DC bir kablodan bahsediliyorsa 500 Milyon Dolara yakın bir projedir. Bunu da ihalesiz bir şekilde AKSA denilen şirkete peşkeş çektirilecek, onu da o yapacak ve bunun üzerine de o yaptığı yatırımın bedelini, finansman maliyetini, bunun üzerine bir de kira bedeli, bunun üzerine bir de işletme bedelini koyup bu halkı deyim yerindeyse soyup soğana çevirecek. Bunun Türkçesi budur. Düşünün ki bir sözleşme imzalanıyor ve bu sözleşmenin içerisinde ihaleye konu olacak mademki bu halk ödeyecek bunun bedelini, bunu ihaleyle yap, şeffaf yap, rekabet edilebilir olsun, hesap verebilir olsun, herkese eşit muamele olsun. Ne biliyorsun sen AKSA denilen şirketten bu işi çok ama çok daha ucuz fiyata çok daha uygun maliyetlere başka şirketlerin, uluslararası şirketlerin mesela yapamayacağını? Bu bir hibeyse bir şey demem. Türkiye istediği şirkete yaptırsın ama eğer bunu benim halkım, benim çiftçim, benim hayvancım, benim makinistim, benim restoranım, benim otelcim, kuruş kuruş cebinden, etinden tırnağından, yemeğinden içmesinden kesecek ve bunu ödeyecekse neden bunu ihaleyle şeffaf bir şekilde daha ucuz maliyetli bir yöntemle yapmam? Bu başka bir soru.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sayın Salahi Şahiner…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Buyurun Sayın Bakanım.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sen bunun hibe şeklinde yapılacağını Sayın Büyükelçinin ağzından duydun?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Teşekkürler.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Narenciye Üreticiler Birliğinin genel kurulunda artı iki yerde de aynı ibareleri kullanmış Doğancı köyünde ve Yeşilyurt köyünde.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Korkmana gerek yok.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Yok ne korkması. Bununla birlikte ilginç bir madde daha Sayın Bakan. Yahu biz bu işin alışveriş olduğunu söylemedik mi? Sayın Bakanlar, sayın milletvekilleri hatta ve hatta bu AKSA’yla ilgili sözleşmenin imzalanması için bir yasa değişikliği yapılmıştı. Bu yasa değişikliğine haklı olarak Ulusal Birlik Partili Bakanlardan ve milletvekillerinden muhalif olan bu işi sorgulayan isimler vardı. Ulusal Birlik Partisi grubuna bir sunum yapıldı. Bu sunumda bunun alışverişi olacağı yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmak için bir yöntem olacağı söylenmedi miydi yahu? Kalecik 3 Sözleşmesi madde 19 fıkra (10) (6)’ncı alt bent. Kablo gelecek arkadaşlar, bu kabloyla ilgili projenin işletmeye alınmasıyla KKTC sınırları içerisinde elektrik tüketiminin tamamı kablodan sağlanacaktır. Buyur bir de burada yak. KKTC sınırları içerisinde tüketilecek olan bütün enerjinin hepsi kablodan sağlanacaktır. Be arkadaşlar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk sanayicisi, ticaret insanları yatırımcısı, hane halkı bugün bu kurulan güneş panelleri için takriben 200 Milyon Dolar üzerinde yatırım yapmıştır. Eğer kablo geldikten sonra bütün enerji kablodan sağlanacaksa, KIB-TEK’in gerek tüzel kişiliklerle gerek özel kişilerle imzalamış olduğu mahsuplaşma esasına dayalı olan bu yenilenebilir enerji kullanımı ne olacak, rafa kaldıracaksınız, inverterleri kapattıracaksınız, bu sözleşmeleri feshettireceksiniz? Bu yazdığınız bu fıkra bu alt bent ki ne diyor tekrardan dikkatinizi çekmek istiyorum. Projenin yani enterkonnekte kablonun işletmeye alınmasıyla KKTC sınırları içerisinde elektrik tüketiminin tamamı kablodan sağlanacaktır. Hani Başbakan çıkıyordu işte biz burada enerji depolayacağız her tarafı güneş panelleriyle dolduracağız Sayın Taçoy 3 Bin 500 megawatt yenilenebilir enerji santrali kurup Türkiye Cumhuriyeti’ne enerji satıp zengin olacağımızı söylemişti…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - 3 Bin 500 megawatt…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) 3 Bin 500 megawatt özür dilerim 3 Bin 500 megawatt. Projenin işletmeye alınması ile KKTC içerisindeki elektrik tüketiminin tamamı kablodan sağlanacaktırı nasıl yazarsınız, bu ne anlama gelir? Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili açıklamalar beklemiyoruz şudur Sevgili Kıbrıs Türk halkı, damlarımıza kurduğumuz su motorlarımızın etrafına kurduğumuz, çiftliklerimize kurduğumuz, sanayi tesislerimize kurduğumuz, otellere kurduğumuz yenilenebilir enerji güneş panellerinin hepsini bu anlaşma enterkonnekte gelirse rafa kaldıracak ve bunları size kullandırtmayacak çünkü bütün enerjinin kablodan alınmasıyla ilgili bu sözleşmede bir söz verildi AKSA’ya…

BAŞKAN - Sayın Şahiner, toparlayalım lütfen…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

 Hepsi bitti kablo geldi sıcak olarak bizim Teknecik tutulacak eğer kabloya bir şey olursa bir arıza olursa AKSA 'da duracak, AKSA dururken AKSA’nın makinaları işlemezse orada yatırsa AKSA’nın makinalarına yatış parası ödeyeceğiz. AKSA 'nın makinalarına bakın aman ha bir tek kuruş şirket zarar etmesin! Nereden nasıl yaparım da bu halkın cebinden alırım ilgili şirketin kasasına koyarım diye başka bir formül. Kabloyla elektrik geldi diyelim bütün enerji kablodan sağlanacak, kablonun bir bakım onarımı olursa veya ilgili şalt sahaların bir bakımı onarımı olursa ne yapıyorsunuz? Dönüyorsunuz diyorsunuz ki AKSA’ya sen makinelerini çalıştırma aman ha boyası çizilirse aman ha tozlanırsa aman ha bir zarar görürse bununla ilgili de sana anlaşalım bir de yatış parası ödeyeyim. Bir de bunu çıkarttınız bir de bunu ilgili sözleşmenin içine eklediniz.

 Şimdi gelelim kira bedeline kira bedeline gelmeden önce değerli arkadaşlar, enterkonnekte ile ilgili tehlikeli bir alt bent daha var 8’inci 19 ve 18’inci alt bentte diyor ki enterkonnekte sistemin işletilmeye alınmasıyla Kalecik 3 Sözleşmesi dikkatinizi çekiyorum mevcut hak ve yükümlülükleri gözetilerek yukarıda belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak revize edilecektir. Yani kabloyla elektrik geldiği zaman AKSA’nın bu sözleşmeyle elde ettiği haklar kira bedeliymiş bilmem neymiş bunların hepsini tekrardan kablonun üzerine kablodan gelecek olan o spot piyasadan ucuz alacağımız elektriğin üzerine bindirip o şekilde bir yeni bir sözleşme kablo gelirse imzalayacağınız taahhüdünü veriniz bu sözleşmeyle.

 Evet, kira bedeli: 2009 yılında bizim de Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak kendi içimizde kendi öz eleştirimizi yaptık, yapmaktan çekinmediğimiz esas sıkıntı yaratan nokta kira bedeliydi. 2009’da Aksa bu ülkede o imzalanan sözleşmeyle çok ciddi bir yatırım yapmak zorundaydı çünkü makineler yetersizdi 700 Milyon kilowatt saat alım garantisine gelmek için ciddi bir yatırım yaptı. Şimdi yatırımı yapmış makinelerin bedelini kat ve kat 50 kere 60 kere çıkarmış, 50 tane 60 tane makine parası vermişiz ona kira bedeliyle üzerine sadece iki makine ekleyecek. 2,98’ti Kalecik 2 Sözleşmesinde şimdi…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Kim imzaladı bu sözleşmeyi?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Biz imzaladık 2,98’ti…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - Siz dediğiniz kim?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Soyar Hükümeti.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) -Teşekkür ederim.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Kalecik 2 Sözleşmesi 2.98’di şimdi kaç oldu, kaç oldu kaç oldu şimdi? Yatırım yapıldı makine sekiz tane makineye karşılık 60 tane yeni makine parası ödedim ben AKSA 'ya kira bedelini şu anda…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) - 4,3 olduydu 3,5’a düştü...

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 4.3’tü.

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet, 4.3’tü 3 buçuğa düştü. Evet, ne zaman düştü? Ağustos 2023. Peki, ne zaman çıkmasını, yani Amerika’daki CPI endeksini ne zaman üzerine eklenmesini öngördünüz? Bir yıl sonra değil ha 3 buçuk koydu, bu yılki Amerika consumer price indeks dediği endeks açıklandığı zaman, enflasyon oranı açıklandığı zaman, CPI endeksi açıklandığı zaman ki bu da yüzde 4 buçuğun üzerine çıkacaktır, yani 4 ay sonra bu kira bedeli, 3 buçuk yazdınız oraya beklemeyecek bir sene, nasıl ben AKSA’nın cebine daha fazla para koyarım diye yılbaşında bunu oran çıktığı zaman üzerine yansıtırız dedi 3.60.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Nisan’da…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) - Hayır, yılbaşında, yılbaşında öyle yazıyor yılbaşında, keşke öyle yazsaydı.

Yılbaşında değerli arkadaşlar; dört aylık bir süre içerisinde Amerika’da bir yılda oluşan enflasyonu 3 buçuk Dolar senti üzerine ekleyecek ve buradan böyle ufak rakamlar, işte 3 buçuktan 3.65’e çıkacak dediğimiz ufak rakamlar ama karşı tarafı bunun 10 Milyon Dolara falan tekabül edecek bu alım garantileriyle birlikte.

Şimdi bu neye karşılık geliyor arkadaşlar; kabloyla elektrik gelmemesi durumunda bu şekilde, yani fizibilite raporunu sundu, o zamanki hükümet bu bana uymaz dedi, maliyetler çok yüksektir dedi, TC’de dedi ki ben de bunu karşılayamam, sözleşmede yaptığı şekliyle bunu yürürlüğe koyun. Biz de baktık ki çok pahalıdır ve dedik ki örneğin bu kablo gelmeyecek ve dolayısıyla bu dizel santrallerle üretime devam. Şu anda yaklaşık olarak 1.8 Milyar kilowatt saat, yaklaşık olarak konuşuyorum AKSA’nın buradaki payı bu sözleşmeyle birlikte yaklaşık olarak yarısı yüzde 49’u, fakat artırılabilir 900 Milyon kilowatt saat, yüzde 5 artış olacağını öngörürsek 15 yılın sonunda bunun 3 buçuk Milyar kilowatt saatin üzerine çıkacağını öngörüyoruz, hükümetin yapmış olduğu doğru projeksiyon, Olgun Amcaoğlu zamanında da böyleydi ve AKSA’nın minimum payı diyorum, 1.8 Milyar kilowatt saate kadar çıkacak. Toplamda AKSA’dan 19 Milyar kilowatt saat enerji alacağım, kira bedeli ise yılbaşında 3.65 olacak ya, kaça çıkacak biliyor musunuz? 4.30’a çıkmıştı, çok yükseldi dedik, minimum 5.57’ye çıkacak. Çünkü geçtiğimiz dönemde ortalama olarak Amerikan CPI endeksi 2.87 oranında gerçekleşti, son 10 yılın ortalaması budur ki önümüzdeki birkaç yıl boyunca da yüzde 4’lerde gideceği öngörülüyor, daha kötü bir tablo bizi bekliyor ama minimal olarak bir hesaplama yaptık, 5.50’ye çıkacak 15 yıl sonra kira bedeli, bunun karşılığında AKSA’nın 10 tane makinesi var, çıplak bedeli makinaların geçtim depolarını, kazanlarını, diğer ünitelerini çıplak bedelleri bu makinenin değerli dostlar 10 tanesinin 65 Milyon Dolarla 85 Milyon Dolar arasındadır. Kaç para ödüyoruz biliyor musunuz AKSA’ya 15 yılda bu sözleşmeyle? 890 Milyon Dolar üzerinde AKSA’ya bu halkın cebinden alıp şirketin kasasına koyacağınız bir sözleşmedir, 890 Milyon Dolar Kıbrıs Türk Halkının cebinden alınıp bu şirketin cebine konulacak.

Tabii ki bu yasa görüşülürken bir sürü noktaya dikkat çekmiştik, AKSA’nın biz çıkıştaki sayaçları üzerinden okuyup ödeme yapıyoruz, dünya standartlarının belki de altında olan bir kayıp kaçağımız vardır iletim ve dağıtım hatlarında, yüzde 10’luk kayıp kaçak da yine AKSA’ya ödüyorum, fakat yoldaki kaçağı da bu halka fatura ediyorum demektir bu. Bununla birlikte yaklaşık 1 Milyar Dolar ki yapmış olduğumuz hesapta kabataslak bu şekildeydi, 1 Milyar Doları 15 yıl içerisinde bu halkın cebinden alıp şirketin kasasına koyacak olan bir sözleşmedir. Ha, bizim için pozitif anlamda katkısı olabilecek enterkonnekte ile büyük kurulu bir güce bağlanmasıyla ilgili hedefler de maalesef bu sözleşmeyle tutmayacak. Çünkü rekabet yok, ilgili şirket hazırlayacağı fizibilite raporunda ihalesiz olarak bu işi yapacak, finansman maliyetin üzerine yansıtacak, yatırım maliyetinin üzerine yansıtacak, zaten ben burada kendisinin kira bedeliyle ilgili vermiş olduğum taahhütleri, vermiş olduğum hakları korumak zorunda olacağım. Düşünün başka bir anlaşma, başka bir sözleşme, başka bir yatırım, ihalesiz olarak eski sözleşmedeki haklarını da koruyorum aman ha AKSA burada zarar etmesin! Döndük ondan sonra şaka gibi gerçekten iki üç kere okudum inanamadım.

BAŞKAN – Evet, son sözler.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Son sözler Sayın Başkan. Eskiden ödemeler kısmında neydi? AKSA işte aybaşında faturasını keserdi, Kıb-Tek bunu ödeyene kadar TL olarak o para beklemezdi, üzerine yürürlükte olan mevzuatta, yürürlükte olan faiz oranı üzerine eklerdi ödediği güne kadar.

Bakın AKSA 1 Milyon Dolar fatura kesti bize, 1 Milyon Dolar ne kadardır? 28 Milyon Türk Lirasıdır, 28 Milyon Dolar borç Kıb-Tek’in hanesine yazılır, her gün için de mevzuattaki ilgili faiz üzerine işlerdi, ödendiği gün de faizle birlikte AKSA ödenirdi. Şimdi ne yapıldı? Aman ha kazara bir devalüasyon olur, Türk Lirası çok değer kaybeder, mevzuattaki faiz oranı yeterli kalmaz, AKSA zarar eder aman ha onu koruyayım ama üreticiye ödenmesi gereken doğrudan gelir destekleri, sanayiciye ödenmesi gereken doğrudan gelir destekleri, turizmciye ödenmesi gereken doğrudan gelir destekleri beklesin orada TL olarak, devletin yapacağı ödemeler TL olarak beklesin, halkım önemli değil, üreticim önemli değil, sanayicim önemli değil, ticaret erbabım, ticaret insanım önemli değil ama aman ha AKSA zarar etmesin, onu da değiştirdiniz, Kalecik 2 sözleşmesine göre dediniz ki, ödeneceği günden bir önceki günkü kura çevirip öyle ödenecektir, ki AKSA etkilenecek olan kur değişimlerinden zarar etmesin.

E, peki be arkadaşlar yani bu nasıl bir tutarsızlıktır? Siz geçtiğimiz dönem içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’yle imzaladığınız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokollerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde TL’nin kullandırılmasının yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir taahhüt vermediniz mi? Nedir bu özel iltimas AKSA’ya? Yani nereden baksanız tutarsızlık, nereden baksanız kamu yararının çarçur edildiği, bu halkın cebinden alınıp bir şirketin kasasına konulmak için Meclis tatile girmeden önce, Meclis çalışmalarını üç hafta boyunca bloke edip, bunun zeminini hazırlayacağınız, ondan sonra 20 Temmuz’daki ilgili açılıştan önce de bir gece içerisinde bu kara sözleşmeyi diyeceğim, bu ihanet belgesini imzalayıp önümüze getirdiniz, ondan sonra çıkacak Sayın Başbakan diyecek ki, enterkonnekte gelecek, enerji fiyatları ucuzlayacak, enterkonnekteyle bağlanmazsam, Kalecik Sözleşmesi iptal edilecek, hiç böyle bir şey yok arkadaşlar. Değerli Kıbrıs Türk halkı hiç böyle bir şey yok, bu sözleşmeyle birlikte maalesef iyi niyetli de olsa ilk baştaki söylemler bu imzalanan sözleşmeyle birlikte yaralarımızın, maliyetlerimizin üzerine tuz, biber ekecek olan tamamıyla bir şirketin kasasını düşünen bir anlaşmadan, bir sözleşmeden ileri maalesef gitmiyor ve tabii ki burada biz bir mahkeme süreci başlattık ve Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak da halkımıza bir söz verdik, bu sözleşme ne kamu yararı ihtiva ediyor, ne de bu halkın çıkar ve menfaatlerine uygun bir anlaşmadır. Gereğini yapacağız, beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahiner. Hükümet kanadından Sayın Amcaoğlu buyurun Kürsüye.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Salahi Şahiner’e hassasiyetinden ötürü teşekkür ederim ama merak ettim sormak isterim, ilgili şirketin reklamını para alsa bu kadar yapamazdı herhalde diye düşündüm. Tam 52 kere adını söyledin, saydım yani tam 52 kere adını söyledin. Ben hiçbir programda da özellikle reklam olmasın diye ilgili şirketin adını söylemem, ihtiyacı yoktur diye düşünürüm, ihtiyacı yoktur diye düşünürüm, yani sağ olsun Sayın Başkan gerekli iltiması sana gösterdi, 15 dakika, bir 5 dakika, bir 13 dakika 26 saniye 92 salise de sana izin verdi konuşasın. 52 kere söyledin adını, teşekkür ederim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Daha beş dakika daha…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Ben bir şey sormak isterim, sen yerinden istersen bitirdikten sonra konuşmamı cevaplan.

2016’da da ben Müsteşarken Ulaştırma Bakanlığında Cumhuriyetci Türk Partisi kendi içindeki su projesi ülkeye gelsin mi, gelmesin diye kavga ederek Ulusal Birlik Partisiyle Hükümeti bozdu, çok net hatırlarım ha, inkar da edebilirler birileri ama sorun değil, sıkıntıya, alıştım çünkü bu inkarlara da artık. Çünkü yaşayan biriyim bunları, birebir yaşadım. O günkü günlerde de buna benzer tartışmalar vardı, işte suyun ana ishale hatlarının geçeceği yerler devredilecek aman aman Türkiye Cumhuriyeti’ne mi devrediyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 75 Milyon metreküplük suyun Adaya gelmesiyle ilgili bütün Adada önemli sıkıntılar yaratılmıştı. Çok merak ederim acaba sen şahsen bilir misin o projeyi uluslararası anlamda Türkiye’nin bütün bedelini ödediği yaklaşık ilk aşamada 1.6 Milyar Dolar, sonrasında ara ihtiyaçları tespit ederken de 400 Milyon Dolarlık tabii ki bir ihaleyle tamamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde köylerimizin bile su depolarını inşa ettiğini ve bunu yapan şirketin adını sen bilir misin? Ben bilmem mesela, merak etmedim, sormadım. Çünkü neden bilir misin? Biz Türkiye Cumhuriyeti’ne katıksız güveniyoruz, bu ülkenin suya olan ihtiyacını insanca yaşayabilmesi için, insani ihtiyacını çağdaş koşullarda yaşayabilmesi için bilen ve bu konudaki irade ortaya koyup inşaatı tamamlayan bir ülkeden bahsediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bahsediyoruz. Ben buradan defa kez teşekkür ettim Sayın Mehmet Ali Talat’a ve Sayın Ferdi Sabit Soyer’e, hatta Sayın Cumhurbaşkanımız, eski Cumhurbaşkanımız beni telefonda arayarak bizim adamızı zikretmişsin diye söyledi. Doğrudur zikrettim, teşekkür de ettiğimi kendisine söylediler mi diye soru da sordum. O günkü şartlarda yapılması gerekeni yaptılar, bir devlet adamı olarak sorumluluk üstlenip, belki de bugün sizin acımasızca eleştirip, bir az önce dediğiniz gibi karar ve sözleşmeyi ihanet belgesini imzaladınız. Acaba onlara da aynı şeyleri söyler misiniz samimi olarak? Çünkü nedir bilir misiniz? Ben burada Nisan ayında eylemler yapılırken dışarıda İhale Yasasının maddesi değiştirilecek diye, işte ilgili sendika ve sempatizanları kapının önünde sizinle birlikte heşaye çekerken bir şeyler söylerdim, yazda da büyük sıkıntı yaşayacağımızı, maalesef dörtlü koalisyon hükümetinden beridir devam eden, o süreden beridir yatırımların yapılmadığını, ondan sonraki hükümetlerle benim de içerisinde yer aldığım hükümetleri tarafından yatırımların yapılmadığını ve arz güvenliğinin sıkıntılı olduğunu ifade etmiştim, yazda da elektriksiz kalacağımızı söylemiştim. Evet kaldık, Eylül ayında bile Güney Kıbrıs’tan 50 Dolar sent ile 70 Dolar sent arasında değişen fiyatlarda elektrik almak zorunda kaldık. Sizin o şikayet ettiğiniz yaklaşık 17 Dolarla 20 Dolar sent arasında üretim yapan ilgili şirketin üretebileceği ve alabileceğimiz bir şansımız varken, biz gittik 300 Milyon TL’ye yakın sadece yaz aylarındaki ihtiyacımızı karşılamak için Elektrik Kurumu tarafından Güney Kıbrıs’a bedel ödemek zorunda kaldık.

Benim söylemeye çalıştığım bu bir süreçtir ve Türkiye Cumhuriyeti de, siz de dediniz, Sayın Büyükelçi ciddi bir insandır, en azından ben ciddiyetine inanan insanlardanım. Siz de kulağınızla duydunuz, ben de oradaydım, ben de kulağımla duydum, takdir ediyorum oradaki ifadelerini de, her zamanki gibi bir devlet adamı temsilcisi sıfatıyla kendi düşüncelerini değil, temsil ettiği ülkenin düşüncelerini sizlerle paylaşmak, bizlerle paylaşmak nezaketinde bulundu ve ifade etti, yani işte yine bu Kürsülerden tartıştığımızı hatırlıyorum ben, 85 kilometrelik bir proje düşünüyor, acaba haberinizde midir fizibilite için yetki verildi mi, verilmedi mi? Verildi mi? İlgili şirkete fizibilite yapsın diye yetki belgesi verildi mi?

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Verilmiş olması gerekiyor sözleşmede.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Verildi mi merak ettiniz mi? Neyse söyleyeyim ben 24 Ağustos’ta verildi, bilginiz olsun diye söylüyorum. Çünkü Sayın Erkut Şahali’yi de dinledim, doğrudur çok acı tecrübeler var Ercan Devlet Havalimanının özelleştirilmesi aşamasında 2012’de başlayan.

FİKRİ TOROS (Girne) (Yerinden) – Sayın Bakan çok pardon, bu fizibiliteyi yapacak olan şirket kim, AKSA’nın kendisi mi?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Evet.

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Bağımsız bir şirket değil?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Sözleşmede var zaten. Ne olacağı sözleşmede var. Ben sözleşmeyi size tedarik ederim isterseniz. Bilmem yani…

FİKRİ TOROS (Yerinden) (Devamla) – Merak ettiğim bağımsız bir şirket mi, değil mi?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yok, ilgili şirket yapacak fizibiliteyi, 24 Ağustos’ta yetki belgesi de verildi.

Oradan elde edilen çok tecrübeler var, o günkü şartlarda tam anlamıyla şartnamenin veya sözleşmenin gerekleri yerine getirilmediği için devlet tarafından, ariyer teslimi yapılamadığı için bugüne kadar sarktı ilgili Ercan Devlet Havalimanındaki o sürelerle alakalı sıkıntılar. İşte biz 1941 deriz, Sayın Erkut Şahali’nin iddia ettiği gibi bir 10 yıl daha eklemek için ilgili şirket…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Ben iddia değil, sözleşmenizde yazar.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Ben görüyorum oradaki ne anlama geldiğini bilirim durup onu tartışmam sonra gerekirse zamanı gelir tartışırız ama orada elde edilen tecrübelere binen burada yapılmaya çalışılan, yaz aylarında da olmayan arz güvenliği noktasındaki sıkıntıları aşmaktan başka bir şey değildi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantisiyle bu adımlar atılıyor ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığında bu konudaki yüklendiği bir inisiyatif vardı çok net söylüyorum sorumluluktan kaçmam, her ne kadar da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bize bağlı değilse bile bu ülkenin bir ihtiyacıdır ve siz de çok iyi bilirsiniz ki bu şartlarda bir üretim modeliyle 2030’dan sonrasını tahayyül etmek hayal bile değildir.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Nasıl AKSA üretsin diyorsunuz siz.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Bak ben burada tam 20 dakikadan sonra işte 13 dakika 26 saniye 92 salise sana hiç müdahale etmedim, seni dinledim sadece bir soru sordun…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Tamam özür dilerim.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Tamam yani lütfen sorularınızı konuşmamın sonunda sorun ben cevaplarım elimden geldiği kadar, aklımın kestiği kadar.

Burada sizin o çizdiğiniz kara tablo, kötü senaryo asla yoktur, olmayacak da. Çünkü bir uluslararası anlaşma mutabakatı imzalandı Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Sayın Başbakan tarafından. Bu sözleşmenin fizibilite çalışması tamamlandıktan sonra olumludur kabloyla ilgili proje hayata geçirilebilir dendiği noktadan itibaren tamamen yeniden şekillenebilmesi için uluslararası anlaşmanın verdiği yetkiyle, işte bizim yarın saat 13.30’da Enerji Komitesiyle yapacağımız toplantının benzerinde yapılacak toplantılar iki taraflı komite arasında yapılmaya başlanacak ve bu sözleşmenin şartları yeniden şekillenecektir. Kablonun hangi sürelerde inşa edileceği, inşa edilirken nelere dikkat edileceği ve bu konuda çalışmaya başladıktan sonra enterkoneksiyon başladıktan sonra şartların ne olacağı tekrar şekillenecektir ilgili mevzuatlar içerisinde. Sizin dediğiniz gibi işte kira bedeli olmayacak, fizibilite, elektrik alma amacındadır sadece ya da 3 Buçuk Dolar Cent’ten başlatılması vicdansızlıktır gibi bir kelimeler ben ifade etmiyorum burada. Yine ifade ediyorum, 4.3 Dolar Cent’ten bugün 3 Buçuk Dolar Cent bile beni memnun etmez. Çünkü size de çok net sordum ve cevabını aldım, maliyet analizi yaptınız mı dedim? Yapmadınız ben de biliyorum yapmadığınızı. Çünkü o maliyet analizinin içerisindeki o ilgili maliyet analizini oluşturan maliyet unsurları vardır, hanginiz aldığınıza baktınız? Ben baktım. Ben de size diyorum ki işte kabloyla ilgili proje inşa edilirken ve enterkoneksiyon sağlanırken bazı şeyler net şekilde ortaya tekrardan yatırılacak. Nasıl ki 2009’da Sayın Talat o günkü şartlarda yapmadı o 2009’a kadar olanı, 2009’dan sonra Sayın Ferdi Sabit Soyer yapmadı ilgili maliyet analiziyle ilgili geleceği öngörerek net bir çalışma, evet bundan sonra yapılmak zorundadır. Ki o maliyet unsurlarını tekrardan gözden geçirilmesi de gereklidir.

Bu sözleşmede rezillikler yoktur değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri, özellikle dikkat ederseniz de iyi niyetle okursanız ve bunun devamında bir yıllık süre sonunda fizibilite çalışmasının tamamlanmak zorunda olduğunu, devamında dört yılda inşaatın tamamlamak zorunda olduğunu, maksimum beş yılda tamamlamak zorunda olduğunu ve 2029 yılında bitmek zorunda olduğunu, bitirilmek zorunda olduğunu net şekilde görürsünüz. Ya bitiririz, ya da hep birlikte bu diyarı terk eder gideriz. Neden bunu söylerim? Şimdi hep hedefler vardır dinlerim ben de uzun yıllardır kamudayım, hizmetler sektöründe özellikle öne çıkarılan hedefler vardır bütün hükümetler tarafından işte doğrudan gelir desteğinden bahsetti Sayın Şahiner bir de onu söyleyeyim, turizmde doğrudan gelir desteği yoktur.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Yoktur.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Ha yani neyse buradan dilin sürçtü herhalde söyledin ama neden söylerim, 27 Bin yatak var şu an, bunun 50 Bin yatak kapasitesine çıkarılması ve 110 Bin öğrencinin…

BAŞKAN – Sayın Amcaoğlu, toparlayalım.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Tamam Sayın Başkan, çünkü soruları cevaplamaya çalışıyorum doğru şekilde anlaşılsın diye.

110 Bin öğrenci 150 Bine çıkarılması inovasyon bilişimle buluşturulması ve mikro üretimden işte bizim üçüncü etapta öngördüğümüz şekilde makro üretime de destek atılabilmesi için üretim hacminin artırılmasının veya bu ülkede insanca yaşayabilmenin veya 4 Milyon turist getirebilmenin 2 Milyonların üzerinden 4 Milyonlara devasında beşe, altıya çıkarılabilmesinin, 800 Bin kişilik eski Ercan Devlet Havalimanının hangarından, ya da işte terminalinden 10 Milyonluk bir kapasiteye ulaşabilmesinin bütün hizmet anlamında, gerçek anlamda başarıya ulaşabilmesinin ihtiyacı enerjidir. Yani şimdi sen buradan 3 Bin 500 megawattlık bir yenilenebilir enerji sistemi yatırımından bahsettiğini söyledin Sayın Taçoy’un, böyle bir şey yok tabii ki ama en azından kabloyla ilgili projenin inşa edilmesi, hayata geçmesi, enterkoneksiyonun sağlanmasıyla birlikte sizin arz güvenliği sağlayacak yatırılmadan vazgeçmeniz gerekir diye bir şey yoktur. Bunu sizin modellemenizle ya devlet tarafındaki yatırımları çoğaltırsınız, ya da onun paralelinde özel şirketlerle birlikte bu yatırımların yapılmasını sağlarsınız Güneyde olduğu gibi. Bin 500 megawattlık kurulumu vardır, 250 megawattlık hizmet alımıyla ilgili oturup anlaşma yaptı Güneydeki hükumet, çok mu akılsızdılar? Hayır önemli olan arz güvenliği için çünkü. Biz de bunu söylüyoruz. Gelecekte 2030’da bu üretim şeklinin devamının söz konusu olmadığını bilerek, çok iyi bildiğinizi bilerek söylüyorum bunları, 333 gün güneş gören bir ülkenin coğrafyasında yaşayan bir ülkenin insanı olarak daha yüksek randımanla güneş enerji sistemlerinden veya yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanılabilmesi için altyapının, mevcut altyapının ister kabloyla elektrik getirerek karşılıklı alışverişi sağlayarak, isterse onun paralelinde kendi arz güvenliğinizi sağlayacak şekilde üretim modelini reorganize ederek, kapasitesini artırarak bu süreci yaşamak zorunda olduğunuzu siz de bilirsiniz, biz de biliriz. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili makamının bu ülkede çıkıp sizin bu huzurunuzda sizi ziyaret ederken söylediği şeylere itimat etmek bence çok önemlidir, ben ciddiye alıyorum. O yüzden şunu söylüyorum ki, bunun finansmanını eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki en yetkili makamı Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanacağını, yapılacağını söylüyorsa bu konudaki garantiler sadece inşaatın tamamlanması, enterkoneksiyonun hayata geçirilmesiyle alakalı olmadığını da biliyorsak ki öyledir siyasi anlamada da bazı sıkıntılar olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. O zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili makamının bunları söylerken neyi söylediğini de bilecek kadar işin ciddiyetinin farkındasınız diye ben düşünüyorum ve bu noktada nasıl ki 75 Milyon metreküpe suya bizi kavuştururken yaklaşık 2 Milyar Doları harcıyorsa Türkiye Cumhuriyeti ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında gerekleri yerine getiriyorsa, inanıyorum ben 2030’dan sonraki hayatımız için yeşil enerjiyle yaşayabilen bir ülke konseptine kavuşabilmemiz için de, ülkemizdeki çocuklarımızın, yatırımcımızın, çiftçimizin, turizmcimizin, yüksek eğitimin ihtiyacı alanların da bütün enerjiye olan ihtiyacının sağlanması için gerekli inşaat güle oynaya tamamlanacaktır ve yine biz yıllar önce tartıştığımız o uluslararası anlamdaki ihaleye çıkılmadan inşa edilen yüzyılın asrın projesinin devamındaki ikinci projenin de tamamlanmasıyla ilgili süreçler tamamlanacaktır diye düşünüyorum ben.

Teşekkür eder, saygılar sunarım Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Şahali’nin bir sorusu olacak.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) - Olgun Bey, iki noktaya temas ederek bir soru sormak isterim size. Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili ağzının yatırım bedelinin Türkiye tarafından karşılanacağını ifade ettiğini…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Yok ben değil, Salahi Bey söyledi bunu, ben de duydum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) - Siz de diyorsunuz ki, bu son derece muteberdir ve duyulmaması…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Değil midir?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Öyledir, öyle olmalıdır ama bir deneyimimiz var ki öyle olmadığını bize gösterir. 2012’de başlayan temel atmayla başlayan Türkiye’den KKTC’ye su getirme projesinde yavru vatandaki kardeşlerimize helal olsun diye başladık, 2015 yılında su bu ülkeye ulaştığında bunun elbet bir bedeli olacak diye devam ettik. 2016 yılında suyun nasıl dağıtılacağına ilişkin anlaşma imzalandığında ki suyun nasıl dağılacağını imzalayan Cumhuriyetçi Türk Partili Başbakan Ömer Kalyoncu’ydu, suyun nasıl fiyatlandırılacağını imzalayan da Ulusal Birlik Partili Bakan Nazım Çavuşoğlu’ydu. Orada 2.30 olarak belirlenen fiyatın içerisinde sadece suyun değil, yapım giderlerinin de maliyet fiyata esas unsurlar arasında olduğunu biliyorsunuz muhtemelen. Şu anda 7 Liradan, 7 Buçuk Liradan düzeltiyorum fiyatlanan suyun içerisinde sadece su bedeli değil, iletim ve imalat giderleri de vardır fiyata esas unsurlar içerisinde. Dolayısıyla Sayın Büyükelçinin söylediği elbette muteberdir ama suya ilişkin beyanlar da Yavru Vatandaki kardeşlerimize helal olsun beyanları da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ait beyanlardı. Dolayısıyla bu konuda söz değil yazıdır esas olan ve imzalanan anlaşmalarda bu söylediğinize ilişkin herhangi bir unsur söz konusu değildir. Bu birinci saptamamdır.

İkincisi, AKSA’nın yapacağı fizibilite Fikri Beyin sorusu çok manidardır kanaatimce, AKSA’nın yapacağı fizibilite elbette AKSA’nın menfaatleri bakımından yapılacak bir fizibilitedir. Yani AKSA’nın inşa edeceği bellidir AKSA’nın inşa edeceği, AKSA’nın inşa edeceği kablonun AKSA’nın menfaatleri bakımından fizibıl olup olmadığı veya AKSA’nın fizibl olmadığı için inşa etmeyeceği kablo nedeniyle bu ülkede sabit sermaye yatırımıyla gerçekleştireceği elektrik üretiminin AKSA’nın menfaatlerine uygun olup olmadığı araştırılacak bu fizibiliteyle. Dolayısıyla keşke o dirayeti ortaya koysaydınız ve AKSA’ya dair bu anlaşmada en azından fizibiliteyi uluslararası geçerli olan bağımsız fizibilite kuruluşlarının ki vardır, KIB-TEK’in de bunlarla irtibatı vardır, onların yapmasını sağlayacak bir irade ortaya koysaydınız diye düşünüyorum.

Ve sorum şudur; dediniz ki Eylül ayında bile Güney Kıbrıs’tan fahiş fiyatlı elektrik almak zorunda kaldık.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Demedim öyleydi.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) - Öyle dediniz işte.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Yani öyleydi, öyledir yani

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) - Fiili durum buydu ama bunun sebebinin ne olduğunu söylemediniz. Dolayısıyla ben sormak istiyorum. Güney Kıbrıs’tan…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Dinlemediniz salonda yoktunuz söyledim sebebini.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) - Salonda değildim ama Kuliste dinliyordum.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Söyledim sebebini.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Söylemediniz…

 OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Yatırımsızlıktır dedim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Bir daha söyleyeceğim, yatırımsızlık değildir sadece. Çünkü sizin talep endeksine baktığınızda yani AKSA’nın ürettiği, KIB-TEK’in ürettiği ve Güney Kıbrıs’tan satın aldığınız toplam enerji miktarını kurulu gücünüz çalışır vaziyette olsaydı zaten karşılayabiliyor olduğunuzu görecektiniz.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Teşekkür ederim bunu söylediğin için. Tutanakları şimdi karıştırırsam nasıl benim bu konudaki söylemlerime hiddetle cevap verdiğinizi de hatırlatmak isterim size.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Olgun Bey, yatırım eksikliği değil idame yetersizliğiydi sorun. Yani bir muhtaçlık durumu bile isteğe 2019’dan bugüne kadar gerçekleştirildi.

Sorum şudur size, farkında mısınız ki talepte aslında 2019’dan 2023’e kadar ciddi bir artış söz konusu olmadı ama arzda 2019’dan 2023’e gelinceye kadar çok ciddi bir gerileme oldu ve biz evet fahiş fiyatlı enerjiyi Rum Tarafından temin etmek zorunda kaldık. Bunun farkında mısınız ve teyit eder misiniz?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Şimdi ben çok farkındayım da zannedersem sen bir şeyin farkında değilsin Sayın Şahali, ben de üzülerek bak seni bu konulara ilgini, alakanı bildiğim için söylerim. İddialısın talepte önemli bir artış olmadı, yani İskele ve Esentepe bölgesindeki yüzde 13’lük, diğer bölgelerdeki yüzde 5’in, yüzde 6’ların üzerine çıktığının farkında değiliz bu dediğiniz süre dahilinde ve bu ciddi bir talep değildir? İşte tam da orada yıllar itibarıyla sadece yüzde 5, beş yılda sadece yüzde 5 ihtiyacı öngörerek yatırım yapılmış olsaydı devlet veya özel tarafında 80 megawattlık bugün yatırımı ekstradan o 454 megawattın üzerinde söylenebilir noktada olacaktı bu ülkenin. Ben birini suçlamadım, hepimizin suçlu olduğunu bu Kürsüden söylediğimi çok net hatırlarım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Öyle değil ama durum.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Tamam bakın.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Durum öyle değildir.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Tam da öyledir şimdi durum. Yapılmadığı için…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – İzin verirseniz izah edeyim size.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yok, bırak ben konuşayım, sordunuz söyleyeyim işte. Meramımı anlatayım da…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Tamam ama gerçeği ifade ederek söyleyeceksiniz.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Meramımı anlatayım. Ben de gerçekleri, ben hiç hayal kurduğumu hatırlamam buralarda, hep rakamlarla konuşurum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Keşke hayal kurabilseydiniz de en azından bir kısmını gerçekleştirmiş olurdunuz! Bakınız, siz 2019 hükümeti devraldığınızda…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yani şimdi beni konuşturmayacaksın?!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Müsaade edeceksin ama…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Benim konuşmacı burada sen soru soracan.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Ama bakınız, ama söylediğiniz şey gerçek dışıdır.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Sen soru soracan, ben de konuşacağım.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Bırakayım yol alsın?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) –Değiştik rolleri, rolleri değiştik?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Bırakayım yol alsın?

söylediğiniz gerçek dışıdır.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yok ben cevap vereceğim. Sen sorunu soracaksın Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – 2019’da siz dört yıllık bir yatırım planı devraldınız. Sadece birinci yılını, o yatırım planının birinci adımını gerçekleştirseydiniz bugün yaşadığımızdan çok daha iyi bir durumda olurdu.

 OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Varsayımlarla konuşacak olursak 15 ay…

 ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – İhale kararı alınmış bir ihaleyi iptal ettiniz.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Hükümette kaldınız, bir iğneye iplik geçirmediniz yahu! Onu vazgeçtim ben söylemekten, varsayımlarla konuşmayın artık. Varsayımlarla konuşa konuşa bu hale geldik, daha varsayımlarla konuşursunuz?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ne varsayımı yahu? Sizdiniz.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yapsaydınız, yapsaydınız. Yapmadınız, yapmadık.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sizdiniz, olanı bozdunuz. Bırak almayı, olanı bozdunuz, orda hikaye anlatın şimdi? Müdahale etmek istemem ama size anlatırım. Sizin beyanlarınız…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Değerli Erkut Şahali, 2009’da imzalanan sözleşmeyi ben imzalamadım yahu. Şartlarını ben öngörmedim. Ben belirtmedim. Ben imzalamadım. Senin…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ama niçin o kadar geriye giden yahu, niçin o kadar geriye giden? Onunla bir alakası yoktur konuştuğumuzun.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yok yahu bugün bak geldiğimiz noktaya baktığımızda buraları şekillendiren o sözleşmelerdir.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – E, marifetinizdir yahu.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Bir saattir 52 kere adını söyledi burada ilgili şirketin. Hala daha sen de söylen, ben söylemem özellikle reklamı olmasın diye ve siz bu konuda iddia edersiniz birileri bir şey yapmadı da bu hale geldi. Siz de yapmadınız, birileri değil. Biz de yapmadık.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – E, utanır da böyle konuşmaz insan yahu. El insaf!

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Utanır. Evet, bu utanma ve arlanma artık bu Meclisin sorunu haline geldi. Sadece bizim değil, çünkü siz de utanmadan konuşursunuz.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yok sadece sizin sorununuzdur. Sizsiniz utanmayan.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Hiç yüzünüz de kızarmaz be Erkut Bey.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Cevap hakkı isterim Sayın Başkan.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Nerden cevap hakkı isten?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Evet cevap hakkı isterim.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Öyle bir şey yoktur.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Bana söyle. Öyle bir şey yoktur. Öyle bir lüksün yok.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Partim adına cevap hakkı isterim.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) - Öyle bir şey yoktur.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Ne parti adınası yahu?!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Görelim bakalım o utanmazlık nerdedir!

SADIK GARDİYANOĞLU (Lefkoşa) (Yerinden) - Öyle bir usul yoktur.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Öyle bir usul yoktur.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yok yahu!

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Erkut Bey, Erkut Bey, sakin ol yahu sakin ol.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Olgun Bey, utanmazlığın daniskasıdır yaptığınız. Bir megawattlık santral kurmayacan…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Hala daha bakın aynı şeylerle konuşursunuz.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Kurulan santralleri kuranlara kurmazsınız diyeceksin. El insaf be yahu, utanmazlığın daniskasıdır bu!

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Sen söyledin diye etkiye tepkidir söyledikleri.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Efendim?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Efendim ha.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Nedir dediğin yahu? Yahu bir defa…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Suyu da biz imzaladık, elektriği da biz getirdik.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Erkut Bey sakin ol yahu, sakin ol, sakin ol. Heyecanlanmaya gerek…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ayıp denen bir şey var.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Heyecanlanmaya gerek yok ve üslubu da bozmaya gerek yok. Soru soracan dedin, hakaret eden. Soru soracan dedin hakaret eden. Bak…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ne hakaret ettim?

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Utanmazlık bana münasip değildir.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tam da öyledir.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Çok teşekkür ederim sana da iade ederim o zaman.

ERKUT ŞAHALİ(Yerinden) (Devamla) – Bir iğne yapmadın diyorum yahu sana.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Sana da iade ederim. Aferin, bravo sana!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Tamam yahu.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Bravo, yakışır sana.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, ben Partim adına söz istiyorum.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yoktur öyle bir usul, yoktur.

ÜRÜN SOLYALI (Lefke) (Yerinden) – Vardır, vardır.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Ben çıktım konuşayım cevap hakkım vardır. Öyle bir usul yoktur.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Usul hakkında söz alma hakkı vardır.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Yoktur, yoktur öyle bir şey.

BAŞKAN – Evet, başka sorusu olan var mı?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ordan konuşacağım. Göreceğiz bakalım utanmazlık nerdedir?!

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Öyle bir şey olabilir mi yahu?!

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Ben burdan inmeyeceğim. Size söz verilirse ben de çıkacağım buraya.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – İster in ister inme.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Ben de çıkacağım buraya.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ben Grup Başkan Vekiliyim, sahip olduğum ayrıcalıkların farkındayım.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Çünkü gerçekten çizmeyi aşarsınız. Konuşurken de çizmeyi aşarsınız.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Çizmeyi aşarız?!

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Aşarsınız evet.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Göreceğiz şimdi kimdir çizmeyi aşan. Bundan sonra göreceğiz!

BAŞKAN – Sayın Şahali…

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Gösterecen bize?!

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Hem de ne biçim.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) – Tamam hade buyur göster.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim Amcaoğlu.

OLGUN AMCAOĞLU (Devamla) - Ben teşekkür ederim.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) - Yeni konuşmacı lütfen, Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, Sayın Şahali…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Cevap hakkım var…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Öyle bir usul yoktur Başkan, öyle bir usul yoktur.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, usul hakkında söz talep ediyorum. Usul hakkında söz talep ediyorum.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Sayın Başkan, yanıt hakkında söz alabilirim?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Usule aykırıdır.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bakın sorun burdaki... Yoktur öyle bir usul, yoktur öyle bir usul. Yerinden konuş yahu.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ben Grup Başkan Vekiliyim, usul hakkında söz talebim var.

BAŞKAN – Sayın Şahali, buyurun.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Usul hakkında söz talebim vardır. Ben Grup Başkan Vekiliyim.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Yoktur.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bak, bu İçtüzüktür. Usul hakkında…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Böyle bir şey var mı yahu?

(Milletvekilleri kendi aralarında konuşurlar)

BAŞKAN – Evet…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakınız bu 2009… Emrah Bey, sen İçtüzüğü oku öğren, ben konuşmamı yapayım. Lütfen. İçtüzüğü oku ve öğren.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) – Nedir İçtüzük söyle.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bak önündedir verdim sana bir kopyasını. Bir kopyasını verdim sana. Oku.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Nedir İçtüzük söyle.

BAŞKAN – Sayın Yeşilırmak, dinleyelim lütfen.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bakınız…

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Hangi maddesidir söyle.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Az önce…

SADIK GARDİYANOĞLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Meclis Başkanı önce İçtüzüğün ilgili maddesinin neye göre verdiğini söylesin. Rica ediyoruz Sayın Başkan.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Sayın Sadık Gardiyanoğlu, sen de daha yenisin buralarda, sen de oku. İlk kez oku İçtüzüğü ona göre. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkan Vekiliyim…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Meclis Başkanı önce tüzüğü, İçtüzüğe göre maddesini okusun da ona göre çıkıp konuşasın. Sıkıntı yok…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ne münasebet yahu!

BAŞKAN – Uygun…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Meclis Başkanı senin talimatlarına göre mi hareket eder yahu?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – O zaman biz de çıkar konuşuruz yani her zaman.

BAŞKAN – Sayın Erkut Şahali’nin söz hakkı ugundur…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Nasıl her zaman konuşacan?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Her zaman konuşuruz.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Sen kimsin da konuşacan her zaman?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sen kimsin yahu?

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Ben Grup Başkan Vekiliyim anladın?!

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Ben de milletvekiliyim, Grup Başkan Vekili olman bir şey değiştirmez.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Öyle mi?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Evet.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – E, işte okuman lazım öğrenmek için.

BAŞKAN – Sayın Şahali, cevap…

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Okuman lazım. Voyvodalıkla olmaz bu işler. Birazcık utanacan, haddini bilecen, ona göre, duydun mu?

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Senin konuşmana bak. Utanacan derken?

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Evet.

BAŞKAN – Sayın Şahali…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Utanacan derken ne söylemeye çalışın mesela?

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Evet. Yahu sen…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Neyimden utanacağım?

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Bilgisizliğinden utanacan mesela, öğrenmediğin için utanacan.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Budur yani söyleme, budur üslup!? Sen Grup Başkan Vekilisin de bana bu şekilde itham eden?

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Evet.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – E, bu senin yakışır sana demek ki.

ERKUT ŞAHAKLİ (Devamla) – E, okuyacan bakayım Grup Başkan Vekili ne işe yarar. Bak onu da bilmiyorsun. Lütfen.

BAŞKAN – Yerimizden konuşmayalım. Sayın Şahali, konuşmanızı yapın.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – O zaman Olgun Amcaoğlu’nun söyledikleri her şey doğrudur üslupla ilgili demek ki.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Öyle mi?

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Evet.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) - Olgun Amcaoğlu dedi ki 2009’da yapılan anlaşmanın hükümlerinde herhangi bir maliyet kaygısı gözetilmedi. Halbuki o 2009’daki anlaşmayı okusaydı yıllar itibarıyla maliyet unsurunun nasıl dikkate alındığı ve ona göre değişen kira bedellerinin öngörüldüğünü orda görecekti. Şimdi Salahi Beyin konuşma başlığı “AKSA ile yapılan sözleşme okundu mu?” diye. Bırakınız AKSA ile yapılan son sözleşmeyi, ondan öncekiler de hiç okunmadı. Alaguduru gidiyor bu süreçler. Ve utanmazlık nerdedir biliyor musunuz? Utanması gerekenler utandırmaya çalışıyor.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ülkede Ulusal Birlik Partisi 1 kilowattlık enerji üretim yatırımı yapmayan bir partidir. 1 santimetre uzunluğunda yüksek gerilim hattı inşası yapmayan bir partidir. 2019’da devraldıkları hükümet bu ülkeye dört tane yeni dizel santral alınmasıyla ilgili ihale kararı üretmiş bir hükümetti ve bu ihalenin gereği yerine getirilmediği için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kendilerine karşı greve gitmiş ve Eylül ayında o günün Enerjiden Sorumlu Bakanı Taçoy o sendikayla evet bu ihalenin gereğini yerine getireceğiz diye protokol yapmak zorunda kalmış bir bakandı. Şimdi bu hakikatler dururken bu ülkenin enerji altyapısına bir kuruşluk yatırım yapmamışken Enerjiden Sorumlu Bakan dediler kendine diye Olgun Beyin çıkıp burda hoyratça konuşmasını sessizce dinleyemeyiz. Hele hele “hepimiz ayniyiz” demesini. Bu memlekette aynı olan birçok şey var. Ama farklı olan en önemli şey Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi arasındadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi yaparken akıldan ve yasadan uzaklaşmadan yapar. Ulusal Birlik Partisi yapmaz, üstelik yıkarken yasaları da göz ardı eder. Bu kadar nettir. O yüzden bunu bileceğiz ve ona göre konuşacağız. Hadsizlik etmeyeceğiz. 1 kilowattlık yatırım yapmayan bir partinin mensubu olarak gelmiş geçmiş bütün Ulusal Birlik Partili hükümetlerin son mensubu olarak çıkacak ve diyecek ki “hepsimiz suculuyuz.” U! Kusura bakmayın, bu konuda herkesin hissesi ayrıdır. Geçtiğimiz haftalarda bu ülkede hangi partinin ne kadar zaman hükümette kaldığını anlatmıştım. İtiraz geldi mi? Gelmedi. 450 aydan fazla Ulusal Birlik Partisi bu ülkede hükümette bulundu, 140 ay civarıydı yanılmıyorsam Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümette bulundu bu ülkede. Dolayısıyla eğer Olgun Bey kucağında hazır bulduğu 2019 yılında bu ülkenin enerji üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanmış 70 megawattlık santral yatırımını gerçekleştirmiş olsaydı bırakınız Eylülü, Ocakta bile Rum tarafından elektrik satın almak zorunda kalmayacaktı. Üstelik o yatırım planına göre 2021’de alınması gereken 4 yeni santral ve bu yıl alınmış olması gereken 4 yeni santral daha alınmış olsaydı bu ülkede AKSA’nın varlığına bile ihtiyaç kalmayacaktı. Yoksa siz bir yandan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun üretim kapasitesini yarı yarıya kaybetmesine sebebiyet verecek ihmali bilerek ve isteyerek yerine getireceksiniz, öte yandan da AKSA’ya kendi menfaatleri doğrultusunda bu ülkeye kabloyla elektrik gelsin mi, gelmesin mi fizibilite çalışmasını yapacak, tırnak içinde “uluslararası yetkilendirmeyi” yapacaksınız. Birazcık dirayetiniz, iradeniz olsaydı en azından o fizibilite çalışmasını uluslararası geçerliliği olan bağımsız fizibilite kuruluşlarına yaptırırdınız eğer birazcık iradeniz olsa. Bu konuda yol, sokak sormaya gerek yoktur. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 2014 yılında bu konuda uluslararası fizibilite kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya başladıydı. Çünkü siz bildik bir yalanı tekrarlayarak doğru olduğunu zannediyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz önce yalanlarınıza. Cumhuriyetçi Türk Partisi kabloyla elektrik getirilmesine karşıdır, külliyen yalan. Cumhuriyetçi Türk Partisi enterkonnekte olmak kaydıyla, yani hem enerji ithal edebilecek hem de enerji ihraç edebilecek kabiliyete sahip olması kaydıyla eğer fizibılsa bu ülkenin daha büyük bir enerji bütününe Türkiye üzerinden bağlanmasını sonuna kadar desteklemektedir. Eğer fizibılsa. Kimin menfaatleri bakımından? Kıbrıs Türk halkının menfaatleri bakımından. AKSA’nın menfaatleri bakımından değil. AKSA’nın gerçekleştireceği bir fizibilite çalışması, AKSA’nın menfaatlerini gözetecek bir çalışma olacaktır. AKSA diyecektir ki evet benim için karlı bir iştir, kabloyu döşüyorum. Parasını kim ödeyecek? Türkiye ödeyeceğini söylüyor. Kablo döşendikten sonra fiyatlandırmada anlayacağız parasını Türkiye mi ödedi yoksa biz kilowatt saat, kilowatt saat mı ödeyeceğiz. Veya AKSA şunu diyecek; Kablonun döşenmesi fizıbıl değildir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. O zaman ne yapayım? Anlaşmada yeri vardır, AKSA daha çok santral getirsin, daha çok fosil yakıt yakarak enerji üretsin ve Kıbrıs Türk halkı her bir kilowatt saatte ödeyeceği kira bedelleriyle AKSA’nın menfaatlerini korusun, gözetsin. Bu kadar nettir bu anlaşma. Dolayısıyla Salahi Beyin yorumu ve sorusu son derece yerindedir. Siz bu anlaşmayı okumadan imzaladınız. Bu kadar nettir. O yüzden “hepsimiz ayniyiz” deyip Cumhuriyetçi Türk Partisine çatacak ne hakkınız ne de haddiniz vardır. Önce geleceksiniz ve anlatacaksınız. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu kaç kilowatt saatlik enerjiyi üretecek girişim sizden geldi, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu kaç kilowattlık akımı transfer edecek yüksek gerilim hattını siz yaptınız? Yenikent ağlar, İskele ağlar. Niçin? Trafo merkezlerinin geliştirilmesi lazım. Dört buçuk yıldır Hükümettesiniz, niye yapmazsınız? Niye yapmadınız? Halbuki Cumhuriyetçi Türk Partisinin hükümette bulunduğu dönemlerde sadece trafoların kapasitesi artırılmadı. Yeni şalt sahaları yapıldı. Bu ülkedeki enerji iletim altyapısı 66 Bin volttan 132 Bin volta çıkarıldı. Santralleri saymıyorum bile. O kırdığınız santrallerin tamamını Cumhuriyetçi Türk Partisi aldı ve bu halkın kullanımına arz etti. Bu kadar nettir. Onun için kendinizi bizimle aynileştirmek isterseniz önce yüzleşeceksiniz bu halkla, ondan sonra yol yürüyeceksiniz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şahali.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Yanıt vermek isterim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun.

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden)– Bu arada Sayın Başkan bir ekleme yapmak istiyorum yerimden.

BAŞKAN – Buyurun.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – İçtüzük, İçtüzük der ya Erkut Bey bir daha açsın, bir daha okusun. Öyle bir şey yoktur. Ben şimdi baktım, nerelerde Grup Başkan Vekilinin konuşma yapacağı çok açık ve nettir. 62’nci maddede konuşma yapabilirsiniz beş dakika…

BAŞKAN – Onu sonra tartışırız.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Müsaade edin de konuşayım.

BAŞKAN – Başkan bunu uygun buldu, konuşmasına izin verdi. Onu…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Müsaade edin Başkan konuşayım, müsaade edin konuşayım. Yerinde usul hakkında konuşma istedi.

BAŞKAN – Bak…

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Siz usule aykırı bir şekilde Grup Başkan Vekiline konuşma hakkı verdiniz.

BAŞKAN – Hayır, usule aykırı değil.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, orada oturuyorsunuz…

BAŞKAN – Hayır usule aykırı değil.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – İçtüzüğe aykırı bir şekilde Erkut Beye söz verdiniz. Konuşma yapmak isteyen kişi adını, soyadını kaydeder, konuşması yoksa oraya çıkamaz. Grup Başkan Vekiline söz verdiniz, ben de şu anda yerimden bir milletvekili olarak söz istiyorum ve usul hakkında da bir şey söyleyeceğim.

BAŞKAN – Buyurun, buyurun.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Ve diyorum ki grup…

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Sataşmalara cevap verilir.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sataşma yapmıyorum şu anda ve diyorum ki buraya gelip bana İçtüzük Kitabını önüme koydu ya, ben de diyorum açtım İçtüzüğü baktım. Önüme koydu ya Grup Başkan Vekili, Grup Başkan Vekilleri 62’nci maddede beş dakika konuşabilir. Meclis Başkan Yardımcılığı yapmış arkadaşımız olarak yerinden konuştu ya da uyardı. Onun dışında önerilerde ve ivediliklerde on dakika konuşabilir. Onun dışında Genel Kurula giren tasarı ve önerilerle ilgili konuşabilir, onun dışında Esas Yasalarda ve Genel Kurulun gündemine gelen değişiklik yasalarında 45 dakika konuşabilir. Onun dışında siz…

ERKUT ŞAHALİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Söz hakkı kısmına da bak.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Siz yerinizden Meclis Başkanından izin alarak konuşabilirsiniz. Ama Kürsüye cevap hakkı deyip çıkıp konuşma yapamazsınız ve Genel Kurulun gündemini denetim gününde bu şekilde meşgul edemezsiniz.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, lütfen raportörleriniz bir hukukçu da çağırsınlar buraya ve istişare etsinler.

BAŞKAN – Hiç gerek yoktur.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Çağırın da bakın. Çok bilin aç oku İçtüzüğü.

BAŞKAN – Evet, buyurun Sayın Şahiner.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Cevap hakkına bak bakayım orda. Bak bakayım cevap hakkına.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Yoktur öyle bir şey. Yoktur Sayın Başkan Vekili.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Vardır.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sayın Grup Başkan Vekili yoktur, açın bakın.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) - Çağırın hukukçularınızı yahu, çağırın hukukçularınızı gelsinler buraya siz de yardım ediniz.

EMRAH YEŞİLIRMAK (Yerinden) (Devamla) – Sen çağır.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi tabii ki Sayın Amcaoğlu, Sayın Başbakan Ünal Üstel’in yaratmış olduğu çirkefe bulaşmak istemiyor ve kaçak cevaplar veriyor. Yalnız birkaç noktaya konuşmalarından birkaç noktaya açıklık getirmek gerekiyor. Şimdi, bu AKSA’ya özel yasa tasarısı bu Meclisin gündeminde bu Kürsüden tartışılırken hükümet yetkilileri belli başlı açıklamalar yapmıştı. Ne dedi? Sayın Başbakan da söyledi bunu. 2029’da dedi yüzde 1’le o sülfür fuel oil üretilmeyecek demişti. Arkadaşlar şimdi bu enterkonnekteyle ilgili AKSA’nın kendi kendine hazırlayacağı fizibilite raporu Türkiye Cumhuriyeti’ne az önce baktım. Spot piyasadaki enerji fiyatı 2.70, 2.70’e spot piyasadan elektrik alıp faturalandıracaksam ben eğer bu halka ve bunun maliyeti 6 TL'ye çıkacak ve bunun sonucunda da oluşacak olan fizibilte raporu ekonomik akla uygun bir yatırım modeli değildir çıkarsa AKSA 2023 yılında imzalı anlaşma koy üstüne 15 yıl daha 2038 yılına kadar bu ülkede fosil yakıt kullanıp fuel oil’le elektrik üretip bu halka satmayacak mı? Hani 2029’da fuel oil yoktu? E, sen 2029’a kadar AKSA’ya fuel oil ile elektrik üret, bana fahiş fiyata sat diye bir sözleşme imzaladın. TC bugün petrol kuyusu kazıyor belli başlı yerlerde. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kazmış olduğu petrol kuyuları 2029 yılında kapatılacak? Dizel üretilecekse fuel oil de üretilecek. Tabii ki karbon salınımı daha düşük, daha çevre dostu üretim modellerine kavuşsun ülke ama ortaya attığınız tezler AKSA’yla imzalanan bu kara sözleşmeyi haklı çıkarmak için maalesef ortaya koymuş olduğunuz yalandan başka bir şey değil, doğru değildi bunlar, bununla birlikte. Şimdi bu her zaman Su Protokolüne gidiyor. Değerli arkadaşlar, o bir protokoldü, buysa bir sözleşmedir. Siz bu sözleşmede dediniz ki AKSA’ya bana bir fizibilite raporu ver. Yatırım için kaç para harcayacağım, finansman için kaç para harcayacağım, bunun bakımı onarımı için ne harcayacağım, borç çektiysen faizi için ne ödeyeceğim, bunların hepsini topla kilowatt saat başına tüketeceğim bütün elektriğe böl ve bana bunu yansıt bunun raporudur bu. Bu bir sözleşmedir. Sen bu sözleşmede bu hakkı AKSA’ya verdin, bu saatten sonra Türkiye bunun neresine entegre olacak da ben sana bu kablo maliyetini ödeyeceğim diyecek. O ayrı bir nokta. Tekrardan rakamları halkla paylaşmak istiyorum. Bu arkadaşlar ha maliyet analizi yaptın mı diye sormuştu Sayın Amcaoğlu. Evet, yaptık komite tutanaklarına girdi. Sayın Dalman Aydın KIB-TEK Müdürü dedi ki kilowatt saat başına Wartsila marka o jeneratörlerde bakımı, onarımı, personel gideri kaçtır bilir misiniz? 0.9 Dolar sent, 1 Dolar sent bile değil. E, siz bugün mademki enterkonnekte gelecek ve bu kira bedelini, işletme bedelini tekrardan konuşacağım. E, konuşsaydın be arkadaş AKSA’yla sözleşme imzalarken. 0.9 Dolar sent bakımı, onarımı, personel gideri varken KIB-TEK’in bu hantal yapısıyla birlikte maalesef 3 Buçuk Dolar senti nasıl olup da bu şirkete verin, bunun sonucunda eğer enterkonnekteyle ilgili fizibilite raporu uygun değilse AKSA’ya toplamda 70, 80 Milyon Dolarlık makine yatırımı için ödenecek olan rakam 890 Milyon Dolar üzeridir. İmzaladığınız anlaşmanın halkın cebinden çıkacağı karşılığı budur arkadaşlar. Bu günahtır. Bu tekrardan söylüyorum kul hakkıdır. Bunun yatırımını bugünden yapıp elektrik maliyetlerine bir tek kuruş zam yapmadan biz bu yatırımı yapabilirdik, önerimiz de buydu, eğer yatırımlar zamanında yapılmış olsaydı. Teşekkürler, saygılar.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Şahiner. Evet sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros’un “Sigortacılık Sektöründe Acil İhtiyaç Olan Düzenlemeler” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

24.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ekim 2023 tarihli 7’nci Birleşiminde, “Sigortacılık Sektöründe Acil İhtiyaç Olan Düzenlemeler ” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Fikri TOROS

CTP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Fikri Toros.

FİKRİ TOROS (Girne) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; bugün yapacağım konuşmanın konusunu dün sabahleyin Meclise bildirdim. Bu konu sigortacılık sektörünün fevkalade acil olarak nitelendirebileceğim ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeler konulu bir konuşmadır. Dolayısıyla bu sektörün uhdesinde taşıyan Para ve Kambiyo Dairesinin bağlı olduğu Maliye Bakanını en azından bu hükümet sıralarında görmeyi çok arzu ederdim. Sayın Maliye Bakanının bu konuşmaya ilgi göstermemesi hükümetin aslında bu sektöre dair duyarsızlığı anlamına gelmektedir ve bu konuda da duyduğum ciddi hayal kırıklığını dile getirmek istiyorum.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Havaalanına gitti. Yurtdışı teması var o yüzden yoktur. Vekaletini bana bıraktı.

FİKRİ TOROS (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumunuz üzere bankacılık sektöründen sonra en büyük ikinci finansal sektör sigortacılık sektörüdür. Sektörün müşteri odaklı olarak gelişmesine ve rekabette öne çıkmasına Kıbrıs Türk Sigorta Şirketleri önemli katkılar koymuşlardır. 62 yılı aşkın bir sürede kendi yurdumuzda gelişen Kıbrıs Türk Sigortacılığı birtakım uluslararası sigorta şirketinin de ülkemizde şubeleşmesiyle birlikte sektöre büyük bir ivme kazandırmıştır. Sayıları 26’ya varan bir grup sigorta şirketi de yerel sigorta şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Bu statüde Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğine üye olan 32 hayat dışı, üç hayat grubu ve bir Reasürans Şirketi bulunmaktadır. Dünya ortalamasına göre bu sayının oldukça yüksek sayılabileceği bilinmelidir. Bu konunun önümüzdeki mali yıldan itibaren Birleşmeler ve Satın Alma Yasası tahtında gündeme alınması beklenirken, sigorta şirketlerimizin sayısının artmakta olduğunu gözlemlemekteyim. Halbuki sigorta şirketlerinin sayı bazında değil, nitelik bazında güçlendirilmeli gerektiği aşikardır. 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası halen yürürlüktedir. Özellikle yasanın 13, 14 ve 25’inci maddeleri ülkemizde sigorta şirketi olarak faaliyette bulunabilmenin koşullarını düzenlemektedir. Yasanın güncellenmemesi nedeniyle ön izinler artarak verilerek sektöre girişlerin devam ettiği görülmektedir. Bunun önlenmesi için birliğin ciddi tepkisi ve yeni izinlerin durdurulması talebi dikkate alınmalıdır. Acilen gerekli yasal düzenlemelerin hızla yapılması ve bunun önüne geçilmesi şarttır. Yasaya göre Türk Lirası biriminde olan sermaye tutarı ise sürekli olarak erimekte olduğundan sürdürülebilir olmadığı ve ilgili birlik ile istişare içerisinde güncellenmeye muhtaç olduğu inancındayım. Yasayla ödenmiş sermaye ve sigorta sınıflarıyla ilgili teminat tutarları Euro endeksli olarak güncellenmelidir. Üç yıllık bir geçiş dönemi içerisinde tüm sigorta şirketlerinin sermayelerini bu güncellenecek olan miktara uyumlaştırması bir gereklilik olduğunu da bilgilerinize sunmak istiyorum.

(Sayın Ceyhun Birinci Başkanlık Kürsüsünü Sayın Salahi Şahiner’e devreder)

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer önemli ihtiyaç Doğal afet sigortalarının zorunlu sigorta kapsamına alınmasıdır. Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi mal kayıp ve zararlarının telafi edilmesi ve yerine konulmasında özellikle deprem teminatını da içeren yangın sigortalarının ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha hepimize hatırlatmıştır. Haziran sonu itibarıyla bu depreme ilişkin zorunlu deprem sigortasını yöneten DASK Kurumunun sigortalılara 70 Milyar Türk Lirasının üzerinde ödeme yaptığı, bu rakamın 80 Milyar TL’ye yaklaşacağı bilgisi gelmektedir. Buna bir de sigorta şirketlerinin ödediği bina, eşya ve araç hasarlarını eklersek depremin sigorta sektörüne ne hacimde bir yük getirdiği ayrıca sigorta sektörünün devlet ve vatandaşın üzerinde ne büyüklükte bir sorumluluk üstlendiği açıkça görülmektedir. Bu gerçeklere rağmen ülkemizde hala doğal afetlere karşı zorunlu sigorta olmaması kabul edilemezdir. Doğal afetler sadece depremden ibaret de değildir. Sel ve fırtına gibi çok büyük zararlar meydana getirebilecek risklere karşı sigorta yaptırmak zorunlu değil, sadece isteğe bağlıdır. Doğal afet sigortasının zorunlu olmaması, sigorta şirketlerinin farklı şartlarda teminatlar alabilmelerine yol açmakta, bu da gerekli olan denetim ve kontrol noktasında ciddi sakıncaları beraberinde getirmektedir. Sigorta alanında devletin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemizde deprem teminatı, yangın sigortalarının içerisinde bir ek teminat olarak ve ancak sigortalının isteğine bağlı olarak verilmektedir. Bu da şirketler arasında değişen farklı muafiyet ve bölüşme oranlarıyla yapılmaktadır. Bu durumda birçok bina için deprem teminatı alınmadan sigorta yapılmaktadır. Deprem teminatı olan çok sayıda poliçede ise yüksek muafiyet ve bölüşme oranları nedeniyle hasarda ödenecek teminattan sigortalı aleyhine büyük kesintiler yapılmaktadır. Bu sakıncaları önlemek için ilgili Bakanlık ülkemiz şartlarına uygun zorunlu deprem tarifesini ivedilikle belirlemeli ve ilgili yasada düzenlemelidir. Bu tarifeye göre teminat ve muafiyet oranlarında denklik sağlanacak, böylelikle sigortalının menfaatleri korunmuş olacak ve mağduriyetleri önlenmiş olacaktır. Aktif fay hatlarının yakınında ve yıkıcı büyüklükte bir deprem riskine maruz olan ülkemizde tüm binalar için deprem teminatı alınması zorunlu tutulmalıdır. Dahası Türkiye’deki DASK benzeri bir kurum kurularak zorunlu deprem sigortası uygulamasına geçilmesi olası bir depremin getireceği maddi zararları önemli oranda hafifleteceği bilinmelidir. Deprem riskinin yanı sıra ülkemizde sıkça yaşanan sel ve fırtına olasılıklarına karşı da varlıklarımızın sigortalanması gerek halkımızın, gerek devletimizin maruz kaldığı zararlara karşı etkili bir koruma sağlayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması. Müşteri beklentilerini ve verimlilik noktalarında dijitalleşmeyi bir zaruriyet haline getirmiştir. Dijital dönüşüm teknolojik gelişmeler sayesinde işletmelerin faaliyetlerini daha hızlı, daha verimli ve daha düşük maliyetlerle yürütmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle birçok sektörün yanı sıra sigorta sektöründeki dijital dönüşümün önemi ve etkileri de gittikçe artmaktadır. Dijital teknolojilerin hızlı gelişimi sigorta sektöründe büyük bir yapısal değişim yaratmaktadır. Bu değişim sigorta şirketlerinin iş süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütmesine olanak tanımaktadır. Sigorta sektöründe işletmeler verimliliği arttırmak ve uzun vadede maliyetleri düşürmek için dijital dönüşümün gerekliliğini kavramakta dolayısıyla sürece hızla adapte olmaktadırlar. Dijital teknolojiler sigorta şirketlerinin iş süreçlerindeki verimliliği arttırmakta ve işletmelerin optimal bir noktaya erişmesini kolaylaştırmaktadır. Dijital dönüşüm sigorta şirketlerinin müşteri ilişkilerinde de önemli bir rol oynamaktadır. Sigorta şirketleri dijital teknolojileri kullanarak müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit etmelerine olanak sağlar. Bu da müşteri odaklı hizmet anlayışını güçlendirir ve müşteri memnuniyeti ekseninde rekabet ortamını yeniden şekillendirir. Sigorta sektöründe dijital dönüşümün etkileri müşteri ilişkilerinde önemli farklar yaratır. Şöyle ki; daha etkin bir risk yönetimi, daha verimli bir talep yönetimi ve daha iyi bir veri analiz yöntemi. Sigorta şirketleri dijital teknolojileri kullanarak risk yönetimi sürecini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve daha hızlı bir şekilde müdahale edebilirler. Dijital dönüşüm sigorta şirketlerinin müşterilerden gelen talepleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yönetmelerini sağlar. Dijital dönüşüm sigorta şirketlerinin veri analiz süreçleri yoluyla müşteri davranışlarını daha etkin bir şekilde takip etmesini ve anlamasını sağlar. Bu da strateji belirleme süreçleri için önemli bir olanaktır. Avrupa Birliği 2023 yılında öncelikli olarak ele aldığı stratejileri arasında iklim krizine karşı mücadele, yenilenebilir enerjiye dair dönüşümün yanı sıra dijitalleşmeyi de öncelemiştir. Sadece Avrupa ülkeleri arasında değil, Avrupa kıtasında olmayan ülkelerin de bu stratejileri önemsediği, özümsediği ve ayrıca uygulamalarında bir kılavuz olarak kabul ettiği bilinmelidir. Küresel dijitalleşme süreçlerinde bu vesileyle gelinen noktada arşiv ve muhasebe gibi işlemlerin yanında üretim de e-poliçe olarak yapılmaktadır. Yakın geçmişte yaşanan pandemi koşullarının da bize öğrettiği gibi ülkemizde e-poliçe, e-fatura, dijital imza ve e-arşiv ilgili yasal düzenlemeleriyle birlikte en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Ayrıca Kıbrıs'ın Kuzeyi ile Güneyi arasındaki geçiş noktalarında yürürlükte olan sigorta uygulamalarında da acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Umarım bu konuda bir görüş ayrılığı, bir bilgi farklılığı olmayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik ve mali yapımızı doğrudan etkileyen Türk lirasının para ve faiz politikaları zemininde herhangi bir planlama ve/veya uygulama yapmamız mümkün değildir. Bu gerçekten hareketle Türk lirasında yaşanan sürekli dalgalanma ve değer kaybı karşısında halk refahının ve işletmelerin mali sağlığının korunması, hükümetlerin asgari sorumlulukları arasında olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Malumunuz olduğu üzere aşırı enflasyon nedeniyle işletmelerin bilançolarında yer alan sermaye ve ekonomik varlıklar reel bir gösterge olmaktan uzaklaşmıştır. Bu yüzden bunları güncelleştirmek ve işletmelerin gerçeği yansıtmayan nominal kazançlar üzerinden vergilendirilip mali varlıklarının erozyona uğramasını önlemek şarttır. Bunun kesin çözümü Euro endeksli muhasebe birimine geçiştir. Hükümetin buna karşı olduğundan ve Türk lirası kullanmaktan dolayı fevkalade şanslı bir konumda olduğumuzdan hareketle, geçmişte yapılan bir uygulama palyatif olsa da yeniden gündeme getirilmelidir. Şöyle ki 1999 ile 2006 yılları arasında 66/99 sayılı yasa tahtında işletmelerin sermaye ve ekonomik varlıklarının yeniden değerlendirilmesi uygulaması yapılarak, şirketlerimizin sermayeleri ve varlıkları Türk lirasında sürekli hale gelen değer kaybına karşı korunmuştu. Ancak 1 Ocak 2007 tarihli ve 55/2007 sayılı Yasa bu uygulamayı yürürlükten kaldırmıştı. Devalüasyon kaynaklı olan ve üç rakamlı oranlara varan enflasyon nedeniyle işletmelerin sermaye ve mali varlıklarının yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi ivedi bir başka ihtiyaç olarak gündemin en üst sıralarında yerini alması gerekmektedir.

Sonuç olarak; 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasasının sigorta sektörünün geçen on üç yıl içerisinde ortaya çıkan ve bugünkü konuşmamda özetlediğim ihtiyaçları nedeniyle Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğiyle birlikte ortak bir çalışma yürüterek tasarlayacağı güncel yasal değişikliklerin ivedilikle gündeme alınması ve Meclise gönderilmesi için Maliye Bakanını göreve çağırıyorum. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sigortacılık sektörüyle ilgili yasalarda Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak desteğimiz her zaman tam olacaktır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Toros. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

24 Ekim 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 24 Ekim 2023 tarihli 7’inci Birleşiminde “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’ncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |
| --- |
|  Teberrüken ULUÇAY  |
| CTP Gazimağusa Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Sayın Uluçay.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkenin içinde bulunduğu sorunlar çok karmaşık hale geliyor. Ekonominin, çarşının ve doğal olarak siyasetin içine düştüğü durum da gerek Mecliste, gerekse sokakta konuşulmaya devam ediyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette bütün ülkeleri etkilediği gibi ülkemizi de etkileyen dışsal faktörler, içsel faktörler çok önemlidir. Ekonominin yaşamakta olduğu her bir hane halkını olumsuz etkileyen satın alma gücünün aşağıya iniyor olması, raf fiyatlarının sürekli yukarı çıkıyor olması, gıda enflasyonu, normal enflasyonun dışında gıda enflasyonunun önemli derecede önlenemez yükselişi ve enerji maliyetleri dahil olmak üzere üretimde baş aktör olan girdi fiyatlarının sürekli yükseliyor olması ülke ekonomisini ciddi anlamda darboğaza itmeye devam etmektedir. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bazı uygulamaların yeniden ele alınması, gözden geçirilmesi ve belki de önümüzdeki kısa vadeye dönük bazı projeksiyonların hayat bulması kaçınılmaz olarak durmaktadır. Ne ön plana çıkıyor çarşıda bu konularda konuşulan konular arasında?
Son dönemde ön plana çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesinin durumu örneğin. Doğu Akdeniz Üniversitesinde yeni bir dönem başladı bugün itibarıyla. Büyük bir oranda bir konsensüsle yeni bir rektör belirlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesinin bundan sonraki süreci Doğu Akdeniz Üniversitesinin mutlak suretle ayakta kalması ve yine kaliteli, nitelikli eğitimini ülkemiz adına devam ettirmesi çok önemli.

Neden Doğu Akdeniz Üniversitesine ait bir başlık açmak zorunda kaldık, çünkü bir süre önce Sayın Maliye Bakanı dedi ki Doğu Akdeniz Üniversitesine Devlet olarak gereken ilgiyi gösteriyoruz, katkı da yapacağız ama Doğu Akdeniz Üniversitesi dipsiz bir kuyuya benzetilmişti o ifadede. Dolayısıyla öyle olmamalı ki biz de yapacağımız katkıda, yani Devlet olarak, Hükümet olarak, Maliye olarak yapacağımız katkıda sonuç alalım demeye getirdi.

Değerli arkadaşlar; Doğu Akdeniz Üniversitesi dipsiz bir kuyu değil. Hemen bunu söylemek istiyorum. Eğer bu mantıkla yaklaşırsanız kaçınılmaz olarak kurumlarımıza daha fazla zarar verirsiniz. Çünkü Doğu Akdeniz Üniversitesi bir yükseköğrenim kurumudur. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğrenimde lideridir. Evet. Kalite, nitelik olarak da ama sadece bununla kalmayıp Gazimağusa bölgesine ekonomik olarak ciddi katkı sağlayan bir kurumumuz. Dolayısıyla siz Doğu Akdeniz Üniversitesini sadece kendi bilançosu çerçevesinde okumaya çalışırsanız, o zaman yanlış yerden başlamış olursunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ayakta tutmak istersek ekonomiyi, gelişen olumsuzluklar karşısında bir nebze de olsa korumak istiyorsak ve kısa vadeli, orta vadeli programlarımızı hayata geçirmek istiyorsak ki öyle olması gerekiyor özellikle son dönemde gelişen dışsal faktörlerde göz önünde bulunduğunuzda mutlak suretle kaçınılmazdır bu. O zaman kurumlarımızı da ele alırken, incelerken bir şekilde Devlet olarak destekleme niyetini beyan ederken veya bununla ilgili somut planlar yaparken nereden başladığınız çok önemlidir. O yüzden Doğu Akdeniz Üniversitesine sadece kendi bünyesinde bir sahip olduğu bilançoyla bakmak yerine Gazimağusa bölgesine sağlamakta olduğu ekonomik anlamda getiriler çerçevesinde bakmak gerekiyor. Bu çerçeveden baktığınızda pekala Doğu Akdeniz Üniversitesinin mutlak suretle ayakta kalması kaçınılmaz. Neden? Çünkü dışsal faktörlerin de yarattığı olumsuz etkilerle ciddi anlamda, kısa vadede olumsuz yönde büyük oranda etkilenme niteliğine sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisini bu zafiyetten kurtarıp kısa vadede belli gelirlerin yaratılmasına dönük hamlelerin yapılmasında bu üniversitenin de bölgeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yarattığı gelir göz önünde tutulmalıdır değerli arkadaşlar.

O yüzden Sayın Maliye Bakanına buradan bu çağrıyı yapmak isterim. Doğu Akdeniz Üniversitesinde yeni bir dönem bugün itibarıyla başlamış durumdadır. Orada sendikalar, çalışanlar, yöneticiler, hep beraber el birliğiyle Doğu Akdeniz Üniversitesinin kısa vadede geleceğiyle alakalı ortaya koyacakları programlara Devlet olarak, Hükumet olarak, somut, yerinde katkıyı öngörmek farz. Bunu düşünürken de planlarken de sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin bilançosunu değil, Gazimağusa bölgesine yarattığı ekonomik değeri de göz önünde tutmak şarttır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, elbette konuşuldu çok detayına girmeyeceğim ama liman konusunda da şunu söyleyeyim. Gazimağusa Limanının özelleştirilmesine dönük bazı hamleler yapılacak. Bu konuda belli kararlar alındı, tabii herkes hemfikir bu konuda. Biraz önce Sayın Olgun Amcaoğlu da söyledi. Özellikle enerjiyle ilgili Sayın Salahi Şahiner’e cevap verirken Ercan konusunda ders çıkarmak gerektiğini söyledi. Ercan'dan çıkarılacak derslerle alakalı Gazimağusa Limanı veya limanların özelleştirilmesine dönük düşüncelerin bundan ayrı düşünülmesi, tutulması mümkün değil zaten ama ben bundan daha farklı bir şey söylemek istiyorum. Değerli Arkadaşlar şu an Gazimağusa Limanının ihtiyaç duyduğu husus, limanın özelleşmesi değil, maalesef değil. Çünkü siz öyle bir ekonomik alan düşünün sonuçta liman bir ekonomik alandır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine ciddi katkıları olan bir liman, dün de konuşuldu bütçe üzerindeki rakamlarda. Evvelki hafta ben de bahsettiydim yine iki hafta önce İstatistik Dairesi 2022 verileni de ortaya koydu. Dün Sayın Tufan Erhürman da ortaya koydu. İthalattan elde edilen KDV’de öngörülenden çok daha fazla bir artış olduğunu konuştuk. Nitekim Sayın Maliye Bakanı da kabul etti. Hatta 300 Milyon civarında öngörülen meblağ 700 Milyon civarına çıktı. Bunun önemli bir kısmı zaten Mağusa Limanından gelmektedir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sağlanan bu ekonomik değerin o bölgede bir ekonomik alan olarak ele alınması şart. Düşünün ki siz biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar Gazimağusa Limanında yaşanan sorunların çözümüne dönük, sadece idari anlamda şu hamleyi yapamadık değerli arkadaşlar. En az beş bakanlık sayabilirim size bir liman alanında söz sahibi olan. Biz bu beş bakanlığın uhdesine giren işlem, işlemlerde yapılan işlerde bağlıdır, değildir, ona bağlıdır, ona değildir meselelerinde bu alanı tek bir otoriteye bağlayamadık değerli arkadaşlar. Bütün dünya bunu yaptı. Liman otoritesi diye bir hamle yaptı ve o alanın sorunlarını bu çerçevede tek elden çözmeye çalıştı. Şimdi biz bunları hiç yapmadık bugüne kadar ama şimdi ansızın ortaya attık dedik ki limanı özelleştireceğiz. Değerli Arkadaşlar, eğer böyle bir hamle yapacaksak bilin Ercan'dan dağ beter olacak. Neden Ercan'dan daha beter olacak? Söyleyeyim. Çünkü Ercan’ı konuşuyoruz 2012’de buralardan çok konuştuk Ercan'ı böyle olma ihtimalini buralardan çok dillendirdik değerli arkadaşlar ama o sözleşmeler yapılırken, o sözleşmelere ekler yapılırken maalesef buralardan uyarılarımız dikkate alınmadı. Alınsaydı ne olacaktı? En azından belli konular hepsi olmasa bile belli konular bugün 2023’e geldik aradan geçti 10 yıl, 11 yıl yaşandığı gibi olmayacaktı değerli arkadaşlar. Detayına girmeyeceğim zaten bildiğiniz konulardır kamuoyu da biliyor çünkü yaşıyoruz ama son yaşadığımız örneği hepimiz biliyoruz. 20 Temmuzda takvimin start vermesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu değerli arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa 2012’de sözleşmeyle ihale edilen Ercan, bugün dahi süresi başlamamış bir vaziyette devam edecekti değerli arkadaşlar. 2041’i konuşuyoruz, 2051’i konuşuyoruz hiçbirimiz yokuz değerli arkadaşlar 2041’de de buralarda ama bu ülke var. 2041’de de o günün koşullarına göre nasıl konuşulacağını şimdiden belirliyorlarsa ve en azından buna dair niyet belirtiyorlarsa demek ki değerli arkadaşlar biz benzer sözleşmeleri sadece bir kere değil, 10 kere incelememiz gerekiyor. 10 kere süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, eğitim konusu çok konuşuldu sadece bir cümle söyleyeceğim tam gün uygulaması diye bu ülkenin idealize ettiği bir uygulamaya geçeceğiz varsayımıyla hareket ediliyor ama hala daha ısrar ediliyor. Değerli Arkadaşlar aklın yolu bir pilot uygulamaya geçelim ve bu işi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kısa ve orta vadeli programlarında ele alalım. Aksi takdirde çocuklarımız zarıncayacak zarıncamaya devam edecek. Bugünün çocukları zarıncarsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Değerli Arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinden nasıl bahsedeceğiz biz? Bu çocuklar 10 yıl sonra bu sıralarda olacaklar ve nasıl bir tam gün eğitim modeli öngördüğümüzü yaşayarak gördükleri için yaşadıkları şu an yaşadıkları travmayla bu ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışacaklar değerli arkadaşlar. Aklın yolu bir, pilot uygulamaya geçelim bu işi sendikalarla birlikte, okul yöneticileriyle birlikte ele alalım, velilerle birlikte ele alalım ve buna dair bir program öngörelim değerli arkadaşlar. Yani bu ısrarların nedenini bu ülkenin geleceğini anlatamayacağız değerli arkadaşlar. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri şimdi bir plan hazırlığı var dün tartışıldı. 2024 ve 2025’le ilgili kısa vadeli, orta vadeli öngörüler konusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli. Bunu defalarca buralardan konuştuk işte satın alma gücünün korunması hayatı ucuzlatmak adına bazı hamlelerin yapılması. Özellikle gelirini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elde eden, tüketimini de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştiren insanlar değerli arkadaşlar gelinen durumda en mağdur pozisyonda olan insanlardır. Ekonominin kara kapılarından geçişlerle döndüğünü, çarkın buralardan beslendiğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bundan şikayetçi değiliz bunun kısa vadede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeklerinden yola çıkarak, daha fazla canlandırılmasını da hepimiz arzu ediyoruz. Ancak bu devam ederken değerli arkadaşlar, gelirini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, tüketimini de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlayan insanların satın alma gücünün erimesi, raf fiyatlarının sürekli yükselmesinden dolayı bütçesel anlamda olumsuz etkilenmeleri, ülkede maaşların altı ayda bir uygulanan hayat pahalılığı sistemiyle ve asgari ücretin de buna bağlı olarak senede iki veya üç defa güncellenmesiyle oluşan kayıpların giderilmesine dönük hamlelerin güncel olarak yapılamaması meselesinden dolayı ve buna bağlı dünyanın da içinde bulunduğu özellikle son İsrail-Filistin olayında yaşadığımız gibi biliyorsunuz oraya en yakın coğrafya bizlik değerli arkadaşlar şaka şenlik değil. Hepimiz endişeyle takip ediyoruz. Neyin ne getireceğini kimse kestiremiyor şu an filler tepişiyor. Biz resmen oradaki insanlar eziliyor, yok oluyor, çocuklar gidiyor ama bütün geleceğe dönük tahminler de altüst oluyor. Dolayısıyla bu dışsal faktörler bizim dışımızda gelişen faktörlerin ne zaman, ne olacağına dair herhangi bir projeksiyon yapamayacağımıza göre kendi elimizde olan imkanlar dahilinde değerli arkadaşlar projeksiyonlarımızı günü gününe yapalım. Yapalım ki içinde bulunduğumuz olumsuzlukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin negatif etkilenme yönünde daha idare edilebilir pozisyonda tutabilelim. Değerli Arkadaşlar daha önce de söyledim geçen gün yine Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi çevreleri de paylaştı bunu Sayın Mehmet Şimşek de paylaştı, güçlü bir Türk Lirasına ihtiyaç var dedi, 2026 öngörüyorlar değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti’nde. Bu son dışsal faktör haricinde ki İnşallah çok daha kötü noktalara taşınmaz ekonomik perspektifler açısından ama İsrail-Filistin olayından önce 2025 sonunu öngörüyordu Sayın Mehmet Şimşek ve güçlü bir Türk Lirasına ihtiyaç var diyordu ve ekonomi çevreleri de enflasyon ve yüksek faizin kalıcılaşma endişesinden bahsediyorlardı. Değerli Arkadaşlar faizlerin çok yükseldiğinin belki farkında değiliz ama yüzde 48’lere çıktı değerli arkadaşlar kredi faizleri. Yani normal şartlarda borçlanma faizleriyle yatırım yapmayı öngörecek olan insanlar artık bunu yapamaz hale geldiler. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gelir elde eden insanlar bu ister üçüncü ülkelerden gelen olsun, ister Kıbrıs Türk halkı olsun fark etmiyor günün sonunda. İşletmeler de dahil olmak üzere buradan gelir elde edenler, burada tüketim yapanlar değerli arkadaşlar bu sıkıntıları yaşıyorlar ve yaşadıkları bu sıkıntılar maalesef sürekli hale geliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ben buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum halihazırda 2024 içerisinde mademki bir beş yıllık kalkınma planı öngörülmektedir ve bununla ilgili bazı çalışmalar yapılmaktadır lütfen bu konu es geçilmesin. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde istediğimiz zaman istediğimiz işleri yapamıyoruz ama bu konu es geçilmesin ve örneğin ülkenin orta vadeli ve önce kısa vadeli ve sonra orta vadeli hedeflerine dönük projeksiyonlar göz önünde tutularak birtakım planlamalar yapılsın. Çok basit bir örnek vereyim değerli arkadaşlar şimdi daha çok nüfus ön plana çıkıyor bu projeksiyon meselesinde. Önemli, niçin önemli? Şu açıdan önemli bugün sizin nüfusunuz 100’se örneğin ve 10 yıl sonra 300 olacak diye bir projeksiyon yapmışsanız. Bugün için sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihtiyaç duyduğunuz üretimi gerçekleştiren insanların ürettiği alan yani toprak kaç dönümdür? Şu kadar dönümdür. 10 yıl sonra sizin nüfus üç katına çıktığında diyelim ki öyle bir projeksiyon yaptınız o gün ihtiyaç duyulacak olan üretim için ihtiyaç duyacağınız toprak bu Ada ülkesinde aynıdır değerli arkadaşlar. İhtiyaç duyacağınız toprak daha fazla artacak ama toprak aynı dönümde kalacak. Çünkü Ada olduğu için sınırlıdır büyümez. O yüzden bu kalkınma planlarında elbette bunları yüzde 100 öngörmek çok mümkün olmayabilir. Çünkü dışsal faktörleri siz yönlendiremezsiniz. Bazen göç alır pozisyona düşersiniz nitekim Ukrayna-Rusya savaşında hem Ukrayna'dan, hem Rusya'dan göç aldık. Sadece Güney Kıbrıs almadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de gelenler oldu. Muhtemelen İsrail-Filistin savaşından da buraya göç gelecek, akımı olacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar sadece ekonominin ihtiyaçlarını projekte edebilirsiniz ama bazen dışsal faktörlerden dolayı da öngörmediğiniz, öngöremediğiniz bazı gelişmeler olabiliyor işte bunlar için de ülkenin bu kalkınma planında geleceğine dair kısa vadeli, orta vadeli plan ve programlarını kapsayacak şekilde çalışmaların mutlak suretle yer alması gerektiğini sizlerle paylaşmak istedim.

 Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Uluçay. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın “Yüksek Öğretim, Kaçak Yaşam ve Devletin Sorumluluğu” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

 KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

 Cumhuriyet Meclisinin, 24.10.2023 tarih ve 7. Birleşiminde, “Yüksek Öğretim, Kaçak Yaşam ve Devletin Sorumluluğu” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

 İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Ürün SOLYALI

CTP Lefkoşa Milletvekili

 BAŞKAN – Buyurun Sayın Solyalı.

 ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli Kıbrıs Türk Halkı; bu başlık tabii birkaç açıdan değerlendirilebilecek bir başlık olarak tarafımdan ele alınıyor. Bu yüksek öğrenimde özellikle KKTC Vatandaşı olmayan öğrencilerin, öğrenci olarak ülkemize gelen kişilerin ya da gerçekten öğrenci niyeti, öğrenci olma niyetiyle bu ülkeye ayak basan ya da getirilen kimselerin içinde bulunduğu zor durum işin bir tarafı. İkincisi içine düştükleri zor durum nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın bir aslında tekinsiz alan olarak değerlendirilmesi konusundaki yarattığı tedirginlik de ikinci boyutu. Dolayısıyla çift yönlü bir ele alış yapmayı deneyeceğim. Bu konu artık gerçekten fazlasıyla gündemimizde. Çünkü her gün yani bunu Mahkemelerden halihazırda görmekteydik. Ancak her gün gazetelerin ön sayfalarının artık vize bitimi, izinsiz ikamet gibi 20-20 özellikle Türkiye dışından üçüncü ülkeler dediğimiz ülkelerden bu ülkeye öğrenci olarak getirilen ya da gelen kimselerin gerçekten Mahkemeler önündeki fotoğrafları, gazetelerin her gün bunlarla dolup taşması ve suç niteliğinin de çeşitliliğinin de artıyor olması ciddiyetle gündem yapılması gereken bir konu olarak aslında gündemde. Çünkü okuyoruz gazetelerin örneğin başlıklarında ya da Mahkemelere gittiğimizde görüyoruz. 936 gündür örneğin kaçak yaşadığı tespit edilen öğrenci olarak ülkeye girdiği söylenen kimseler. 735 gün var, 676 gün var yani yıllarca aslında bu kimseler bu ülkeye bir şekilde öğrenci olarak getiriliyor ya da geliyor ama bu konuda gerekli denetimin maalesef yapılmaması, ya da yapılamaması, bu tedbirlerin bilinmesine bu sorun bilinmesine rağmen tedbirlerin denetim ve işbirliği yöntemiyle alınmaması neticesinde 20-20, 30-30 Mahkeme salonlarına giren öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yapıp ondan sonra hiçbir şekilde bu okula devam etmeyen ama bulunup da ülke dışına da çıkarılmayan, kimisinin ciddi suçlara karıştığı söyleyeceğim, kimisinin ise gerçekten vizesiz ikamet noktasında ele alınarak hem bu süreyi, yargılanma süresini cezaevinde bekledikleri, hem de deport noktasında ciddi bir maliyete sebebiyet verdiklerini gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi son rakamlara baktığımda yani geçen senenin özür dilerim bu senenin rakamlarına ulaşamadım belki bize söyler Sayın Bakan buraya geldi çok teşekkür ederim. Bu ülkede 22 tane yüksek öğrenim kurumu olduğunu en azından tespit edebildik ve burada KKTC Vatandaşı olmayan öğrenci sayısı TC Uyruklu öğrencilerin takriben 43 bin ile 45 bin arası olduğu ve üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısının da 51 bin ile 53 bin arası olabileceği konusunda bir takip yapabildim. Tam doğru rakamlar belki Eğitim Bakanlığında vardır. Yani 100 bine yakın aslında bu ülkeye bir şekilde diğer ülkelerden getirilen ya da gelen yüksek öğrenim öğrencisi vizesiyle ya da sıfatıyla bu ülkeye ayak basan kimse vardır ve bunların dediğim gibi 51 bin, 52 binden fazlası da TC’nin de dışında bırakılarak üçüncü ülke olarak değerlendirdiğimiz yerlere gidiyor. Özellikle Afrika Ülkelerinden bu ülkeye çok ciddi rakamlar aslında ayak basıyor. Bu rakamlar tabii dramatik bir şekilde artan rakamlar. Yani 2010’da 1000 olan, 2016’da 20 bin olan, 2022’de 50 bin sayısına ulaşabilen TC dışından da gelen öğrenci sayılarımız var. Elbette bu öğrencilerin bu ülkeye bir şekilde yaratabileceği hem eğitim alanında umutlarımız hep oydu. Nitelikli değerlendirme noktasında eğitimin niteliğinin artırılması noktasındaki başlık hem de elbette ekonomi noktasında çarşıya katacakları önemli değerler vardı ama Adaya türlü vaatlerle diyeceğim. Türlü vaatlerle getirilen özellikle Afrika ya da Asya Kökenli dar gelirli ailelerin çocukları suça karışıyor, sömürülüyor, teşvik ediliyor, taciz ediliyor, tecavüz ediliyor. Bütün bunları hem gazetelerden okuyoruz. Hem de bu konuda yayınlanmış olan çok değerli ve derinlikli raporlar da var ama günlük hayatımızda ve Mahkemelerin önünde bu sorunların çok ciddi anlamda artık gündeme alınması zorunluluğu yani herhangi bir kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayınlanan gazetelere bir hafta üst üste bakarsa bu ülkeye ne turist olarak gelir, ne de yatırım amaçlı bu ülkeye bir şekilde ayak basmayı düşünür. Çünkü bu ülke elbette birçok başka para aklama noktasındaki büyük suçlar bir tarafa ama uyuşturucu, ne bileyim insan ticareti gibi bu işlere maalesef bu anlamda da karıştırılan ya da bir şekilde simsarlığı yapılan insanlar neticesinde günlük haberlerin önünü bir payını alıyor. Örneğin geçen senenin Ağır Ceza Mahkemesi önündeki dava sayısı 966 olmuş. Daha bu yıl henüz yayınlanmadı. Geçen bir önceki sene 2021’de 812 ve özellikle uyuşturucu davaları ki maalesef bu dar gelirle hatta kandırılarak çünkü öyle acenteler türedi ki ve üniversiteler burada ciddi sorumluluk yüklemeyi deneyeceğim ama Devlete de ciddi sorumluluk yüklendiğini düşünüyorum. Öyle acenteler türedi ki ne vereyim abime teklifiyle aslında üniversitelere teklif sunuyor. Yani gerçek öğrenci mi istiyorsun, ucuz işgücü olarak bu ülkeye getirilmesi öngörülen insanlar mı istiyorsun. Yoksa bir şekilde tırnak içinde söyleyeyim. Okula ayak basmadan bir şekilde diploma sahibi yapacağımız kişileri mi buraya getirelim sorusunu sorabilen, menü sunabilen bir boyutla aslında buralara kadar gelen bir durum yaratılıyor. O, o yüzden şimdi bu öğrenciler önemli bir kısmı diyelim buna inanalım. Önemli bir kısmı gerçekten öğrenci olarak geliyor ama işgücüne katılma derdiyle gelen birçok da genç vardır ve buraya getirilirken gerek acenteler tarafından, gerek diğer simsarlar tarafından onlar söylenen, onlara vadedilen bir ülkeye gelmediklerini, hizmetlerin yani hem işlerinin, hem yurtlarının, hem de harcamalarının uygun koşullarda yaratılabileceği bir ortamın olmadığı konusunda buraya ayak bastıklarında aslında bir farkındalık yaratılıyor. Bu anlamda da o dar gelirli özellikle dar gelirli ülkelerden ve ailelerden gelen çocuklar burada suça karışma zorunluluğunu alıyor. Neden? Çünkü iç denetim mekanizması kurulmuş ya da kurulmuş olan iş denetim mekanizması üzgünüm ama bozulmuş durumdadır. Yani bir kimsenin bu ülkeye girdiğinde öğrencilik hayatına yüksek öğrenimde devam edip etmediğini nasıl denetliyoruz biz mesela? Biz onların derse girip gitmediğini check edebiliyor muyuz? Gitmezse okuldan kaydının silinmesi konusunda yaptırımımız var mı? Bir diğer konu da ciddi bir mali külfet yaratıyor aslında bu ülkeye girenlerin takibinin, öğrenci olarak girenlerin takibinin yapılmaması konusu. Cezaevini konuşuyoruz. Cezaevi sayısını iki katına çıkarmış durumda ve ne TC özür dilerim KKTC Vatandaşı olmayan insan yüzdeliği cezaevinde yüzde 72. Bu abartılı bir sayıdır. Dolayısıyla bu abartılı sayı elbette bize birçok maliyeti de beraberinde getiriyor. Nedir? Biz okuduk ve biliyoruz ki örneğin her bir mahkumun bize günlük maliyeti 736 TL’dir ve 1000’e ulaşıyor aslında aşağı-yukarı kapasite. Bu 1000’e ulaşan kapasitede çok ciddi aslında rakamlarla biz bu harcamaları yapıyoruz. Yani aylık 20 Milyona varan bir harcamayı biz gerekli denetimi yapmadığımız için özellikle bu ülkeye öğrenci vizesiyle ya da öğrenci sıfatıyla giren üçüncü ülke vatandaşlarına bir şekilde bu harcamaları yapmak zorunda kalıyoruz. Artı dönüyoruz ne yapıyoruz? Biz bu insanları deport ediyoruz. Yani bu ülkeden ihraç ediyoruz ve bugün Afrika’ya bir öğrencinin, bir kimsenin gidebilmesi adına en az 1000 Euro’luk bir uçak bileti maliyeti harcamak zorundadır Devlet. Kimin parası? Benim param, vatandaşın parası. Yanında da bir polis memuru veriyoruz belli bir yere kadar. Bu polis memurunun da harcadığı harcırahı, uçak bileti Devletten kesiliyor. Dolayısıyla o kadar zenginse bu Devlet ve bunları gözü kapalı hem mahkum olduğu anda, hem de deport devamında harcayacaksa geriye kalan bugüne kadar konuştuğumuz sağlıkta, eğitimde, trafikte yapmak zorunda olduğu yatırımları yapamıyor. Şimdi şunu Sayın Bakan tabii Eğitim Bakanı serbest piyasadır işte koşullar serbesttir. Bu konuda hep böyle yaklaşır ama şu denetimin, şu çizginin çekilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (Yerinden) – Hem kendi adına, hem benim adıma konuşuyorsun.

 ÜRÜN SOLYALI (Devamla) – Biz daha önce burada söylediniz diye tekrar ediyorum ben. Burada söylediğiniz için tekrar ediyorum. Düzeltirsiniz siz burada. Şimdi şu bizim için yeterli değildir. Ülkeye işte 100 bin öğrenci geldi iyi, güzel. Okul sahipleri, özel okullar biliyorsunuz daha fazla ve okul sahipleri öğrenci gelmeden cebine parayı koyuyor. İyi, güzel. Onun cebine giren para tabii hangi yatırım maliyetiyle çıktığı çok tartışmalı. O okuldaki öğretim elemanlarına, çalışanlarına hangi maliyetle çıktığı bir tartışma ama o peşin noktada aldığı parayı biz vatandaş olarak aslında suça karışmak zorunda olan diyeyim en kibar tabirle. Suça karışmak zorunda olan öğrencilerin bu ülkede mahkumiyeti veyahut ihraç işlemleri noktasında ödemekle artı sosyal denge suçun ülkeye ithali, diğer taraftan tekinsiz bir ortam, güvensiz bir ortam olması konusunda da tedirginlikle bunu yaşıyoruz. Dolayısıyla şu gündeme gelmek zorunda. Hem acenteler, hem de üniversiteler getirdiği her öğrenci adına bir teminat yatırmakla mükellef olmak zorundadır. Bununla beraber bir kimsenin öğrenci vizesiyle ülkeye girişinden o üniversiteler, o acentelerle beraber elbette YÖDAK, Eğitim Bakanlığı, İçişleri birlikte oluşturacakları bir sistem dahilinde ki bu vardı ama yürütülmüyor anladığım kadarıyla. Bunu ciddi anlamda denetlemek zorundadır ve gününde suça karışmadan altı yılı bu ülkede 976 günden bahsetti gazetede okudum. 976 gün beklemeksizin o insanlara ulaşmak. Onları da korumak. Çünkü bu ülkede geçirdiği her paraya ulaşamadığı gün tacize uğrayan, uyuşturucuya karışan, tecavüze bile uğrayan insanlar vardır ve burada da ciddi şekilde zarar görüyor hem onlar, hem de toplum. Dolayısıyla biz bu denetim sorumluluğunu maliyeti paylaşma sorumluluğuyla beraber üniversitelere ve acentelerine yüklemek zorundayız bunun zamanının çoktan geçtiğini düşünüyorum. O anlamda da toplum ciddi şekilde tedirgin oluyor. Bu konuda iki taraf da zarar görüyor hem bu ülkeye öğrenci olarak geldiğini sanan ama sonrasında maalesef yaratılan koşullar nedeniyle suça karışan ama diğer taraftan da hem bu ülkede suçun bir şekilde muhatabı olmak zorunda olan vatandaş ya da her kimse hem de bunun maliyetini karşılamak zorunda olan vatandaş ve Devlet bu yükün altında kalıyor. Bununla alakalı tedbirlerin derhal alınması ama bu maliyetin sadece zengin olma heyecanıyla öğrenci getiren üniversitelere ya da acentelere değil bunun masraflarını ve denetiminin de onlarla birlikte paylaşılması noktasındaki tedbirlerin alınmasını öneriyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Solyalı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu cevap verecek. Buyurun Sayın Çavuşoğlu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ürün Bey tabii ki mahkemelerden gelen bir arkadaşımız ve daha çok pencereye oradan bakarak da yorum yapabiliyor. Öncelikle konuyu gündeme getirdiği için teşekkür etmek isterim. Tabii ülkemizde şu anda aktif pasif öğrenci kayıt sistemimize göre 110 Bin civarı var, ifade ettiği rakamlar yaklaşık olarak doğru 50 Bin civarı üçüncü ülke, 45 Bin civarı Türkiye diğerleri de bizim kendi öğrencilerimiz. Bunun toplamı 110 Bin civarı yapar, üniversite sayımız 23’tür Ürün Bey onu düzeltmiş olayım. Tabii burada bazı sayılardan bahsetti, verilerden bahsetti, 110 Bin öğrencinin olduğunu düşünürsek ve bu rakamlar tabii ki mahkeme aşamasında olan davalardan bahsediyor ki bunların ceza alıp almadığı başka bir konudur, ben sürekli olarak o ülkelere göre ceza alan öğrencilerin sayılarını alıyorum ve takip ediyorum ve bu sizin verdiğiniz rakamı doğru bile kabul etsem yüzde 1’in altında bir rakamdır öncelikle topluma bu hep olumsuz tarafın değil yani rakamın gerçek boyutunu da ifade etmemiz gerekiyor ve ceza alan öğrenci sayısına gelince, bu sayı daha da aşağı düşmektedir pek tabii bununla ilgili bir sıkıntılı dönem yaşıyor muyuz? Evet, istismar etmeye çalışanlar var mı? Evet, denetleme görevi olanlar denetlemeyi yeterince yapıyor mu? Hayır, bunlar doğru ve biz üniversite adası Kıbrıs, öğrenci adası Kıbrıs şeklinde propagandalarımızla, tanıtımlarımızla bu ülkede aslında gerçekten öğrenci olarak burada bulunmak isteyen öğrencileri istiyoruz ve bu öğrencilerin burada iyi bir akademik bilgi ve burada çok renkli ortamımızdan, sosyal kültürel etkileşimden dünya insanına, dünya barışına, dünya demokrasisine hizmet eder durumda onları yetiştirip, mezun edip ülkelerine birer kültür elçimiz gibi göndermek istiyoruz. Bu kapsamda aslında çok büyük bir oranda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim ama ifade ettiğiniz gibi bazı fırsatçıların, bazı insanları bu şekilde farklı bir yöntemle buraya getirmeye çalıştığı veyahut da buraya gelen öğrencilerin daha sonra ailelerinin ekonomik sıkıntıya girmesiyle birlikte, burada iş gücüne katılmaya part time başlayıp, sonra da full time kaçak bir şekilde devam ettikleri de bir gerçekliktir. Burada eğer takip ederseniz uzun yıllardan beri aslında denetim konusunda Kuzey Kıbrıs ciddi denetimler yapmamıştır ve belki de bu cesareti de bazı insanlar buradan almaktadır. Şöyle ki ben son zamanlarda yani ciddi denetim yapılmaya başlandı son zamanlarda, bu sayılar da oradan ortaya çıkıyor ve bununla ilgili gerek Çalışma Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı üniversitelerin de bu öğrencilerin burada eğitime devam edip etmediğiyle ilgili çok ciddi bir denetime tabi tutulması gerekiyor ve bunu da yapması gereken Yükseköğrenim Denetleme Değerlendirme Kurulumuz var adı da üstünde yani denetleyecek, değerlendirecek, raporlayacak ve ilgili kurumlara da gönderecek. Biz siyasi sorumlu olarak tabii ki ülkede olan her şeyden sorumluyuz ama burada ülkede görev paylaşımları vardır yani ben Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı olarak çıkıp sokakta denetim yapamam veyahut da üniversitelerde gidip böyle bir denetim yapamam çünkü böyle bir kadrom yok. Yani bu ülkeye bu Devlet bu görevleri dağıtmış. Bu konuşmalar bu görevleri hatırlatıyor ve bu konuşmalar herkesin görevini daha üst düzeyde, daha yüksek performansta yapmasına vesile oluyor. Bizim hiç vazgeçmeyeceğimiz şey, bu üniversite adası Kıbrıs imajını hiç bozmamak, hiç vazgeçmeyeceğimiz olay budur. Şu anda üçüncü ülkelerden buralara konu olan meseleler yakın bir zamanda da yavaş yavaş azalacağını ve ortadan kalkacağını da ifade etmek isterim çünkü şu anda uygulanan çift vize ile buraya gelebilmesi hem Devlete olan maliyeti de ortadan kaldırıyor çünkü bu çift vizede arkadaşlar uçak bileti de gidiş dönüş pozisyondadır ve dolayısıyla iyi bir sorgulamadan geçtikten sonra üçüncü ülkelerden insanlar buraya gelebiliyor ve burada uygun bulunmaması halinde de geri dönüşünü kendi maliyetiyle karşılanıyor. Dolayısıyla şu anda doğru söylediğiniz ama şu andaki uygulamadan önceki uygulamadan bahsediyorsunuz, öyleydi Devlete ciddi bir maliyeti vardı şimdi artık bu sene itibarıyla yani 2023-2024 eğitim öğretim döneminde, çift vize uygulamasından dolayı üçüncü ülkelerden gelen yani daha çok Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin, uçak biletleri gidiş dönüş olmak zorunda ve ona göre gidiş dönüş vizeyi alabilir. Bu kapsamda Devletin maliyeti düşmekte ve çok ciddi bir filtre uygulanmaktadır istismarcıların da önü kesilmiştir. Şu anda bütün mesele ilgili kurum ve kuruluşların, bakanlıkların ülke içinde bir şekilde bir zafiyete dönüşmüş olan alışkanlıkları ortadan kaldırabilmek adına, gerekli denetimi, değerlendirmeyi yapıp ilgili yerleri uyarmaları ve bu işin gitgide azalarak ortadan kalkması. Bu ülke yaşanılır olmalı, bu ülke eğitim alanında güvenilir olmalı, bu ülke eğitim alanında cazibe merkezi olmalı, bunun için hızlı büyümenin getirdiği bazı anomaliler bilmenizi isterim ki dünyanın başka yerlerinde de dünyada 20 bine yakın üniversite var ve bunların birçoğunda bu geçiş dönemlerinde bazı eksiklikler olabilir. Bizim ülkemiz bu geçiş sürecini tamamlamıştır zaten bildiğiniz gibi bir süreden beri yeni üniversite izni de verilmemektedir, var olanların geliştirilmesi, kurumsallaşması, kendi kendilerine yeter durumda olmaları ve bu anlamda da denetlenebilir olmasıyla ilgili büyük bir mücadele yapılıyor. Bu mücadelenin hedefi daha güzel bir ülkedir, daha güzel bir eğitimdir, daha güzel bir üniversite adasıdır. Emin olun ki bu konular geçen yıla göre şu anda bu sorunlar azalmaya başlamıştır, kısa bir süre sonra daha da azalarak bizim gündemimizden düşme noktasına gelecektir ama bir konuda da daha bir şey ifade etmek isterim, bilesiniz ki bu Kürsü konuşmaları bütün dünyada izleniyor yani biz burada kendi kendimize konuşuyormuşuz gibi olabilir veyahut da kendi coğrafyamızda konuşuyormuşuz gibi olabilir ama rakiplerimiz tarafından, düşmanlarımız tarafından bu konuşmalar alınıyor, çevirisi yapılıyor ve Afrika’nın en ücra noktasına kadar gerek bilgi maksatlı verenler var, bize öğrenci gelişini azaltmak için gelenler var. Şunu ifade etmek isterim ki bizim öğrenci olayları içerisinde yerli halkımızla öğrenciler arasında bir çatışma veyahut da bahsettiğiniz suç ilişkileri çok nadiren görünebilen konulardır ve genellikle ifade ettiğiniz suçlar veyahut da mahkemeye düşüşler kendi aralarındaki geldiği ülkelerdeki kutuplaşmanın getirdiği bazı ufak tefek çatışmalar var. Bu da az önce ifade ettiğim gibi mahkemeye yansıyan yüzde 1’in altındadır, mahkemeden ceza alanlar da belki 0.2, 0.3 yüzde 0.2, 0.3 gibidir. Ben tabii konuşmayı tam yakalayamadığım için verileri getiremedim, başka bir gün getiririm size de sunarım ki bundan sonraki konuşmalarınızdaki değerlendirmeleriniz daha veri tabanlı olsun, daha bilgi temelli olsun çünkü burada biz bize yaptığımız konuşmalar, inanın ki üniversite alanında hedef koyduğumuz tüm ülkelere bir şekilde ulaşıyor ve daha sonra bu alanımıza bilgi eksikliğinden bile olsa zarar verebilir o yüzden biz herhangi bir şeyi gizlemek, kapatmak gibi bir niyetimiz yok ama gerçek neyse gerçek rakamları konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

(Sayın Salahi Şahiner, Başkanlık Kürsüsünü Sayın Filiz Besim’e devreder.)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Sorusu olan var mı başka? Sayın Bakan bitirdi zaten. Sayın milletvekilleri; şimdi de sırada Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Sayın Emrah Yeşilırmak’ın “İsrail'in Hukuka Aykırı Saldırıları, Filistin, Ortadoğu ve Akdeniz'i Bekleyen Tehlike” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

24.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24.10.2023 tarihli 7. Birleşiminde, “İsrail'in Hukuk Aykırı Saldırıları, Filistin, Ortadoğu ve Akdeniz'i Bekleyen Tehlike” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Emrah Yeşilırmak

UBP İskele Milletvekili

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya sessiz bir şekilde Gazze'de yaşanan soykırımı izlemekte ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’ya verdiği reaksiyonu vermemekte ve yaptırımlar uygulamamakta. Bugünkü konu başlığım İsrail’in hukuka aykırı bir şekilde yaptığı saldırılar, Filistin Ortadoğu ve Akdeniz’i bekleyen tehlike. Rusya Ukrayna savaşı çıktığında 22 Şubat’ta Rusya’ya uygulanan toplam yaptırım sayısını sizlere söylesem, eminim hepiniz şok olursunuz, Rusya’ya bugüne kadar toplam 14 Bin 22 yaptırım uygulanmış Rusya’ya bu süre içerisinde, bir sene içerisinde. 14 Bin bir seneyi de geçti hatta 14 Bin 22 yaptırım uygulamış Castellum’un verilerine göre, ondan sonra İran, Suriye ve Kuzey Kore geliyor. Hamas’ın İsrail’deki sivillere saldırması ve yüzlerce sivili öldürmesini de tabii ki kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunu da doğru bulmadığımızı buradan dile getirmek istiyorum. Bu saldırı üzerine İsrail’in 1947 yılından bu tarafa yaptığı gibi masum insanları bombalamaya başlaması ve bunun adına da intikam koyması üzücü. Burada İsrail’in bu gelişi güzel saldırıları yaparak nasıl bir intikam aldığını kısaca sizlere anlatmak istiyorum, eminim sizler de bunları zaten televizyonlardan izliyorsunuz ama burada insanüstü bir olay yaşanıyor ve bir insan olarak bu Kürsüde yaşanan bu gelişmeleri hem kınamak hem anlatmak hem dünyaya da haykırmak istediğim için bugünkü konu başlığını seçtim. İsrail Filistin’de Gazze’de sivillere güneye gitmesini söylüyor ve güneye giden konvoyları bombalıyor. Konvoylara müdahale eden sağlıkçıları bombalıyor, gelişi güzel bir şekilde Gazze’nin içini bombalıyor, enkaz altında kalan insanları kurtarmaya çalışan insanları bombalıyor. Hasbelkader kurtarılan insanları taşıyan ambulansları bombalıyor, bir şekilde hastaneye ulaşıp tedavi altına alınıp hastanede tedavi gören insanlar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor ki son hastane olayında 500’e yakın çoğunluğu çocuk olmak üzere insan katledildi. Okullar bombalanıyor, çocuklar katlediliyor, kadınlar ve siviller katlediliyor, açıkça buradan bu Kürsüden söylemek istiyorum ki bu yaşananlar barbarlık, vahşet ve soykırımdır, bunu da çok net bir şekilde bu Kürsüden dile getirmek istiyorum. Gazze’de yaşanan her saniye, her dakika, her saat, her gün insanlığın yok olduğunun göstergesi. Az önce Rusya örneğinde size verdim, bir sene içerisinde 14 Bin 22 yaptırım uygulanmış Rusya’ya tüm dünya Devletleri tarafından ama bugün Gazze’de bir seneden fazla devam eden Rusya-Ukrayna savaşından daha fazla çocuk öldü, kadın öldü, sivil insanlar ölüyor. Hep çıkarız bu Kürsülere hep Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunuruz Birleşmiş Milletler kararlarını hep söyleriz. Birleşmiş Milletlilerinin bile yetersiz kaldığını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplanamadığını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes için bile Güvenlik Konseyini toplayamadığını ki Rusya’nın bir önerisi vardı toplanmayla alakalı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri veto etti. Burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği bir şey var. “Dünya beşten büyüktür.” Bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Burada Birleşmiş Milletlerin kararlarının içerisinde daha etkili ve karar alma süreçlerinde diğer ülkelerin de içinde olacağı bir yapıya kavuşmasını her zaman söylüyor. Bu İsrail’deki oradaki Gazze’nin içindeki yaşanan gelişmelere baktığımızda gerçekten Birleşmiş Milletlerin rolünün bir kez daha sorgulanması gerektiğini, Avrupa Birliğinin rolünün bir kez daha sorgulanması gerektiğini, NATO’nun yapısının bir kez daha sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.

 (Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Filiz Besim’den devralır)

İsrail’in intikam dediği bu saldırılar intikam almak için aslında uluslararası hukuku ayaklar altına alan saldırılar düzenliyor şu anda. Gazze’deki insanlar suya erişemiyor, aç, susuz, su yok, gıda yok, ilaç yok, elektrik yok, hastanelerde tıbbi tesisat yok, BM kontrolündeki okulların bombalanması bambaşka bir durum. Yine BM himayesinde olan hastanelerin de bombalanması, parkların bombalanması, pazar yerinin bombalanması, bunun dışında camilerin bombalanması, son işte Hristiyanların da içinde olduğu kiliselerin bombalanması ve İsrail tarafından kiliselerin vurulmasını hep birlikte şahit oluyoruz. Belki de insanlık tarihinin en acımasız sivil ölümlerine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu bir savaş suçudur. İsrail bu savaş suçunu dünyanın gözüne baka baka yapıyor. Tabii ki bu desteği abisi olan büyüğü olan Amerika Birleşik Devletlerinden alıyor, batı Devletlerinden alıyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini maalesef toplayamıyor. Sayın Antonio, Sayın Antonio Guterres maalesef çok çaresiz iyi niyetli olduğunu biliyoruz ama çok çaresiz olduğunu ve orada insani yardım koridorunun oluşturulması için bile devreye girmeye çalıştığında onu durdurabiliyorlar, ateşkes için devreye girdiğinde onu durdurabiliyorlar. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler bile hiçbir şey yapamıyor. Birleşmiş Milletlerle beraber Uluslararası Af Örgütünün çok ciddi tespitleri var. O da Gazze’ye yapılan saldırılarda uluslararası hukuka aykırı olan, Cenevre Sözleşmelerine aykırı olan, yine fosfor bombalarının kullanılması gibi uluslararası örgütlerin de açıklamaları var. Açıkça söylemek istiyorum ki İsrail’in orada Gazze’nin içerisinde 2 milyon Filistinliyi ki biliyorsunuz Gazze’nin içerisinde bu 2 milyon, 2.2 milyon Filistinlinin yarısından fazlası çocuk. Bu çocukların orada katledilmesi etnik temizliğe tabi tutulmasını haklı gören ya da görmezden gelmeyi tercih eden herkesin insanlığını kaybettiğini buradan dile getirmek istiyorum. Eğer insanlığın yanındaysak ve burada masum canların ölmesini istemiyorsak, bu yaşanan duruma sesimizi yükseltmemiz hep birlikte insanlık adına yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarını en şiddetli şekilde kınıyorum ve orada ölen tüm insanlara da Allahtan rahmet diliyorum. Filistin halkı için Gazze halkı için uluslararası koruma sağlanması ve bu vahşice saldırıların derhal sona ermesini temenni ediyorum. Eğer bu saldırılar devam ederse ki birazdan konuşmamın detayında kendimce kendi düşüncelerimi aktaracağım bazı gelişmeler olabilir.

Yaşanan bu acı gelişmelere baktığımız zaman sanki bu saldırıların Hamas tarafından İsrail’e bilinçli bir şekilde ya da bilinçli bir şekilde yapılmasına müsaade edildiğini gözlemliyoruz ya da buna göz yumulduğunu düşünüyorum ben kendi şahsımca. Çünkü İsrail’in çok geniş bir istihbarat ağı var. Dolayısıyla kendi sınırları içerisinde kapana kısılmış bir milletin içerisinde Hamas’ın faaliyetlerinden habersiz olması ve girişi-çıkışını kendisinin sağladığı bir alanda bir noktada bu faaliyetlerden Hamas’ın üretmiş olduğu silahlardan haberdar olmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ki Mısır bu noktada İsrail teşkilatına istihbaratına böyle bir saldırının olacağını üç gün önceden bildirmesine rağmen İsrailli yetkililer hiçbir şey yapmadı ki burada Amerika Birleşik Devletleri de Mısır’ın yapmış olduğu uyarıyı da teyit etti.

 Burada İsrail’in ve Amerika Birleşik Devletlerinin hedefinin Gazze olmadığını düşünüyorum ben burada İsrail’in ve Amerika Birleşik Devletlerinin hedefinde Lübnan’ın Suriye’nin ve İran’ın olduğu çok açık. İsrail tarafından bu saldırılar başladığında Suriye havalimanının vurulması Şam Havalimanı’nın vurulması Halep Havalimanının vurulmasının Lübnan’a füzeler bombardımanlar yapılmasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Karşılıklı bir şekilde bu devletler de yani hem Suriye hem de Lübnan uluslararası hukuka göre mütekabiliyet esasına göre de bu devletler de kendi topraklarına düşen veya düşen bombalara karşılık olarak da İsrail’e bomba attılar. Tabii ki İsrail’in elindeki teknolojiyle bombalar bertaraf edildi. Ancak çok ilginç bir gelişme bugün Gazze'de savunmasız insanlar, sivil insanlar var. Evet, orada bir silahlı faaliyet askeri faaliyet yürüten bir Hamas var ama Hamas’ın elinde hava savunma sistemi yok, uçakları da yok, uçak savaları da yok, kara birlikleri de yok, tankları da yok, tüfekleri de yok. Bugün İsrail zaten kendi askeri gücüyle orada hava operasyonları yapacak kabiliyete sahip bir yapısı var. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletlerinin askeri unsurlarının iki savaş gemisinin Akdeniz'de yer alması ve yaklaşık olarak da 450’ye yakın uçaktan bahsediliyor. Diğer askeri unsurlardan bahsetmiyorum yani helikopter vesaire değil ama 450’ye yakın uçağın orada yer alması Amerika Birleşik Devletlerinin Akdeniz’in içerisinde İsrail’e tehdit oluşturabilecek devletler noktasında bir müdahale olursa müdahale ederim demesi pek de inandırıcı değil. İsrail'in bugün Gazze'yi girebilecek hem karadan hem tankıyla tüfeğiyle havadan saldırabilecek yeteneği olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletlerinin Akdeniz’de olması çok manidar.

 Dolayısıyla bu da bizler için düşündürücü dün bu yaşanan gelişmelere binaen dün Suriye’de Amerika Birleşik Devletlerinin üstleri vuruldu ve Amerika Birleşik Devletlerinin de işlettiği ya da çalıştırdığı petrol tesisleri de vuruldu. Ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’in toplantısı yarıda kesti ve acil durum odası varmış oraya acilen geçti. Öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail burada Lübnan ve Suriye’yi bu ve buna benzer saldırılarla bunları bahane edip muhtemelen bir işgal girişimi olacak. Dolayısıyla Orta Doğu’da aslında Gazze üzerinden başlatılan bir savaşın eşiğindeyiz karşı karşıyayız şu anda sadece bu savaşa ses çıkaran Müslüman ülkeler ve Arap ülkeleri var. Ancak tekrardan altını çizerek söylüyorum. Bundan sonraki süreçte ki Suriye’de Amerika Birleşik Devletleri üslerine yapılan saldırı ve yine petrol tesislerine yapılan saldırıların da ben bilinçli bir şekilde nasıl ki Hamas’ın saldırıları bilinçli bir şekilde oldu bu da bilinçli bir şekilde göz yumulduğunu düşünüyorum. Çünkü hem İsrail’de hem de Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bu saldırıları engelleyebilecek olan hem istihbarat var hem hava savunma sistemleri var dolayısıyla bu planlı ve sistematik bir şekilde orta doğuda bir savaşa gidildiğinin işareti olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla eğer tedbir alınmazsa Orta Doğu savaşı sonrasında da Allah korusun üçüncü dünya savaşı harbine doğru giden bir süreç bile olabilir bu süreç. Dolayısıyla çıkacak olan bu savaştan muhtemelen bizler de payımızı alacağız. Çünkü çok yakın bir coğrafya içerisinde Akdeniz’de yer alan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bugün sessiz kalma günü değil, yaşanan tüm bu olaylara dur demeliyiz ve burada yaşanan tüm bu gelişmelere baktığımızda yani Gazze’nin içerisindeki yaşanan bu gelişmelere baktığımızda bugün ne konuşuyor Türkiye Dışişleri? Orada iki Devletli çözümü ve garantörlerin de sürecin içerisine dahil olacağı bir çözüm modelini önerdi ki gayet makul bir öneri. Burada rahmetli Yaser Arafat’ın çok önemli sözleri var. En azından biz öldüğümüzde diyor gömülecek bir yerimiz yok garantörümüz de yok ama sizin orada gömülecek bir toprağınız var ve sizin arkanızda Ana Vatan var. Dolayısıyla bugün yaşanan gelişmelere baktığınızda bizim arkamızda, yanımızda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olması Kıbrıs Türk halkı için çok önemli çok kıymetli ve çok değerlidir. Güvenliğimizin teminatı ve garantörü olan Anavatanın olması Kıbrıs Türk halkı için her zaman önemlidir.

 Özetle bu yaşanan gelişmeye eğer insanlığın yanındaysak sesimizi yükseltmeli ve masum canların ölmesini önlemeliyiz. Aksi takdirde Orta Doğu’da da Akdeniz'de de savaş kaçınılmazdır. Tüm dünyanın nasıl ki Rusya’ya bir seneden fazla bir süreç içerisinde 14 bin yaptırım uyguladıysa, aynı şekilde aynı tutumu Batının da İsrail’e sergilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok ilginçtir yani açıklama yapmaktan bile çekiniyor Batı ülkeleri. Fransa’daki terör olaylarında bütün dünya Devletleri toplandı, yürüyüş yapıldı, çiçekler atıldı yani böylesine trajik bir saldırıda çocukların öldüğü, insanların öldüğü, masumların öldüğü, kadınların öldüğü bir ortamda Batılı ülkelerin açıklama yapmaktan bile imtina etmesi çok manidardır.

Dolayısıyla bugünkü konu başlığımı bu şekilde almak istedim ve bir milletvekili olarak her şeyden önce bir insan olarak yaşanan bu saldırıları da kınadığımı belirtmek isterim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN- Teşekküller Sayın Vekil.

Evet şimdi sırada son konuşmacımız vardır. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Bağımlılık Konusu ve Etkileri” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP-

24.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 24.10.2023 tarihli 7. Birleşiminde, “Bağımlılık Konusu ve Etkileri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Hasan Küçük

UBP Girne Milletvekili

BAŞKAN- Buyurun Sayın Küçük.

HASAN KÜÇÜK (Girne) -Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günün bir saatinde özellikle konumu daha önce duyurup bu konuya ilgi duyan ve şu an ekranları başında bizleri izleyen çok değerli aileler, gençler ve akademisyenler.

Özellikle bugün bağımlılık konusunu ele almak istedim. Geçen hafta psikoloji ve bunun toplum üzerindeki etkilerini ve yasal anlamda yapmamız gereken çalışmalara paralel olarak özellikle dünyadaki yeni siyasi ve iktisadi gelişmelerle birlikte başta sosyal, toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel etkileşimle birlikte bağımlılık, bağımlılığın sıklığı, bağımlılık çeşitlerinin arttığını hepimiz bilmekteyiz. Peki burada özellikle günümüz koşullarına da baktığımızda sosyal ve ekonomik koşullarda birazdan verilerle birlikte bunu ortaya koymak istiyorum ve Sayın Başbakanımızın direktifleriyle hazırlanacak olan kalkınma programında da önleyici ve müdahale edici programların da çok yönlü disipliner bir yaklaşımla da bu beş yıllık planlamanın içinde olması gerektiğini elzem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağımlılık türü ne olursa olsun salt bağımlılık değildir. Sosyal ve toplumsal, politik ve kültürel bir olgudur. Müdahale ve önleyici programları anne karnından başlayarak ve yaşa uygun geliştirilmelidir.

Bu aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünün ortaya koyduğu bir görüştür. Buna buna bağlı olarak şunu ifade etmek istiyorum “Bağımlı olma ama farkında ol” çünkü bağımlılık pek çok etkinin bir araya gelerek oluşturduğu bir tablodur. Kişi doğduğu andan itibaren öğrenmesi ve dış çevreye olan etkileşimle birlikte açık bir hale gelmektedir ve öğrenme ve öğrenme sürecinde yaşanılanlar da tüm bu süreçte maruz kaldığı durumlar karşısında kendini koruyabilmek adına kendi başına baş etme yöntemini geliştirmek durumundadır. Bu da kişinin bireysel olarak geliştirdiği baş etme yönteminin sağlıklı ya da sağlıksız oluşumu, yaşadığı ortamı, ebeveyn tutumları, sosyokültürel çevresi, ekonomik özgürlüğü yakından etkilenmektedir.

 Bu bağlamda tutum ve davranışları dikkate alarak özellikle ebeveynlerin çocuklarına karşı sağlıksız tutumlar sergilemesi bağımlılık konusunda en önemli unsurlardan biridir. Özellikle Rahmetli Profesör Doktor Haluk Yavuzer'in başlattığı anne baba okulları vardı. Bu okullarla birlikte geniş kapsamlı Türkiye’mizde çok kapsamlı 82 ilde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bunları bizzat biz de akademik çalışmalarımızda referans vererek, çok yakından takip ettik son derece önemlidir çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi önleyici ve müdahale edici tedbirler aslında anne karnından itibaren başladığı için burada bu programlar son derece önemlidir.

 Yine aile üyelerinin herhangi birinde bağımlılık öyküsü olması peki, bağımlılığın ne olduğunu tanımladık. Bağımlılık çeşitlerini biliyor musunuz ki son 10 yılda özellikle çeşitlilik gösterdiğini arttığını ve artma riskine karşılık da aile üyelerindeki herhangi birinde bağımlılık öyküsü olması birazdan sıralayacağım yedi başlıktaki bu bağımlılığın mutlak suretle kurumsal bir hafızayla birlikte topyekun disipliner bir yaklaşımla. Yani burada özellikle Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı aynı zamanda üniversitelerle birlikte sivil toplum örgütleriyle planlı ve programlı bir şekilde halkın sağlıklı birey ve sağlıklı toplum hedefiyle birlikte bilinçli bir program içerisine dahil olması gerekir eğer ki hedefimiz sağlıklı nesiller yetiştirmekse.

Arkadaş seçimi ve sosyal ortamın kontrolsüz oluşu çok önemli burada hatırlayacaksınız bu Kürsülerden çok konuştuk yerel yönetimlerde reform sürecinin bağımlılık açısından neden önemli olduğunu ben bu Kürsüde sadece bir hafta sadece bu konuya değindim. Özellikle güçlü belediye yapıları ile sosyal ortamların, sosyal sportif alanlarının ve etkileşim alanlarının artmasıyla gençlerimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, büyüklerimizin kadın erkek demeden herkesin o sosyal etkileşim içerisinde kaliteli zaman geçirmesi, bağımlılığı aşağıya çekecek diye düşünüyorum. O yüzden burada tüm belediye başkanlarına çok büyük görev sorumluluk düşüyor. Eğer ki sağlıklı gençlerimizi sağlıklı nesilleri yetiştirmek istiyorsak.

 Bir de en önemli unsurlardan biri ortaya çıkan analizlerde okullarda maalesef tek tip bir başarı ölçütü vardır. Yani nota dayalı bir değerlendirme vardır aslında değerlendirme değil ölçme vardır çünkü değerlendirme kişisinin ilgi alanı becerilerine göre standardın dışında ulaşılması istenilen hedeflere yönelik standart ölçüm yani sahip olunması gereken beceri ve kazanımları dikkate alarak, geliştirilecek alternatif ölçme yöntemlerini değerlendirmeyi de dahil ederek sosyal ortamları ve özellikle çocukların tam zamanlı yani sabah öğleden sonra veya okuldan sonra ev ortamında geçireceği zamanın bütünsel ve birbiriyle uyumlu olması gerekir çünkü şuna inanıyoruz biz eğitim bilimcileri, okul aslında hayatın kendisidir. Hayatın kendisini yaratırken de burada çocukların başarısız geçen bir eğitim hayatında da bağımlılık anlamında çok önemli bir neden olmaktadır. Buna çok basit bir söylem gibi gelebilir bazı insanlar için işte başarısız geçen bir eğitim hayatı bir bağımlılık yaratır gerçekten çok ciddi bir şey vardır. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde birazdan sıralayacağım farklı başlıklardaki bağımlılıklarda yaşadığımızı bunun ne kadar farkına vardığımızı ama belki de halen devam ettiğimizin de sorusunu aramamız gerekir. Çünkü eğitimle birlikte sosyal yaşamın da sıkıntılı olması bağımlılık anlamında çocuklarımızın ciddi anlamda bir risk altında olduğunu ifade edebiliriz. Bir de bireyin yaşadığı yani ülkedeki bağımlılıkla alakalı yasal ve buna bağlı politikaların ne olduğuna bakıyoruz. Buna bakmamız gerekir daha doğrusu. Çünkü bağımlılık sürecine bir bütüncül bakmamız gerekir ve bu süreçte kurumsal çözüm bulmak adına da işte tam da bu noktada bu hazırlayacağımız kalkınma planında da bu konu son derece önemlidir ve ben bizzat bu konunun takipçisi olmam gerektiği sorumluluğuyla bugün bu Kürsüye çıktım ve aslında sadece benim değil tüm Meclisin sorumluluğudur. Unutmamak gerekir ki sağlıklı birey sağlıklı toplum yaratıyorsa aslında bağımlılıktan uzak farkında olmamız gerekir. Farklılıkların farkında olacağımız nesiller için de şunu söylememiz gerekir, sağlıklı toplum için sağlıklı birey ve buna bağlı olarak da çok ciddi anlamda kurumsal hafızayla birlikte ciddi bir politika belirlememiz gerekir. Şimdi Türkiye bağımlılıkla mücadele anlamında ne yapmış? Ona bir bakalım. Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitim programına göre bağımlılık diyor kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Kullanım davranış sıklığı azaldığında da veya kesildiğinde huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileri görünür. Evet bizzat ve zaman zaman biz bunları yaşayabiliyoruz ama bunu belli bir nedenlere bağlarız ama bunun kaynağına indiğimizde aslında bunun temelinde de bağımlılığından bir kesit olduğunun farkında değiliz. Çünkü yeterince bilgiye doğru kaynaktan erişemediğimizde de bu işin ve bu sıkıntının da çözümü anlamında zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Şöyle bir ifade var Dünya Sağlık Örgütünün çok önemlidir. Uluslararası hastalıkların sınıflandırılması el kitabının 11’inci revizyonunda bağımlılığın kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabilir diyor. Ancak kişi farkında olmazsa süreç içerisinde ruh sağlığının bozulduğunu ifade etmektedir. Özellikle pandemi sonrası burası çok önemli, pandemi sonrası tüm ülkelerde bağımlılık türleri ve bağımlılık nedenleri çeşitlendiğini, bağımlı olma veya riskli kişi sayısı arttığını ve kaygı düzeyine ulaştığını ifade etmektedir.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konu evet hepimiz burada farklı görüşlerde olabiliriz, hepimiz belli bir politik görüşü savunuyoruz ama ortak savunduğumuz sanırım hepimizin de söylemlerinde politik ekseni içerisinde sağlıklı bireyler ve sağlıklı gençleri hayata hazırlamaktır. Aslında bunu yaparken bağımlılık konusunu çok fazla telaffuz etmiyoruz. Farkındayız ama bunun olması adına da yapmamız gerekenler vardır. Bu konunun biz burada bunu ifade ederken aslında geride de çok önemli bir çalışma var. Başbakanlığa bağlı Bağımlılıkla Mücadele Komisyonunun çok önemli çalışmaları var. Yeterli mi? Yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden bu önerileri gündeme getirdim. O yüzden bütçe hazırlanma sürecinde ve beş yıllık kalkınma programı içerisinde de özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda yapmamız gerekenler vardır. Ben burada Çalışma, eski Bakanımız Sayın Hasan Taçoy’a çok teşekkür ederim. Onun gençler üzerine yapmış olduğu bağımlılıkla alakalı çalışmalarını biliyorum. Umarım o başlayan projeleri de yeni Bakanımız arttırarak devam ettirir. Çünkü burada kurumsal hafızanın devam etmesi adına ortaya konulan görüş ve önerilerine hepimizin geliştirerek bu çalışmaları yukarıya çekmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum.

 Şimdi bağımlılığın çeşitlerine baktığımızda özellikle zararları açısından sosyal etkiler olduğunu, tedbirler alındığında buna bağlı olarak kalıcı ve etkin çözümler olduğunu özellikle eğitim ve öğretim programları müfredatında da bağımlılıkla alakalı öğretim sürecinin yeniden güncellenmesine ihtiyacımız vardır. Buradan da Eğitim Bakanlığı yetkililerine seslenişim olacak talebimdir bu bağlamda var olan çalışmalar olduğunu biliyorum ama güncellenmesine ihtiyacımız vardır. Çünkü bu ülkede bir teknoloji politikamız yoktur arkadaşlar. Acı bir gerçektir biz teknolojinin ekonomiye olan katma değerini konuşuyoruz teknolojiyle alakalı yasalar geliştiriyoruz, dijital ekonomiden dijital dönüşümden bahsediyoruz. Hukuk, Siyasi ve Dışilişkiler Komitesinde e-Devlet Yasamız var çok kısa süre içerisinde Meclise gelecek. O yasayı bitiriyoruz ama diğer taraftan teknoloji anlamında teknoloji politikamızın olmaması bir kayıptır geç değil tam zamanıdır. Bu konuda da gündeme bu konuyu getirmek istedim.

 Şimdi dünya aynı zamanda değerler eğitimi diye bir eğitimi konuşuyor arkadaşlar özellikle bağımlılık gibi sosyal, kültürel, sosyal sorunların aşımında. Çünkü dünya o kadar küçüldü ki dijital dönüşümle birlikte ekonomik parametrelerin değişmesiyle birlikte bu etkileşim sonucunda bu sürecin değerler eğitimi yani okuryazarlık seviyesinin artmasına ihtiyacımız vardır. Yani öğrendiğiniz bilgiyi bilinçli bir şekilde kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? Yani örnek verelim biz bilinçli olarak işte güvenilir ve güvenli yeşil enerjiden bahsediyoruz, enerji tasarrufundan bahsediyoruz ama bir tırnak içinde örnek bir sınıftan öğretmenin çıktığında sınıftaki ışıkların söndürmediğini düşünürseniz buna paralel o öğrencinin evde de odasından çıkarken o ışığı lambayı söndürmediğinin normal bir davranış olarak görüyoruz. O yüzden okul, aile, sosyal çevre bir bütündür çünkü tekrarlamak istiyorum sayın milletvekilleri, değerli halkımız. Aslında okul hayatın kendisidir. O yüzden bütün disiplinleri bu bağlamda planlarken şöyle bakmamız gerekir. Kişinin kendisini tanıması ve kendimizden emin olmamız yani farkında olmamız gerekir. Buna bağlı olarak bu bağımlılık türleri çeşitleri ve sıklığına baktığımız zaman müdahale ve önleyici tedbirler için harcanan zaman ve bütçe bağımlılıkla birlikte bireylerin yaşadığı sorun için çözümünde harcanan bütçenin dörtte biridir. Yani siz bir birey için müdahale ve önleyici tedbir olarak 10 Bin TL harcarsanız, o kişinin bağımlılıkla alakalı yani teknoloji, alkol, kumar, sigara, madde, davranışsal ve sosyal medya bağımlılığıyla alakalı mücadelede bunun çözümü için harcayacağınız bütçe yapılan istatistiksel çalışmalarda 40 Bin TL'yi bulur. Dolayısıyla dörtte bir orandır, o yüzden müdahale ve önleyici tedbirlerin mutlak suretle hayata geçmesi bu konuşmanın temel unsurlarından biridir.

 “Bağımlı olma farkında ol” diyoruz, kendinizin farkında olun kendinizi tanıyın diyoruz çünkü kendimizin farkında olması demek kendimizi tanımamız demektir. Üretmemiz gerekir, paylaşmamız gerekir ve buna bağlı olarak teknoloji bağımlılığıyla birlikte diğer bağımlılıklar hakkında zamanım yettiğince bazı bilgiler vermek istiyorum size güncel bilgilerdir arkadaşlar. Madde kullanım sayısının arttığını…

BAŞKAN - Beş dakika daha veriyorum size o zaman Sayın Vekil…

HASAN KÜÇÜK (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan önemli olduğu için o yüzden paylaşmak istedim.

BAŞKAN - Tabii tabii beş dakika daha veriyorum o çerçevede devam edin…

HASAN KÜÇÜK (Devamla) - Birkaç gün önce polis raporundan bir alıntı 2022 yılında 122 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş. 2023 yılının sadece sekiz ayında dikkatinizi çekerim bu rakam 265 kilograma çıktı. Madde ismi vermiyorum özendirici olmasın 2023’te 265 kilogram sayan vekil sadece sekiz ayda bu çok korkunç bir rakamdır. 2022’de on iki aylık dönemde 122 kilogram iki kat ve sadece…

EMRAH YEŞİLIRMAK (İskele) (Yerinden) - İkiden daha fazla…

HASAN KÜÇÜK (Devamla) - Evet ve madde kullanım türleri ve sıklığı artmaya başladı. Yine sosyal medyada geçirilen sürece gelin bir bakalım güncel veridir. Dünya Sağlık Örgütünün bağımlılıkla mücadelede bir araştırma yapmış 10-14 yaş, 15-30 yaş, 31-45 yaş 46-60 yaş ve 60 artı yaş olarak beş kategori yapmış.

 Arkadaşlar çok ilginçtir bakın 2022 yılında bir günde saat olarak geçirildiği süreyi söylüyorum 10-14 yaş 2022’de üç saat, 2023’de beş saat 15-30 yaşa bakıyoruz 2022’de dört saat, 2023’de altı saat 31-45 yaşa bakıyoruz, 2022’de 3 saat, 2023’te 4 saate. 46-60 yaş arası 2022’de 2 saat, 2023’de 3 buçuk saat ve 60 artı 2022’de bir saat, 2023’te bir buçuk saat.

Şimdi bu şunu gösteriyor, biz sosyal medyayı nasıl, ne sıklıkta ne amaçla kullandığımıza bağlıdır. Bu çok çok önemlidir, birazdan bir detay daha vermek isterim size. Özellikle sosyal medyada son 10 yılda arkadaşlar internetin gelişmesine paralel olarak sosyal medya hayatın bir alanına girmiş bulunmakta, kullanım sıklığının artmasına bağlı olarak sosyal medya alan bağımlılığının da giderek arttığını söylemek mümkündür ve sosyal medyayı takip edilen kişilerle kendi hayatını karşılaştırma dürtüsü temelinde hepimizi maalesef ele geçirmiş durumda, yani çağın normali olabilir. Şu soruyu soralım kendimize, yeni çağın normali olabilir sosyal medya ama nereye kadar ve neden bu kadar? Davranışsal bağımlılık türünün temelini tetikleyen sosyal medya hazırı kalıpsal düşünceden dolayı üretkenliği zayıflatmakta, zihnimizi çalıştırmadığımız ve bizi rahatlatan bir eğlence gibi görünse de, aslında beynimiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Teknik olarak bunun nedeni en sevdiğin uygulamalara her giriş yaptığımızda arkadaşlar beynimizde dopamin sinyallerinin arttığını ve nörotransmitterlerin de zevkle ilişiklendirdiğini, yani bunun da aslında sosyal medyayı kullandıktan sonra daha fazla dopamin deneyimlendiğinde beynin bu aktiviteyi tekrarlaması gerektiğini ödüllendirici bir aktivite olarak geliyor bize ve kişisel paylaşım ağlarını, işte instagram, facebook, twitter gibi kullanımı sırasında da yaşanan olumlu duygular sadece geçici olduğunu ifade ediyor uzmanlar ve beynin bu olumlu pekiştirmeyi nasıl devreye soktuğunu ve diğer bağımlılıklara da zemin oluşturduğunu ifade edebiliyor. Özellikle orada gizli reklamların ve gizli içeriklerin olduğunu.

Şimdi çocuklarla konuşuyoruz sürekli, gençlerle toplantılar yapılıyor şunu söyleniyor, Hasan Abi diyor biz beğenilme, görülme, takdir etme, başarı anlamında, başarı arzusuyla sosyal medya bağımlılığında temel duygu hissidir.

Peki, bunun üzerinden arkadaşlarla küçük bir araştırma yaparız ve diyoruz ki, özellikle kişisel paylaşım ağlarının aşırı kullanım iş ve eğitim hayatını olumsuz etkiliyorsa bir bağımlılığa işarettir, arkadaş ve ailenizle vakit geçirirken veya yemek yerken kısa aralıklarla sürekli hesabınızı kontrol ediyorsanız bağımlılığa bir işarettir, uygulama kullanmadığınız zaman kendinizi huzursuz ve öfkeli hissediyorsanız bu da bağımlılığa bir işarettir. Sorunlarla başa çıkma yolunu sadece sosyal medyada ararsanız bu da bir işarettir. E, bugün bir bakalım ben burada Divanda otururum, herkesi en güzel izleyen insanlardan biriyim. Tamam, hepimiz burada siyasetçiyiz, medyayı takip ederiz, haberleri takip ederiz ama ne kadarını. Dolayısıyla artık beyin nöronlar o kadar bir bizi ele geçirdi ki, ister istemez ama bunu biz gene kendimiz de kontrol edebiliyoruz ama çocuklarımızı, gençlerimizi düşündüğümüz zaman aslında burada yapmamız gereken şeyler vardır. Ben o yüzden bugünü gündeme almak istedim, televizyon izleme saati 2021’de ortalama beş saatti, 2022-2023’te beş buçuk saate çıktı. Şunu tespit etmek istedik, yahu dedik tamam pandemiden çıktık, evdeydik, kapalıydık, herkes işte televizyon başında geçirdi ama bu alışkanlığın devamı oldu, işte sorun da budur zaten. Çünkü çocuklarımızın sokağa çıkıp, evin önüne çıkıp, oyun oynamaya teşvik etme anlamında, biz teşvik ediyoruz ama kendi içlerinde o sosyal ortamda kendilerini daha rahat hissedebilecek bir sosyal ortamın dışında, bir okul ortamı yoktur maalesef, kimse bana buradan çıkıp da biz işte iki gün öğleden sonra çocuklarımızı okula gönderdik, kaliteli zaman geçir demesin. Lütfen herkes bir gün okulun önüne gidelim ve okul sonrası, öğleden sonra saatine kadar bu çocukların ne yaptığını, 100 çocuktan inanın 95’ini gözlem yaptık ellerinde sadece telefonlarla, iletişim yok, sohbet yok, konuşma yok. Eğer buysa bizim eğitimden beklediğimiz bu noktada ben durmak istiyorum ama sigaraya değinmeden geçemeyeceğim, özür dilerim.

BAŞKAN – Yavaş yavaş toparlayın lütfen.

HASAN KÜÇÜK (Devamla) – Toparlıyorum, son bir dakikamı. Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Dünya Sigarasız Gününde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği vatandaşlarının yaklaşık yüzde 25’i şu anda tütün kullanıyor ve yeni hedefin yüzde 5’lere düşmesi için de müdahale ve önleyici tedbirlerin şart olduğunu. Özellikle ruh sağlığı bozulan kişilerin en kolay eriştiği sigara en riskli bağımlılık unsuru olarak kabul edildiğini de ifade etmek isterim.

Bugün bağımlı olmayalım, üretken olalım, farkında olalım demek isterim. Çünkü bağımlılık sosyal sorunlara, ruh sağlığına kadar toplumun gerçek anlamda üreten ve sağlıklı bireylerin yetişmesinde bağımlılıkla mücadele anlamında bütün Meclisin sorumluluğu olduğunu düşünmekteyim. Bu bağlamda bugün gündem yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Küçük.

Evet, kıymetli vekiller; son konuşmacımızdı. Bu önemli konudan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz elbette de Sayın Küçük’e gündeme getirdiği.

Şimdi Yedinci Kısım Sorular Kısmına geçiyoruz. Ancak içeride sorulara cevap verebilecek herhangi bakan yoktur, içerde herhangi bakan yoktur. Geçtiğimiz hafta bir saniye sayın vekiller bir şey ifade etmek istiyorum kapatmadan önce. Geçtiğimiz hafta hükümetten talebimiz olmuştu, bize söz verilmişti, bu sorulara ivedilikle cevap verilecek ama bugün görebildiğim kadarıyla herhangi bir soruyla ilgili geri dönüşüm yoktur, tek tek üzerinden geçmeyeceğim, muhataplar içeride değildir. Tek bir tane soruyu okuyacağım bu Sözlü Sorular Bölümünde altındaki çizerek, ikinci sıradaki sorumuzdu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın Görevden Alınıp Alınmayacağına ilişkin Sözlü Sorusu halen daha bulunmaktadır Meclis gündeminde. Bunu bir kere daha buradan ifade ederim.

Sözlü Soruya Dönüştürülen Yazılı Sorularla ilgili olarak da aynı şekilde muhataplar salonda yoktur. Bu soru sayısı 10’dur henüz hiç bir cevap alınamamıştır.

Kürsüden Sorulacak Sözlü Sorular. Talep var mıdır?... Yoktur. Bu bölümü de geçiyorum. Zaten bir anlamı da maalesef kalmadı Kürsüden sorulan soruların.

Gelecek Birleşimle ilgili olarak gündem gereği görüşmeler bugün tamamlanmıştır sayın milletvekilleri. Gelecek Birleşim 30 Ekim 2023, Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek, ayrıca Meclis web sayfamızda da yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.

(Kapanış saati:15.27)

DÖNEM:X YIL : 3

CUMHURİYET MECLİSİ

GÜNDEMİ

7’nci Birleşim

24 Ekim 2023, Salı

Saat: 10.00

GÜNDEM:

|  |
| --- |
|  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
| - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER: |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER: |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER: |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR. |
|  |
| - Bu Kısımda Milletvekillerinin Güncel Konuşma istemlerine yer verilecektir. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER:  |
|  |
| - CTP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri ve Girne Bağımsız Milletvekili Sn. Jale Refik Rogers, Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sn. Ayşegül Baybars’ın sunmuş oldukları, Bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Girişine İzin Verilmemesinin Nedenlerinin ve Bu Sorunun Çözüm Yollarının Araştırılması Hakkında Meclis Araştırması Açılması Önergesi. (M.A.No:2/3/2023)  |
| VII. SORULAR. |
|  |
| A. SÖZLÜ SORULAR: |
|  |
| (1)Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No:6/2/2022) |
|  |
| (2)Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın Görevden Alınıp Alınmayacağına İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No: 7/2/2023) |
|  |
| (3)Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, 1 Mart 2023 Tarihinden Bugüne İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarımıza Kayıt Yaptıran Öğrencilere İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No: 8/2/2023) |
|  |
| (4)Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları'nın, Büyükkonuk Belediyesine İlişkin Sözlü Sorusu. (S.S.No: 9/2/2023) |
|  |
| B. SÖZLÜ SORUYA DÖNÜŞTÜRÜLEN YAZILI SORULAR: |
|  |
| (1)Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 5/1/2022) |
|  |
| (2)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli “Özel Jet İzni” Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 6/1/2022) |
|  |
| (3)Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 7/1/2022) |
|  |
| (4)Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Sorusu. (Y.S.No:8/1/2022) |
|  |
| (5)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, 24 Ocak 2022’den Sonra Verilen Yurttaşlıklara İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 13/2/2022) |
|  |
| (6)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, Tüm Belediyelerin Güncel Borçları ve Faiz Giderlerine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 14/2/2022) |
|  |
| (7)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, T&T Havalimanı İşletmeciliğine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 18/2/2023) |
|  |
| (8)Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Dr. Ali Pilli’nin, Güzelyurt Bölgesinde Bulunan Vakıf Mallarına İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No: 19/2/2023) |
|  |
| (9)Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Büyükkonuk Belediyesine İlişkin Sorusu. (Y.S.No: 20/2/2023) |
|  |
| (10)Bağımsız Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’ın, Gelir ve Vergi Dairesinin, 1 Ağustos 2022 Tarihinden Bugüne Kadar İşyerleri Nezdinde Yaptığı Vergi İncelemesi ve Denetimine İlişkin Sorusu. (Y.S.No:24/2/2023) |
|  |
| C. Bu Bölümde Sözlü Sorusu Olanlar Sorularını Kürsüden Sorabileceklerdir. |

Kontrol: A.G