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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



9’ncu Birleşim

31 Ekim 2023, Salı

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | | 4 |
| II. | GÜNCEL KONUŞMALAR | |  |
|  | 1. | Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın “Nüfusumuz kaç? Nüfus politikamız ne?” Konulu Güncel Konuşması.  -İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un Yanıtı.  -Sayın Ayşegül Baybars’ın Açıklayıcı Konuşması. | 7 |
|  |  |  |  |
|  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “İlaç İhaleleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sağlık Hizmetleri” Konulu Güncel Konuşması.  -Sağlık Bakan Sayını Hakan Dinçyürek’in Yanıtı  -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun Yanıtı | 19 |
|  |  |  |  |
|  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin “Tarımsal Arazi Kiralamalarında Dursun Oğuz Kriterlerine Genel Bir Bakış” Konulu Güncel Konuşması.  ı | 41 |
|  |  |  |  |
|  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Armağan Candan’ın “En Temel Yükümlülüklerini Dahi Yerine Getiremeyen Devlet” Konulu Güncel Konuşması.  -İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz’un Yanıtı. | 43 |
|  |  |  |  |
|  | 5. | Bağımsız Girne Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’ın “Toplu Taşıma Altyapısındaki Eksiklikler ve Ülkeyi Bekleyen Kaos” Konulu Güncel Konuşması.  -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı | 47 |
|  |  |  |  |
|  | 6. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Ercan Havaalanı İşletmecisine Sağlanan Rantın Detayları” Konulu Güncel Konuşması.  -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı | 55 |
|  |  |  |  |
|  | 7. | Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Dijital Teknolojinin Ekonomiye Dönüşümü, Yasalarımız ve Nitelikli İnsan Gücü” Konulu Güncel Konuşması.  -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı. | 68 |
|  | 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” Konulu Güncel Konuşması. | 73 |
|  |  |  |  |
|  | 9. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Atama Hükümetin Yapmadıkları, Yapamadıkları” Konulu Güncel Konuşması. | 78 |
| III. |  | SORULAR |  |
|  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı. | 84 |

|  |  |
| --- | --- |
| GELEN EVRAK | |
| RAPORLAR: | |
| 1. | Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:107/2/2023) ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Ek Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 2. | Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:108/2/2023) ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Ek Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 3. | Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:109/2/2023) ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Ek Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| YASA TASARILARI VE ÖNERİLERİ: | |
| 4. | Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün sunmuş olduğu, Bayrak Radyo – Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Önerisi. (Y.Ö.No:53/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.10.2023) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine)(Başbakanlığa) |
|  |  |
| 5. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubunun sunmuş olduğu, Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:54/3/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.10.2023) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Başbakanlığa) |
|  |  |
| 6. | 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı (Y.T.No:150/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:31.10.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) |
|  |  |
| SAYIŞTAY RAPORLARI: | |
|  | |
| 7. | Atatürk Öğretmen Akademisi 2021 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu. (S.R.No:24/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) (Sayıştay Komitesine) |
|  |  |
| DANIŞMA KURULU VE BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI: | |
|  | |
| 8. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Bugünkü Birleşimine İlişkin Kararı. (D.K.No:59/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 9. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Gelecek Birleşimlerine İlişkin Kararı. (D.K.No: 60/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 10. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Cumhuriyet Genel Sekreterliği Örgütünün İlk Atama Münhalinin Doldurulmasına İlişkin Kararı. (B.D.K.No:141/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:17.10.2023) |
| TEZKERELER: | |
|  | |
| 11. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının (Y.T.No:107/2/2023) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 12. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının (Y.T.No:108/2/2023) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 13. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Alınan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının (Y.T.No:109/2/2023) Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 14. | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının, Komite gündeminde bulunan, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:137/2/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 30.10.2023) |
|  |  |
| 15. | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının, Komite gündeminde bulunan, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:138/2/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 16. | İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığının, Komite gündeminde bulunan, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:139/2/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:30.10.2023) |
|  |  |
| 17. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın Öneri sahipleri adına sunmuş olduğu, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:54/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi: 31.10.2023) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:12.02)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Devrim BARÇIN

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

Sayın Katip, yoklamayı yapınız lütfen.

(Ad okunarak yoklama yapıldı)

KATİP – Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

Sayın milletvekilleri; şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; bu kısımda Onaya ve Bilgiye Sunuş İşlemleri bulunmaktadır. Ancak herhangi bir sunuş işlemi olmadığından gündem gereği görüşmelere geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; şimdi beşinci kısım Güncel Konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15 güncel konuşma istemi vardır.

Birinci sırada, Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın “Nüfusumuz kaç? Nüfus politikamız ne?” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin 31 Ekim 2023 tarihli 9’uncu Birleşiminde, “Nüfusumuz kaç? Nüfus politikamız ne?” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ayşegül BAYBARS  Gazimağusa Bağımsız Milletvekili |

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

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, Kıymetli Vekiller; konuşma başlığım tabii ki hükümetin genelini ilgilendiriyor ve aslında çok basit iki soruyu kapsıyor. Bir nüfusumuz nedir? Yani sayısal olarak nedir, ikincisi de nüfus politikamız nedir? Tabii bugün aslında 2023 yılında ülkenin kaynaklarının, altyapısının, ülkenin veri tutma kapasitesinin ve becerilerinin geliştiği bir dönem olması gereken zamanda aslında sayısal olarak nüfusumuzun bilinmesi ve bu anlamda politikalar üretilmesi hatta ortada bir nüfus politikası olup da bu politika üzerine konuşma yapmak isterdim ama özellikle Sayın Başbakanın nüfus sorusu üzerine verdiği cevapta nüfusu biliyoruz ama söyleyemem cümlesinden sonra hepimizin merak ettiği toplumun da en fazla merak ettiği konulardan biri olan mademki nüfusu biliyoruz nüfusumuz nedir söylensin. Ben görevde olduğum 2018 yılından 2020 yılına kadar İçişleri Bakanlığı bünyesinde özellikle e–Devlet sistemine geçilmesi için bu ülkede yaşayan sadece vatandaş nüfusunun değil, aslında bu ülkede kayıtlılığın artırılmasına sebep olacak, vatandaş olmayan nüfusun da kayıt altına alınması için bir dizi adımlar atmıştık. Attığımız adımlardan bir tanesi neydi? Bu ülkede nüfusun vatandaş nüfusun sayısallaştırılmasıydı ve 2018 yılında 1900 yılından bugüne kadar olan ve bu ülkede doğup ve yurt dışında doğup vatandaş olan yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı alan tüm kişilerin kaydı tamamlanmıştı. Ölüm kayıtlarına baktığımız zaman maalesef ülkede ölüm kayıtları manasında yaşanan sıkıntılar aslında kırk yıl boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin veriyi işleme ve muhafaza etme yeteneğinde yıllardır geleneksel anlamda yaşattığı sıkıntılar nedeniyle ölüm kayıtlarında sorun vardı. Ve biz o dönemde göreve geldiğimizde belediyelerle birlikte özellikle ölüm rakamlarının da çünkü Sağlık Bakanlığında birtakım veriler var, belediyelerde birtakım veriler var ama aslında İçişleri Bakanlığında ölüm kayıtlarıyla ilgili bir düzenleme yoktu. Hatta 90 yaşının üzerinde 40 Bin nüfus görünüyordu sağ olan ve bu verilerin nüfusun sayısallaştırılmasıyla birlikte azaltılması yoluna gidildi. Dolayısıyla yurt içi ve yurt dışı doğumların ve burada yaşayan insanların kayıt altına alınmasıyla birlikte aslında vatandaş nüfusumuzun ne olduğunun ortaya konması son derece mümkün hale geldi. Fakat ne yapıldı bugüne kadar bu yani görevi bıraktıktan sonra biz üç yıl boyunca özellikle vatandaş nüfusun bu ülkede yaşayan nüfusun bu ülkede bilinmesi için herhangi bir adım atıldı mı diye bakıyoruz. Bu adımlar yavaş yavaş geriletilmeye başlandı. MAKS Projesi 2020 yılından beri bu ülkede her altı ayda bir biteceği söyleniyor. Ama bu konuyla ilgili de yanılmıyorsam Ulusal Birlik Partisi, Yeni Doğuş Partisi ve Demokrat Partisinin kurmuş olduğu hükümetlerin çeşitli vaatleri var. Ama bizim görevi bıraktığımız noktadan bir adım ileriye gidip bu ülkede belediyelerle nüfusun ve mekansal adres kayıt sisteminin ortaya konmasına yönelik ve bitirilmesine yönelik bir adım atılmadı. Bizler dokuz tane belediyeyle birlikte mekansal adres kayıt sistemini tamamlamış olmamıza rağmen şu anda belediye sayısının düşmesiyle birlikte geriye kalan dokuz belediye hala mekansal adres kayıt sistemini yenileyebilmiş değil ve bu nedenle de aslında ülkede nüfusun bu manada sayılması yönünde hala ilkel yöntemler tartışılıyor. Yani nüfus sayımı dediğimizde insanları evlere kapatarak sayım noktasında hala adım atılmaya çalışılıyor. Nüfus sayımı dediğimizde MAKS sistemi geçtikten sonra nüfusu sayacağız deniliyor ama MAKS sisteminin hayata geçirilmesi için 2020 yılından sonra atılan tek bir adım söylerseniz bunu inandırıcı kılacağım. Çünkü Lefkoşa Belediyesiyle yapılması gereken protokol bizden sonra yapılmadı. Aynı şekilde Girne Belediyesiyle imzalanması gereken protokol imzalanmadı. Mehmetçik Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve diğer Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Erenköy, Karpaz, Beyarmudu Belediyeleriyle ilgili herhangi bir adım atılıp da bu noktada sistemin entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili yine bir adım atılmadı ve olduğu noktada hala MAKS sistemi sayılıyor sayıyor ve bu anlamda da bitirilmesi mümkün kılınmıyor. Dolayısıyla da nüfus sayımı dediğimiz nüfusu bilmeme, kalabalık olma veya nüfusu söyleyememe üzerinden çok fazla aslında bu ülkenin itibarına, kurumlarının saygınlığına yaraşmayan meseleler ortaya çıkıyor. Çok basit aslında nüfusu bilmemek veya nüfusu söyleyememek övünülecek bir şey değil. Tam tersine aslında bu ülke için büyük bir ayıptır. Hele de bu Hükümetin kalkınma hamleleri hedeflerinde ekonomik bir vizyon ortaya koyma ve kalkınma hamlesiyle ülkesel fiziksel planı değiştirip ülkenin ekonomisi, sanayisi, üretimi kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atacağından bahsederken nüfusu 2010 yılının nüfus sayımı sonuçlarına göre projekte edeceğini iddia etmek tam anlamıyla aslında insanları boş bir vaat üzerinden kandırmaya benziyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında dünyada herkes bir politika ortaya koyarken nüfusu önemser ve nüfusu önemserken de kalkınma düzeyiyle değil artık veya ekonomik, sanayi, kültürel atılımla değil artık, aslında yaşayabilir, sürdürülebilir çevre anlayışını ortaya koymak için de nüfus politikası ve nüfus sayımını önemser. Nüfusu bilmek sadece sayı olarak rakamının şu olduğunu söyleme görevini ortadan kaldırmaz. Nüfusu bilmek üzerine bir de nüfus politikası inşa etmeyi gerektirir ve şu an bakıyoruz ki aslında bu ülkedeki nüfus politikası ne dediğimizde bu sıralardan yani Meclisin bana göre sol tarafında oturan kimse bu ülkedeki nüfus politikasının ne olduğunu söyleyemiyor. Üç tane nüfus politikası var zaten dünyada. Ya nüfusu artırmaya yönelik çalışma yaparsınız, ya nüfusu azaltmaya yönelik çalışma yaparsınız, ya da ne yaparsınız? Nüfustaki niteliği artırmaya yönelik çalışma yaparsınız. Üç tane alternatif var ve bu anlamda çok belki bu zamanda ilkel konular konuşuyoruz gibi görülür ama aslında avcılık ve toplayıcılık dönemlerinden beri insanoğlu bir arada yaşamaya başladığı dönemden beri kendi küçük hedeflerini dahi o nüfusu bilerek hayata geçirmeye çalıştı. Mesela avcılık, atıcılık dönemlerinde besin kıtlığı yaşadığı için o dönemdeki topluluklar örneğin işte doğurganlığı engellemeye, yaşlı nüfusu öldürmeye kadar giden bir karar uygulamışlardır mesela. 4 Bin yıl önce Mısır’da Rahipler bir ülkede ekonomiyi geliştirmek için nüfus artış ve azalışıyla ilgili çalışmalar yaptılar. Örneğin ilk nüfus sayımı Çin’de yapıldı. Konfüçyüs ortaya çıkıp dedi ki nüfus eğer bir ülkedeki nüfus artarsa o ülkede iş gücü verimliliği de kısıtlanır ve insanların yaşam düzeyi olumsuz etkilenir. Milattan önce yüz yılında Romalılar Milattan önce yüzden bahsediyorum, belki ilginizi çeker. Ve ne kadar bu hükümetin ilkel politikalarla hala adım atmaya çalıştığını gösterir. Milattan önce yüz yıl önce vergiyi toplayabilmek için askere gidecek erkek nüfusu bilebilmek için dahi nüfus sayımı yapma adımları atmışlardır. Nüfus o kadar çok önemlidir. Ama bugün aslında biz nüfusumuzu bu anlamda sadece vatandaş nüfus değil, bu ülkede yaşayan nüfus olarak da ortaya koymuyoruz. 2018 yılına kadar bu ülkede kayıtlılık yoktu. Kayıtlılığın olmadığı yerde de 2018 yılına kadar aslında nüfusumuzun rakamını söyleyebilecek bir durumda da değildik. O kadar aslında 4 bin yıl öncesine göre geri kalmış politikalarla bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler böyle bir adım atmaya çalışıyorlardı. 2018 yılında vatandaş nüfus dışında örneğin bu ülkeye çalışma izniyle, oturma izniyle gelecek olan insanların 18 yaşının altındaki çocuklarının kayıtları alınmıyordu. Evet, muhaceret kayıtları alınabilir belki gelirken ama bu ülkede çalışma hayatında olan insanların 18 yaşının altındaki çocukların kaydı alınmıyordu. Bu kaydı almadığınız zaman ne olur? Eğitimi planlayamazsınız. 2018 yılından önce 65 yaşın üzerindeki kişilerin bu ülkede oturma izni alarak yaşamasının sağlanmıyordu. 65 yaşın üzerindeyseniz bu ülkeye gelin yaşayın istediğinizi yapın sizi bilmek zorunda değiliz, bir sisteme dahil olmak zorunda değiliz deniyordu ve dolayısıyla biz aslında bugün hala sağlıkta konuştuğumuz sıkıntıları yaşıyoruz. Çünkü aslında 65 yaşın üzerindeki kişiler sağlıkta en fazla yaşları icabı sağlıkta en fazla harcama yapılması gereken en fazla doktor ve sağlık hizmeti alması gereken gruplardır. Ama 2018 yılına kadar bu kayıtlar da tutulmuyordu ve zamanında çok tartışmalı olan İkamet ve Vizeler Tüzüğüyle ilk kez bu ülkede turist olarak bu ülkeye gelmeyecek insanların, yani bu ülkede yaşama niyetini beyan etmiş insanların sıfır yaşından, kaç yaşına kadar gelmişse bu ülkeye oturma izni alacak, çalışma izni alacak, öğrenci izni alacak insanların tümünün kayıt altına alınması için bir tüzük çıktı. Ve dolayısıyla ilk kez 2019 yılında 18 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşın üzerindeki çocuklar bu ülkeye üç ay gelip, iki ay çıkan, sürekli aslında bu ülkede çalışıp ama bu ülkede kaydı olmayanlarla ilgili kayıtlılık sağlanmaya başlandı. Ama 2020 yılında biz görevden gittikten sonra bu hükümet ne yaptı? Yani gelen bütün hükümetler ne yaptı? Boş verin İkamet ve Vizeler Tüzüğünü dedi. Yine aynı kayıtsızlığa devam etti. Öğrenci izinleri ki, şu anda aslında toplumda en fazla konuşulan hem eğitimin geleceğinin niteliğini ve eğitim kurumlarımızı üniversite adası dediğimiz ülkeyi sıkıntı altına sokan öğrencilerin bu gerçek öğrenci olup olmadığını tespit edip kayıtlılığı sağlayacak olan öğrenci izinlerini yine uygulamaktan vazgeçtiler, yine insanlara cezalarını silmeye başladılar ve yine 18 yaşın altındaki insanları kaydetmemeye, 65 yaşın üzerindeki insanları da kayıt altına almamaya devam ettiler. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir kalkınma planı hamlesi yapabilecek durumda değilsiniz veya nüfus politikası ortaya koyabilecek veya nüfusu biliyorum dediğinizde nüfusu söyleyebilecek durumda da değilsiniz. O yüzden nüfusu biliyorsanız zaten herhalde birazdan bunu söylemeye çalışırsınız. Ama bunların hiçbiri şu anda bu ülkede kayıtlılık altında kayıt altına alınabilmiş durumda değil ve bu anlamda da baktığımızda işte cezaevindeki nüfus sayısının arttığından bahsediliyor. Cezaevindeki nüfus biliniyor ama mesela. Peki, cezaevindeki nüfusun aslında 900 olan nüfusun yarıdan fazlasının bu ülkede işte bu kayıtsızlığın sonucu olarak ülkede suça tevessül eden insanlardan oluştuğunu biliyor musunuz? Elbette biliyorsunuz. Çünkü rakamlara baktığınızda cezaevi nüfusunun yarıdan fazlasının vatandaş olmayan nüfus olduğunu görürsünüz. Demek ki bu ülkeye giriş çıkış sorununu hala çözemediniz. Demek ki bu ülkede yaşamasına karar verdiğiniz nüfusla ilgili bir nüfus politikası ortaya koyamadınız. Nüfus politikası dediğimiz mesele de sadece rakamlardan ibaret değildir. Bakın 2022 yılında Dilek Öncül Hanım gençlikle ilgili bir anket çalışması yapmıştı ve bu ankette yüzde 57.30’u gençlerin 18–24 yaş arası ve 24–30 yaş arası gençlerde yapmış olduğu ankette 18 yüzde 57.30 bu ülkedeki gençlerin maddi imkansızlıklar ve gelecek kaygısı nedeniyle göç etme eğiliminde olduğuna dair raporları vardı. Ben geçen Meclis konuşmamda da geçen sene de buna değinmiştim. Peki, bu ülkenin nüfus politikası ne? Gençleri bu ülkede tutma adına bir şey yapıyor muyuz, yoksa bizim gençlerimiz göç etsin dışarıdan göç alma konusunda daha fazla istekli miyiz? Bu bir nüfus politikasıdır. Nedir nüfus politikası? Bu ülkedeki gençlere istihdam yaratma niyetinde miyiz? Bu ülkede kişi başına düşen geliri hesap edebilmek için nüfus sayımızı gerçekçi veriler üzerinden ortaya koymaya hevesli miyiz gibi sorular son derece önemlidir ve bu ülkede çalışma hayatında belki Sayın Bakan bize verileri verebilir. Çalışma hayatında vatandaş olmayan nüfus sayısı nedir? Bunların özellikle ne kadarı nitelikli iş gücüdür, ne kadarı aslında göç alarak ortaya koyduğumuz bir nüfus politikasıdır. Bugün Türkçe konuşmayan ve dilimizi konuşup kültürel ve sosyal entegrasyonu yapılmayan birçok alanda çok kültürlülüğün yarattığı bir dezavantaj silsilesini yaşamaya devam ediyoruz ve sadece bu iş ve istihdam sektörü açısından değil, okullarımızda yarattığı sorunlar açısından da son derece önemlidir. Okullarımızda bir nüfus politikası hayata geçirebilmek mümkün değil. Çünkü siz 18 yaşın altında yani bir yılda, dört yılda dört katı artmış yabancı nüfusun buraya gelmesi halinde bırakın işte geldiği ülke, kültürel kimlik bu ülkedeki entegrasyonun sağlanmasını, sadece sayısal olarak bile okul kapasitesini ortaya koyacak kayıtlılığı ve veriyi bile sağlayamamış bir durumda. Dolayısıyla bugün eğitimde yaşanan sıkıntılardan bahsediyoruz. Eğitimde yaşanan sıkıntılar işte deprem güvenliği açısından veya okulların durumu açısından değil, ülkeye nüfus politikasızlığı ve dağınık bir politik yoksunluk nedeniyle kontrolsüz aldığınız göçün sonuçlarını da yaşıyoruz. Bu sadece sayısal olarak değil, nitelik olarak da sorun yaratmaya başladı. Çünkü Türkçe bilmeyen çocukların okullarda, sınıflarda sıkışık derslerde aslında eğitim almaya başlaması, gettolaşmaların belli bölgelerde başlaması, Türkçe konuşulmaması noktasında devam eden ve o belli bölgelerdeki özellikle bu İskele bölgesi için son dönemlerde çok konuşuluyor. Çünkü oralarda iyice gayrimenkul sektörü ve yatırımın önünü açmak için aslında oradaki sosyal, kültürel, ekonomik ve istihdam modellerinin önüne geçmeye başladınız. Bu sadece okullarda sağlık altyapısında değil, ihtiyaç olacak aslında dini hizmetlerde, ihtiyaç olacak işte defin işlerinde, ihtiyaç olacak o entegrasyonun sağlanması için sosyal yaşamda da bir adım atmamanızı sağlıyor. İskele’de insanlar eskiden ekonomik kalkınma manasıyla yabancı gelen nüfusu esnafın yüzünü güldürürken artık İskele’de her alanda kayıtlılık sağlayamadığınız gibi işte kayıt dışı emlakçı, kayıt dışı avukat, kayıt dışı kuaför, kayıt dışı diğer meslek gruplarından hiçbir denetim olmadan tamamen serbest bıraktığınız ve kontrolsüz bıraktığınız nüfus yüzünden aslında insanlar ekonomik anlamda zarar görmeye başladı. Dolayısıyla günlük çıkarlar ve günlük politikalar değil, aslında bir nüfus politikası hayata koyarak bunları yapmanız gerekirken, bunların hiçbirini hayata geçirmediniz. Sayın Başkan iki dakika daha rica edeceğim.

BAŞKAN – Buyurun devam edin.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Süremin bittiğini biliyorum.

BAŞKAN – Devam edin.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Ve dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Mesela acaba İçişleri Bakanı çağ nüfusla, çağ nüfusun kaç olduğunu biliyor mu? Daha önceki İçişleri Bakanları biliyor muydu? Örneğin vatandaşlık politikasında mesela sonradan vatandaş yapılacak olanlarla ilgili bir kriter ortaya koyarken çağ nüfusu dikkate aldı mı? Doğum yoluyla yapılacak vatandaşlıklarla sonradan yapılacak vatandaşlıklar arasında bir denge kurmayı düşünüyor mu? Bu konuda nasıl bir entegrasyon politikası da hayata geçirmeyi düşünüyor? Tabii ki bu sadece nüfus politikası dediğimiz mesele sadece İçişleri Bakanlığının hatta İçişleri Bakanlığının konusu da değil aslında. Çünkü nüfus politikası dediğimiz mesele aslında ülkedeki üretimin, ticaretin, sanayinin ülkedeki altyapının, kaynakların, yolların, ulaşımın planlanabilmesi açısından altyapınızı kaynaklarınızı tespit edip ona göre nüfusu dağıtmanıza ve ona göre dışarıdan göç yoluyla nitelikli veya düz işçi veya insan gücünü ülkeye almanıza bağlı. Yani bu bugün konuştuğumuz meseleler bakın yani Google'a yazın dünyada ülkelerin her biri dönemsel olarak farklı nüfus politikaları ortaya koymuşlardır. Nüfusu arttığı dönemlerde iş gücüne ihtiyaç duyduğu ve iç kaynaklarla sağlayamadığı dönemlerde başka eğilimlere girmiştir ama biz bugün burada kendi vatandaşımızın dahi işsizlik rakamlarına, kadın işsizlik rakamlarına, dezavantajlı gruplara, ara eleman yetiştirmeye yönelik atılacak adımların hiçbiri yapılmıyor, hiçbir politika ortaya konmuyor. Bu ortaya konmayan politikalarla kendi haline bırakılmış, dağınık, plansız bir ülke var. Dolayısıyla ben merak ediyorum bizim aslında nüfus politikamız nedir? Bizim niyetimiz genç nüfusu arttırmak mı? Ülkenin nüfusunu arttırmak mı? Toplumsal hedeflere ulaşma noktasında ekonomiyi, sanayiyi, ticareti bu anlamda artırmak anlamında veya ucuz iş gücünü temin etmek anlamında ne gibi politikalar ortaya koymaya çalışıyoruz? Mal ve hizmetleri talepleri artırmak için mi daha fazla nüfus istiyoruz yoksa daha fazla nüfus istemiyor muyuz? Bunların tümü aslında bütün dünyanın ortaya koyduğu ve çalıştığı rakamlar ve bildiği rakamlar. Hatta 2015 yılında örneğin İstanbul'da bir İstanbul Taahhütnamesi imzalandı Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı yapıldı. Yani dünya artık veya ülkeler artık sadece kendi nüfusunu ve kendi kalkınma planlarını, kendi sınırları içerisinde belirlemiyorlar. Başka ülkelerle birlikte dünyadaki nüfusun sadece ekonomiye, ticarete değil aynı zamanda iklim değişikliğine, aynı zamanda üremeye, doğurganlığa, salgın hastalıklara, dezavantajlı gruplara veya işte suya, yemeğe erişimi olmayan insanlara entegre bir politika ortaya koymak için dünya bir araya gelip bu konuda nüfus ve kalkınma konferansı düzenliyorlar. Ama biz ortaya bir kalkınma planı attık ama ne nüfusumuzu biliyoruz, ne nüfus politikamızı biliyoruz, ne de bununla ilgili tartışıyoruz. Yeri gelmişken bakanlardan herhangi biri kalkınma planı konusunda da ne gibi bir çünkü yani Meclisin şu tarafında olanlara en azından kendi adıma konuşayım bu konuda hiçbir bilgi sahibi değiliz. Bu kalkınma planıyla ilgili çalışmalar başlandığı masaların oluştuğu söyleniyor ama bununla ilgili o masalarda konuşulan ve konuşan arkadaşlar diyor ki veri bilmiyoruz. Hatta o kadar veri bilmiyoruz ki gerçekleşme rakamları bile açıklanmadı. İstatistik Kurumu ortaya bir şey koymadı. 2021’in bazı verileriyle iş yapmaya çalışıyoruz. Bakanlıklardan veri talep ediyoruz, bakanlıklar verilerle gelemiyorlar. Yani bırakın sizin nüfusu bilmemenizi, politika geliştirmemenizi vesaire sizin kendi istediğiniz insanlarla, kendi kalkınma planınızı hazırlamaya başladığınız o yuvarlak masalarda bu insanlar bunları konuşuyorlar. Bunların hiçbirini bilmediklerini, bilmedikleri konuda neyin kalkınmasını sağlayacak politikalar koyacaklarını soruyorlar. Burada beş tane bakan var beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu beş bakan hangimiz konuşmalıyız dememeli. Bence her bakan çıkıp kendi konusuyla ilgili konuşmalı. Çünkü nüfus politikası dediğiniz mesele İçişleri Bakanlığının meselesi değildir. Her Ekonomi Bakanının da Ulaştırma Bakanının da, Sağlık Bakanının da, Çalışma Bakanının da burada oldukları için söylüyorum meselesidir. Kendi Hükümet Programlarında yazan veya kendi koymaya çalıştıkları vizyonla ilgili acaba nüfus, nüfus politikası ve kalkınmayla ilgili ne düşünüyorlar? Bir şey düşünüyorlar mı? Umurlarında mı? Merak ediyorum. Şimdi hep birlikte göreceğiz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sayın Dursun Oğuz buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclisimize.

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ayşegül Hanıma teşekkür ediyorum. Yılların sorununu, tıpkı kendi zamanında çözülemeyen sorunu ve yıllardan beri de bunu çözmekle ilgili Hükümetlerin çalıştığı ama hala bir rayına oturtamadığı bir sorunu dile getirdi. Bu bugünün sorunu değil ama çözülmesi gereken bir sorunu ki sondan başlayayım bu ülkenin geleceğiyle ilgili siz mutlaka kalkınma planları da yaparken, kendi neye göre yapacaksınız? Ülkenin kaç nüfusa göre. Hizmet alanları nedir? Kalkınması ne olacaktır? Turizm midir? Eğitim midir? Yani beş bakanla ilgili dedi belki de bütün bakanlıklarla ilgilidir ama bu ülkenin geleceğinde hedef, alan belirleyip de o alana göre bir ülkenin belki de birinci öncelikli kalkınmasını şekillendirmesi lazım. Şimdi biz ne diyoruz lokomotif sektör turizm ve eğitim dedik. Yıllarca turizm ve eğitim üzerine gittik. Tabii burada tartışılır. Personel sayın ne kadardır? Bu sektörde çalışan ne kadar yerli iş gücü var? Ne kadar yabancı iş gücü var? Ne kadara ihtiyaç var? İhtiyaç analizlerinin yapılması lazım. Buna göre hizmet içinden tutun, meslek edindirmeden tutun hepsini yapın. Biz bu ülkede bu kadar işsizlik var diyoruz ama maalesef bu ülkeye de o kadar da yabancı iş gücü geliyor. Bir yerde işsizlik var, bir yerde yabancı iş gücü var. Tabii bu defa da ne diyorsunuz, işte kalifiye eleman. İşe göre insan. Bizim ülkemizde de belki de bu insanlarda bu işleri yapacak insanlar var. Neden onlar tercih etmiyor? Bunların da hepsinin sorgulanması gerekiyor baktığınız zaman. Neden bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı aynı işi yapmazken ve ben işsizim derken dışarıdan getirdiğiniz bir insan o işi yapıyor? Bunların tabii hem alım gücüyle ilgili, hem ekonomik ölçülendirmeyle ilgili hep bunların da bakılması gerekiyor ama sonuçta bu sorun bu ülkenin sorunu. Bu ülkenin geleceğini ilgilendiren bir sorun. Bugünüyle ilgili değil. Geleceğiyle ilgili ki inşallah Sayın Başbakan da açıkladı ama veriye dayalı yaptığınız her hamle, her planlama daha net ve daha garanti olur, önünüzü görmenizi sağlar. Sadece ne olur, arada yol haritaları, yol aksaklıkları olursa işte bir covid gibi veya bulaşıcı hastalıklar gibi veyahut da bir savaş ortamı gibi bunlar hedeflerde sapmalara yol açabilir ama normalde baktığınızda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gün veyahut da ayda bastığı zaman nüfusunu bilmesi lazım. Ayşegül Hanım 2018’de diyor bir şeyler yaptık ama Ayşegül Hanım 2018’de bir veriye göre 1900’lerde yapılan doğuma göre bir çalışma yaptığını söylüyor. Ölümle ilgili kayıtlarda dediği doğrudur ki bu geçmişten kaynaklı bir durumdur. Bizim bu ülkede maalesef veriye ulaşma ve veri saklamayla ilgili sorunlarımız var ve bugün hala dairelerimiz kurumlarımız içinde de dijitalleşmeye geçemediğimiz o kadar dairelerimiz var. Bizim daha altyapı eksikliklerimizi yapamadık maalesef ya bir tarafta günlük sorunları konuşuyoruz da bir tarafta da kurumsal yapıyı tamamlayamadığımız da durumlar var maalesef. Bu neyi etkiliyor? Vatandaşa hizmeti etkiliyor. Bu neyi etkiliyor? Sizin veriye ulaşmanızı etkiliyor. Şimdi 2018’i verdiğiniz için söylüyorum ben de sonuçta içeriden müdürlerimi aradım, bilgi aldım. 2018’de sizin vermiş olduğunuz o günkü girdiğiniz verilerle 2019’daki Cumhurbaşkanı arasında yaklaşık 42 binlik bir fark çıkmış. Yani o gün bile net değildiniz. O gün elinizde bulduklarınızı girdiniz ama elinizde bulduklarınız size gerçeği yansıtmadı. Tıpkı şu anda bu ülkedeki kaçak nüfusla veyahut da izinsiz bu ülkede kalanlarla yapmış olduğumuz mücadele gibi. O nedenle hem mevcut durumdan düze çıkmak lazım, hem bu ülkeye gelenin de ne amaçla geldiğini bilmek lazım. Yani biz şimdi Muhacerette gerçekten sıkı tedbirler uyguluyoruz ve daha da sıkacağız. Bu ülkeye gelen kişinin ne amaçla geldiğini bileceğiz. Turizm için geliyorsa buyursun. Kaldığı yerle ilgili onun başka teknik boyutlarla ilgili tamam ama öğrenci adı altında gelenlere yükseköğretimi kötülememek adına, hep öğrenciyi hedef yapmak adına değil, doğru işlerle, doğru şekilde bu ülkeye öğrenci amacıyla gelenlerin gelmesinin de yolunu açacağız. Turizmin dışında öğrenci, bir de çalışma izinleri. Çalışma izinleriyle ilgili zaten ön izin, bir kural koyulmuş ama ondan sonraki süreçte de oluşan olumsuzlukları da ilgili bakanlıklarla da konuşuyoruz. Hem Eğitim Bakanlığıyla konuşuyoruz, bir şekilde artık kontrol altına, zapturapt altına almamız lazım ve biz bu ülkeye giren her kişinin nerede olduğunu bilmemiz lazım. Bu konuyla ilgili Marks Projesi doğrudur. Yıllardan beri çalışıyor, bakın yıllardan beri. Hükümetlerin değişmesi fark etmiyor. Sonuçlanmadı. Siz bir tane dediniz, doğrudur bir örnek belediyemiz ilkleri yapan sağ olsun Sayın Başkan Değirmenlik Belediyesi yaptı. Şu anda dokuz tane belediyeyle daha protokol imzalanmış durumda. Bunların eğitimleri verildi. Şu anda veri girişine başladılar ama 18 belediye düşmesinden dolayı diğer sekiz belediyeyle de ilgili çalışmalar devam ediyor. Onların belli altyapıyla ilgili talepleri var. Çünkü belediyeler de sonuçta buraya bir zaman, ekonomik, para, başka giderleri de olacak ve bununla ilgili teknik altyapının da tamamlanması gerekiyor ve tamamen bu şekilde bu sistem girdiği zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen kişinin hangi adreste, nerede kalacağını bileceksiniz. Şu andaki duruma baktığınızda Muhacerette bizle ilgili son zamanda özellikle transit vizeden sonra birçok yükseköğrenimle ilgili şikayetler de geldi üniversitelerde. Çünkü Muhaceret memuru geldiğinde mesleki bilgisine göre bir analiz yapıyor orada. Bir mülakat gibi bir durum yapıyor. Her geleni almıyor. Orada sorgulaması da kendine göre diyor ki keyfi değil ama mesleki bilgisine göre bu giremez diyor. Transit vizesi olan bazılarını da içeriye alınmadı o zaman. Bazı yönlerden, bazı sektörlerden de eleştiri geliyor ama biz nedir hassas davranıyoruz. Sektörlerle dediğim gibi hem sorunları konuşarak, bireysel anlamda da 24 saat esasına göre çalışıyoruz ama artık bu ülkeye gelen her bir bireyi bilmemiz lazım. Ayşegül Hanımın sorduğu bazı işte bu ülkeye gelen çalışma izinlilerin yanında kalan ailelerle ilgili. Doğrudur, bununla ilgili çalışma izinlerinin yanında gelenlerle ilgili şu anda yasalarımıza bir imkan var ki insanlar ailelerini, çocuklarını getiriyorlar. Bu geldiği zaman ne oluyor? Sağlık Bakanlığının yükü artıyor. Bu olduğu zaman ne oluyor? Eğitim Bakanlığının yükü artıyor. İşte kalkınma planlarının içinde bunlara da göre de bir politika, yani nüfus politikasının bir şekilde devlet politikası haline getirilmesi lazım. Bu ülkenin sektörlere göre ve geleceğe göre nüfusu kaç olmalıdır ona göre de bir nüfus politikası belirlemesi lazım mı? Evet, belirlemesi lazım. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz derseniz, bununla ilgili seyretmiyoruz. Bununla ilgili biz de Hükümet olarak çalışıyoruz ve konuşuyoruz. Bunu çıkıp da aleni her yere de konuşması, bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz. Tıpkı yabancıların emlak alımıyla ilgili, tıpkı bu ülkenin sokaktaki insanımızın endişesinin hepsi bizde de var.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Çok müstehcen yahu. Hep mahrem.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Yok bazı konuları çıkarsınız dersiniz ki ben bunu yapacağım, yapamadığınız işleri konuşursanız da siyaseti de yıpratırsınız, kendinizi de yıpratırsınız ama bu demek değildir ki hiçbir şey yapmayacaksınız ya da işte günü geçirelim. Öyle bir şey yok.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Soru net aslında. Başbakanın bilip de söylemediği rakamı siz biliyor musunuz?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Yani…

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Başka sorum yok. Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Doğuş Hanım soru soracak.

BAŞKAN – Şimdi Ürün Solyalı Beyin bir sorusu vardı. Sayın Doğuş Derya buyurun sorun siz de.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Yani Ürün Beyin sorusu da vardı sorularımın içinde. İsterseniz not alın çünkü tek tek hepsine cevap rica ediyorum önemlidir. Birincisi, nüfus sayımı yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü veri zorluğu var, belediyeler üzerinden sisteme giriş yapılacak falan gibi şikayet etme mercii değil İçişleri Bakanlığı. 2011’den beridir bu ülkede nüfus sayımı yapılmadı. De facto ve de jure nüfusu görebilmemiz için artık bir çizgi çekilmesi için nüfus sayımı için gerekli bütçe ve hazırlığın yapılması var mı planınızda? Bu birinci soru. İkincisi; 2020 yılından bu yana kaç yurttaşlık verildi? Bunu net bir rakam olarak rica ediyorum. Çünkü 2020 yılında Sayın Tatar’la Sayın Akıncı arasında Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda seçimde 4 bin 500 civarında oy farkı vardı. Sadece 2021 yılında o dönemde Kutlu Beydi yanlış hatırlamıyorsam İçişleri Bakanı 5 bin yurttaşlık vermişti. Üçüncü sorum; Türkiye'den buraya gelip de yirmi yıldan fazladır çalışan fakat Doğu kökenli olduğu için ırkçılığa maruz kalarak, hiçbir şekilde yurttaşlık alamayan güvenlik soruşturması adı altında yurttaşlık alamayan insanlar var. Beş yıl burada olana, altı yıl burada olana yurttaşlık veriliyor. Zamanında hiçbir sosyal yatırımı olmayan öğrenci olan adama yurttaşlık verilmişti. Sonra bu Meclise milletvekili diye girdiydi ama bu insanlar 20 yıldır, 21 yıldır bu ülkededir işçi olarak çalışıyorlar fakat Kürt oldukları için ya da Doğu kökenli oldukları için güvenlik adı altında bu insanlara ayrımcılık yapılıyor. Dördüncü sorum; Bakanlar Kurulunuz, Bakanlar Kurulu kararıyla yabancıların aldığı mal sayısını artırıyor belli yabancılara mal alabilme imkanı tanıyor. Bir sürü Bakanlar Kurulu kararı oldu bundan önce. İçişleri Bakanı değildiniz ama Bakanlar Kurulundaydınız. Kimden geliyor bu talepler, hangi ilişkiler sonucunda oluyor? Onu merak ediyorum. Ve beşinci sorum; üniversiteler şu anda öğrenci getirebilmek için belli ülkelerden öğrencileri neredeyse acente olarak kullanıyorlar. Özellikle Afrika ülkelerinden belli öğrencilerin harcını ödeyerek, altına araba çekerek, belli bir para vererek bazen insan ticareti yapılma noktasına geliyor. Bu konuda Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıyla beraber daha önce CTP’nin Hükümette olduğu dönemlerde bir sistem kurulmuştu ki bu öğrencilerin insan ticareti mağduru olması engellensin. Üniversitelerle ilgili herhangi bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Çünkü artık yani bu işin ticaretini, töhmet altında bırakmak istemiyorum üniversitelerimizi. Ama özellikle bunun üzerinden üniversitelere Türkiye'deki YÖK'ün yaptığı ayrımcılıktan da kaynaklı çünkü Türkiye'den gelen öğrencilere burslu, yarı burslu ya da tam burslu okutacaksınız zorunluluğu getiriliyor buradaki üniversitelere ve üniversiteler zarar ediyor. Dolayısıyla yabancı öğrenci arayışına girip dolaylı olarak insan ticareti yapmaya başlayan bir yere doğru evriliyorlar. Bununla ilgili bir önleminiz var mı? Hepsiyle ilgili cevap rica ediyorum.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – İlk sorunuzu alayım.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Nüfus sayımı yapmayı düşünüyor musunuz?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Evet, şimdi nüfus sayımıyla ilgili tabii ki İstatistik Kurumu'nun böyle bir talebi düşüncesi var ama nüfus sayımıyla ilgili birim o, onunla ilgili hükumet bir karar alacak. Marks projesini beklersek zaman alacağı için haklısınız çünkü bilgiye erişim veya beklediğimiz o bilgiye erişim bir süreç alacak. O sürece kadar siz onu beklemek mantıklı mı? Değil. Ona göre, bana göre de Ayşegül Hanımın dediği veri ne kadar sağlıklı olur o girmeyle ilgili? Çünkü biz daha önceki veri tabanının üzerinden şu doğumları, ölümleri veya yapılan vatandaşları ekleyerek bir nüfus olası bir nüfus olası bir gibi gözüküyor. O nedenle net için nüfus sayımı olması aslında gerekli. Bunu istatistik birimiyle görüşüyoruz ama netlik yok şu anda onu net olmadığı için diyemem. 2020 yılından itibaren Meclise ne kadar olduğunu çıkartırım onu da veririm. Şu anda Asım Beyin bir 2023 yılıyla ilgili bir soru önergesi vardı ona cevabı yazdık onu yollayacağız. Geçen defa da yine burada bir arkadaşımızın sorusu vardı ona yine verilen vatandaşların hepsini çıktım söyledim yanımda yok. Doğu kökenli konusunda şu KKTC’de vatandaşlık yapılırken gerek normal işte uygulamada 11 yıl veyahut da uzun yıllar burada çalışmış herhangi bir sebeple sorunu olanlarla ilgili sağlık ve güvenlik haricinde sorunu olanlarla ilgili Bakanlar Kurulu kökene bakmaksızın vatandaş yapıyor. Yani köken ayrımı yok ha sizin dediğiniz belli isimler varsa…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Yok Sayın Bakan özellikle söyleyeyim belli isimler değil tam tersi güvenlik soruşturması var deniliyor ama hiçbir şekilde o güvenlikle ilgili o kişinin sakıncası nedir diye bir dosya gelmediği gibi bu kişiler Türkiye’ye gidip gelmeye devam ediyorlar. Yani eğer güvenlikle ilgili bir sakıncalı kişi olsalar zaten Türkiye Cumhuriyeti almayacak kendilerini. Bakanlıktan değil sanırım Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından kaynaklanan bir uzunca bir dönemdir süregelen bir sıkıntıdır bu. Bu insanlar zaten güvenlik sorunu olacak olsalar Türkiye’ye giriş yapamayacaklar gidiyorlar ailelerini görüyorlar.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Şöyle bir cevap vereyim.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Bu ülkede 20 yıldır yaşıyor ama hep de doğu kökenlileri oluyor yani.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Şöyle bir cevap vereyim Teberrüken Bey de İçişleri Bakanlığı yaptı, Asım Bey de yaptı, Ayşegül Hanım da yaptı. Bir kural var, bir sistem var oradan şimdi aynı köydeki indirgiyorum aşağı şehirde demiyorum aynı köydeki bazen birine geliyor birine gelmiyor. Onunla ilgili Türkiye Cumhuriyetinden gelecek olan o soruşturmanın belli kısmı biz KKTC içindekilerle zaten yapıyoruz. Evlilikten olunca KKTC’deki tüm sicilinin şeceresine bakıyoruz. Bazen mesela bir tane örnek var önünde 20 küsur yıldır burada inşaat iş yapıyor. Çocuklar hep burada doğdu Türkiye Cumhuriyeti’nden geldi olumlu ama buradaki polisten olumsuz geldi. Yani bizim ülkemizdeki polis teşkilatında eğer bu ülkede herhangi bir durum varsa o da engelleyebiliyoruz. Askere bağlıktan değil polis sonuçta bir soruşturma yapıyor KKTC içerisinde. Biz yasa göre diyor ki güvenliği, olumlu gelmek şartıyla.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – En azından sizden ricam şudur. Bir kişiyle ilgili geçenlerde bu G 82 meselesiyle ilgili de aynı şeyi söylemiştim.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Ha yani şundan dolayı gelmediğini diye.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Bir müsaade ederseniz şunu ifade etmek istiyorum. Bir kişi eğer buradaki polis ya da Türkiye'deki polis bu kişi sakıncalıdır diye hakkında bir rapor gelmişse onu bilme hakkına sahiptir. Bu insanlara hiçbir açıklama yapılmıyor o dosyada ne olduğunu bilmiyorlar ve yıllar boyunca bu ülkede yabancı uyruklu olarak yaşamaya devam ediyorlar. Üç senedir, beş senedir buraya gelen torpilliler kökenleri doğu olmadığı için alıyorlar veya parası olan para babaları, yatırım yaptı adı altında bir sürü ayrıcalık ve teşvikle bu ülkede ensemiz de lingiri oynanıyor, Kıbrıslı deyişiyle. Ama bu insanlara, yoksul insanlara, işçi emekçi insanlara bu ayrım yapılıyor. Sizin vicdan sahibi bir Bakan olduğunuzu bildiğim için özellikle söylüyorum siz de biliyorsunuz ki aslında bunun arka planında eğer sakıncalı bir durum varsa o kişinin bunu bilme hakkı vardır. Uğraşmasın yani daha fazla bunu bilme hakkını en azından o insan hakkını sağlayabilmek zorundadır Bakanlık.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Şimdi aynı şeyi tekrar diyeceğim aynı iki kişiyle, aynı yerleşim yerinden gönderdiğiniz güvenlikte biri olumlu geliyor birine herhangi bir cevap gelmiyorsa olumsuz da dahil çünkü sizin anladığım olumlu veya olumsuz gelmiyor diye zaten olumlu gelse sorun olmaz, olumsuzlukla ilgili. Bu kendi kayıtlarla ilgili bununla ilgili bilginin içeriğinde gerisinde ne olduğuyla ilgili bilmiyorum. Ha ama ben Bakanlar Kurulunun, Hükumetin ve köken olarak ayrım yaptığını kabul etmiyorum. Çünkü yaptıklarımızın içinde Bakanlar Kurulu'nda yani Türkiye’nin coğrafi bölgesinin her yerinden onu bırakın zaten yurt dışında olanları da yapıyoruz.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Bakanlar Kurulu demedik Sayın Bakan farkındaysanız Güvenlik soruşturması…

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Güvenlik soruşturmasına dayanıyorsunuz da şey tamam güvenlik soruşturmasında doğu kökenli olup da olumlu gelen var. Sanki de öyle bir algı oluyor ki doğudan, doğu kökenli hiç kimseye olumlu gelmiyormuş gibi ha bazılarıyla ilgili tamam ama gelmeyen bir şeye gelmeyen bir şeye ben onunla ilgili gerisiyle ilgili yorum yapamam zaten.

ONGUN TALAT (Yerinden) – Dursun Bey izniniz olursa, Doğuş Hanımın da izni olursa biraz açmak açısından ben de bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi buradaki sorun zaten Bakanlar Kurulunun bir ayrım yaptığı iddiasına dayanmıyor. Zaten buradaki sorun bu memleket yarısının kendi ahvali içerisinde zaten bu yani polisin de bu anlamda sivil otoriteye bağlı olmamasından kaynaklanan bir sorun. Yani bizim aslında sizden halk adına talebimiz şu; Bu alanlarla ilgili iddia sahibi olun yani kendi burada yaşayan insanlarla ilgili olarak böyle şeffaflıktan uzak birtakım işlem insanları işte askıda bırakacak. Acaba sorunum nedir? Acaba başıma bir şey gelir? Şu mu, bu mu? Gibi bir kendi güvenlikleriyle de alakalı çünkü bu anlamda kendi huzurlarıyla da alakalı bir sorundur. Bu buralarda iddia sahibi olması lazım İçişleri Bakanlığının yani sizin ilgili makamlara bunu sorabilmeniz gerekir. Her ne kadar da evet fiilen size bağlı olmasa da ama günün sonunda siz bu alanda görev yapan bir Bakansınız ve Kıbrıslı Türkler adına bu alanlara sahip çıkmanızla ilgili bir sorudur Doğuş Hanım herhalde yanlış bir şey söylemedim.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Ve kendisi yani asker kökenli olduğu için o iletişimi kurabilecek yani hepimizden çok daha avantajlı olduğu için bu insanların bu insan hakkı ihlalini giderebilecek anahtar kişi sizsiniz.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Gerekçe olmasıyla ilgili yani olumsuz, neden olumsuz? Çünkü bazılarının gelmediğiyle ilgili bizde de var. Evet, yabancılara mal satışıyla yani şudur da değil şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre neyse odur. Bakanlar Kuruluna bugün de gelecek yabancılara biliyorsunuz. Konut anlamında bir tane konut var. Bizim şu anda yabancılara mal satışıyla ilgili en büyük bu ülkenin sorunu maalesef sözleşmeli satıştır ve bununla ilgili çalışıyoruz. Yani şey her gün çalışıyoruz yeni yeni önerilere de bakıyoruz ama buradaki amacımız bu sorunu ortadan kaldırmak ve bundan sonra aynı sorunu yaşamamak. Çünkü Bakanlar Kuruluna gidenlerle ilgili şöyle bir ne diyeyim bu ülke için garantisi var. Güvenlik soruşturması yapılan ve onaylı olan. Bu gayet yasal ve normal ama bunun haricindeki mülk sayılarıyla ilgili resmiyet dışıdır. Sadece sözleşmeler gereği hukukçular daha iyi bilecek. İki kişi arasında yapılan bazı sözleşmelerle ilgili ve resmiyeti kazanmayan satışlardır. Bununla ilgili de biz çalışıyoruz bunu şimdi bir tarafta sektör var ama sektörü düşünürken aynı zamanda bu ülkenin geleceğini de düşünmek zorundayız. Çünkü ülkedeki toprağın miktarı belli, yüz ölçümü belli. Bu çerçevede yabancılara diğer mülk satışıyla ilgili biliyorsunuz beş dönüm içinde bir ev veyahut da bir konut şeklinde. Bunlarla ilgili de yine çalışmalarımız var ama birine imtiyazlık sağlandı da şu kadar verildi diye Bakanlar Kurulu bu kuralı hiç çiğnemedi. Varsa elinizde bununla ilgili bir durum ki yasanın dışındadır ben onu alayım sizden cevabı da veririm.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Benim sorduğum soru 20 Mayıs 2023 Ertuğrul Senova'nın Yeni Düzendeki haberi üzerineydi özellikle en yakın o 15 ayda 3 Bin 810 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verildi Bakanlar Kurulu kararıyla. Yani bu iki bin yirmi iki yılında toplam 2 Bin 810, 2023 yılının ilk üç ayında sadece toplam bin yabancıya Kıbrıs'ın Kuzeyine taşınmaz mal satın alma izni verildi. Şeyi geçiyorum yani yerli ortak bulup da paravan şirketin arkasına saklananlar vesaire. Bakanlar Kurulu herhangi bir planlama yapmadan ülkesel fiziki planın öngördüğü şekilde ki o da sizin bakanlığınızın uhdesindedir. Öngördüğü şekilde bir ülkesel gelişim planı yapmadan yabancılara ha bire mal satın alabilme izni veriyor. Biliyorsunuz ki inşaat sektörü kalkınmanın motoru olabilecek bir sektör değildir, dünyada zaten patladı ekonomik kriz üzerinden. Dolayısıyla üretim alanlarını vesaireyi bile düşünmeden sürekli böyle bir irade devri ve yurt hakkı devri veriliyor aslında. Anlatabildim mi yani yurt hakkını aslen gasp ediyor bu kadarcık bir ülkedir sonuçta. Kimdir bu yabancılar? Onu merak ediyorum aslında. Çünkü belli ki bir yerlerden telkinler geliyor.

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Şimdi şöyle diyelim telkinle alakası yok. Neden? Bu mal alan yabancıların diyorum ya güvenlik soruşturması olumlu gelenleri veriyoruz. Şimdi bunların hepsi yasal ama sizin dediğiniz ve değerlendirdiğiniz boyut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğiyle ilgili o farklı bir şey burada yasal tamam ama bu yasalı ne kadar daha açacaksınız ki? Bu da o zaman dedik ya planlamadan işte ilçelerin Sayın Başbakanımız da bu konuyla ilgili Başbakanlıkta bir komite kurdu. Şehirlerin altyapıları ne kadar nüfus kaldırabilir? Yollar ne kadar araba kaldırabilir? Altyapısı ne kadar kaldırabilir? Bunlarla ilgili bir planlama çalışması yapılıyor. Bu nereye kadar sürecek? Hep mi açık olacakla ilgili bir de bilgi vereyim tam rakamları hatta bir ay önce getirmiştim buraya. Baktığımda Bakanlar Kurulundan geçen ve koçana giden olarak. Şimdi geçmiş karar alınmış koçana giden yüzde 30–35 civarında yüzde 60–65’lik bir kısım Bakanlar Kurulundan kararı geçirmiş olmasına rağmen tapuya gidip işlem yapmamış. Şimdi biz onlarla ilgili de çalışıyoruz burada bu yeni yapacağımız Yasa tadilatının içerisinde bunu da koyacağız. Ona da belli bir süre vereceğiz ondan sonra bitecek. Çünkü Bakanlar Kurulu sonuçta bir emek harcıyor bir durum yapıyor. Bu Yasal statüyle ilgili bir sorunumuz yok ama planlamayla ilgili ve gelecekle ilgili bu ülkede ne kadar daha konut yapılmalıdır? Çünkü konut yapılması aynı zamanda şimdi vatandaşlık olayı ayrı, oturma iznini ayrı. Bu ülkede işte gelip yazda üç ay kalacaktır veyahut da ne olacaktır ama bu ülkenin altyapısının kaldıracağı kadar konut olacak ama özellikle Tarım Bakanı da burada yok. Daha önce Erkut Bey de gündeme getirdi tarım arazileriyle ilgili ki hepimizin endişesi odur. Üretmek için o araziye ihtiyacınız var. Şu anda maalesef belli bölgelere doğru da bir cazibe oldu. Onunla ilgili de yine çalışıyoruz oralarla ilgili bir düzenleme yapacağız yapmak zorundayız ve en erken zamanda yapmak zorundayız. Çünkü yoksa başka boyutlara geçecek iş yani bir İskele gibi olacak veyahut da bir şimdi herkesin bildiğiniz gibi Lefke, Gaziveren bölgesi oldu. O nedenle bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belli yerlerde belli fren belli ve belli bir emniyet tedbiri alacağız bununla ilgili onu yapıyoruz ama genellemeye baktığınızda ülkenin özellikle tarım topraklarının mutlaka korunmasıyla ilgili bizim daha iyi veri. Çünkü imar planları buna çare değil onda başka şeyler gidiyor belki günübirlik o anda gidebilir ama aslında en doğrusu düzeltiyorum emirnameler çare değil, en doğrusu imar planları yapıp ona göre de miktarları belirlemek lazım. Yabancılarla ilgili ne kadar olduğuyla ilgili onu size getirim, Bakan Kurulundan geçen ve koçana giden o bilgiyi de veririm size. Öğrenciler konusu evet dediğiniz konuların içinde bazıları var. Bizim şimdi göç idaresi adı altında düzensiz göçle mücadele birimiyle ilgili ekiplerimiz bugün de eğitim alıyorlar. Bir ay önce de yine yolladık Türkiye Cumhuriyeti ortak bir çalışma yapıyoruz, bununla ilgili bir birim kuruyoruz, binamızı da aldık. İçini bitirmek üzereyiz. Onu aktif hale getirdiğimiz zaman hem düzensiz göç hem mülteci mücadelesi çünkü uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sonuçta itibarıyla ilgili de bir sorun bu. Onunla mücadeleyi daha aktif yapacağız. İçerideki kontrolsüz ve kayıtsız nüfusla ilgili de güvenlik güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Cezaevinin kapasitesi maalesef arttı. Çünkü bir taraftan alıyorsunuz bir taraftan şişiyor onlarla ilgili de polis operasyonlarına gayet etkin bir şekilde devam ediyor. Çünkü yargılanma süreci olmadığında bir insanları bu ülkeden dışarıya gönderemiyorsunuz onunla ilgili de çalışmalar hem Polis Genel Müdürlüğü hem Savcılıkta da devam ediyor. Evet, ben teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Bakan bir soru var.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) – Konuşma hakkımı.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Baybars.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) – Tabii konu hassas olunca Sayın Bakan diğer konuşmacıların sorularını bahane ederek sorduğum hiçbir sorunun cevabını vermeden Kürsüden inme mahareti gösterdi ve üstelik sorulan soruların da içinden seçerek istediklerine cevap verdi. Buradan da anlıyoruz ki diğer Bakan arkadaşlar da…

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ (Yerinden) – Beş sorunun beşine cevap verdim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Sayın Bakan, konuşma herhalde bugün güncel konuşma benimdi.

DURSUN OĞUZ (Yerinden)(Devamla) – Size de verdim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Benim hiçbir soruma cevap veremediniz.

DURSUN OĞUZ (Yerinden)(Devamla) – Belediyelerle ilgili söyledim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Devamla) – Burada tabii beş Bakan vardı beşi de gitti. Çünkü nüfus politikasını ne ortaya koyacaklarını belli ki bilemediler ve ayrıldılar salondan. Nüfus nedir sordum cevap yok. Biliyoruz bilmiyoruz cevabı da yok. Nüfus politikanız nedir cevap yok. Dolayısıyla cevap yok. Bunu Hükümet adına söylediğini varsayıyorum. Kendi çözemediği şunu söylediği için Kürsüye çıkma ihtiyacı hissettim. Kendi çözemediği sorunu biliyor Sayın Baybars dedi. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Göreve geldiğim zaman 40 yıldır yaratmadığı bu geçmiş Hükümetlerin yaratmadığı veri sistemini yaratmak için ortaya koymuş olduğum somut adımları ve kayıtlılıkla yapmış olduğumuz mücadeleyi somut bir şekilde söyledim. Tüzük çıkarması da online sistem kurulması da belediyelerle birlikte nüfusun sayısallaştırılması için çalışmaların yapılması da. Değirmenlik Belediyesi zaten kendisi güçlü bir belediyeydi ama İçişleri Bakanlığı Değirmenlik Belediyesiyle bir Protokol imzalama niyetini ortaya koyamasaydı o yapılmış ve veri girmiş olmayacaktı ve size soruyorum ben, o dönemden bu döneme belki siz yenisiniz daha yani daha yapacak süreniz kalmadı ama o veri girişi yapıyor dediğiniz belediyeler kendi girişlerini yapıyorlar. Yani siz bugün sistemde kaç tane belediyenin aslında mekânsal adresini tanımlamaya geçtiğini biliyor musunuz sorusunun cevabı yok. 18 yaşın altındaki çocukların kayıtlılığı ne oldu sorusunun cevabı yok. 65 yaşın üstündekiler ne olduğunun cevabı yok. Dolayısıyla veya yurtiçi doğum, yurtdışı doğumla ilgili ayrım yapmaya başladınız mı? Bunları elemek için nüfusu bilmek ülkede yaşayan de facto veya de jure nüfusu bulabilmek için belli ki bu da yok ki bunların hiçbirinin cevabı yok. En azından Doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasası bizim dönemimizde başlamıştı. Orada gerçekten Nüfus Kayıt Dairesi Müdürümüz nüfusla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yasanın en azından Meclise gelmesi, Sakinlerin Kaydının Yasasının güncellenmesiyle ilgili yani adres bildirim zorunluluğuyla ilgili bir yasa çalışması vardı. Onu hızlandırıp belki Meclise getirebilirseniz en azından somut adım bağlamında. Çünkü MAKS’ı beklersek nüfus sayımı dediniz ama aslında bugün vergiye kayıtlı insan, Sosyal Sigortaya kayıtlı insan, Sosyal Yardım alan insan sayıları ve aslında Devletin birçok kurumunda olan insanlar kayıt ve veri sistemini entegre ederseniz nüfusla ilgili ortalama bir tahmin yapabilirsiniz. Elbette nüfus zaten öyle bir rakamdır ki bugün söylediniz beş dakika sonra bunu bu yüzde 5 sapma dünyada kabul edilebilen bir şeydir ama bizim ülkemizde bu kayıtlılığı sağlamadığınız ve Devletin devamlılığı gereği işte size somut olarak ortaya koyduğum ve yaptığımız politikaları devam ettirmediğiniz için şu anda aslında ülkedeki kayıt altına alınması gereken nüfusu da bilmiyoruz. O yüzden ben tekrar çıkma ihtiyacı hissettim. Ben kendi dönemimde bu sorunu 40 yıllık sorunu çözmek için ne yaptığımı ortaya koydum ama sonraki dört yıl boyunca ne yapıldığını görmedik. Demek ki bir şey yapılmamış diye anlıyoruz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baybars. Sayın Bakan yerinizden bir şey söyleyecek misiniz? Tamamdır.

Evet sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Filiz Besim’in “İlaç İhaleleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sağlık Hizmetleri” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır.

Sayın Katip istemi okuyun lütfen.

KATİP –

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31.10.2023 tarihli 9. Birleşiminde, “İlaç İhaleleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sağlık Hizmetleri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Filiz Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Evet buyurun Sayın Filiz Besim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce İçişleri Bakanı kurumsal yapımızı tamamlayamadık dedi. Dört yıllık bir Hükümetin Bakanı olarak elbette söyledi. Son dönemlerde bu Mecliste şunu çok net görüyorum. Her gelen Bakan veya her gelen Hükümet tarihin kendi ile başladığını zannediyor aslında. Çünkü kendinden önce yapılanları devam ettirme, bitirme, sonuçlandırma gibi bir gaile içinde değiliz. Genel bir eleştiridir bu ama aslında belki de hani bu ülkede bir şeyleri daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsak gerçekten de Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizden öncekiler ne yapmış, hangi projeleri yapmış, nasıl çalışmış diye bakmak ve bu projelere sahip çıkmak çok önemlidir. Çünkü bunların hepsi bu ülkenin insan kaynakları, bu ülkenin parası, bu ülkenin bilgi donanımı ile yapılıyor. Hepsi bizimdir ve aslında ayni bağlamda dün elimize geçti. Öncelikle hayırlı olsun diyorum Sayın Sağlık Bakanı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı ile bir Protokol imzaladı. Hızlıca bakabilme fırsatı bulduk Protokole. Elbette ki komiteye gelecek. Çünkü bir yıldan fazla bir sürecek olan bir Protokoldür. Üç yıllık bir Protokoldür. Komitede de detaylı konuşacağız. Genel Kurulda da detaylı konuşacağız. Ancak Protokole baktığım zaman geçekten çok üzgünüm ki resmen sağlığın çöktüğünün bir resmi olarak görüyorum ben bu Protokolü. Çünkü bu Protokole baktığınızda sağlıkta, Sağlık Bakanlığının görev ve yetki ve sorumlulukları ve yapması gereken her işle ilgili Protokolde bir madde var. Devlet Laboratuvarı Protokoldedir. İlaç Protokoldedir. Koruyucu Sağlık Hizmetleri Protokoldedir. Yataklı Tedavi Protokoldedir. Otomasyon Protokoldedir. İlaç Takip Sistemi Protokoldedir. Her şey ama her şey bu Protokoldedir. Sayın Sağlık Bakanı; biz ne yapacağız? Biz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Bizim insan kaynaklarımızı kullanıp bizim kurumlarımızı geliştirecek, bizim know–how’ımızı, bilgi birikimimizi kullanıp bir şeyler de yapmamız gerekmiyor mu? Allah Aşkına! Her şeyi hani bir Devlet başka bir devletle bir Protokol yapar. Birtakım zayıf noktacıkları vardır ve o zayıf noktalarla ilgili bir destek alır, bir bilgi alışverişi yapar. Bir eğitim çalışmalarında bir destek alır ama yani siz Sağlık Bakanlığının bütün görev, yetki ve sorumluluklarını yapması gereken her işi Protokole koyarsanız buradaki Sağlık Bakanlığının görevi ne olacak diye elbette ki bu Protokolü daha sonra ciddiyetle daha detaylı konuşacağız ama…

ONGUN TALAT (Girne) (Yerinden) – Sayın Besim, çok özür dilerim ama şeydir bu zaten yani taahhütte bulunuyor bunları, bunları, bunları yapacağım diye. Aslında muhataba taahhütte bulunmadır burada söz konusu olan. Yani Protokol düzeni buna dönüştü çünkü. Yani ben geldim göreve başladım bunları, bunları yapacağım ha. Yani ben de size taahhüt ediyorum noktasındadır diye düşünüyorum ben.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Evet yani çok doğru açıkladınız. Ben de diyorum ki Sayın Sağlık Bakanına çok değerli insan kaynaklarımız var Sağlık Bakanlığında, üniversitelerimizde, dışarıda, içeride ve her yerde. Bunları toparlayabilmek, bu kaynakları bir araya getirip bunlardan bilgi alarak bu ülkedeki doğru sistemleri, doğru sağlık sistemini kurmaktır gerçek olan yöneticilik. Yoksa her şeyi Protokole devrederseniz, hava ederseniz o zaman kendi sırtınızdaki sadece sorumlulukları atıyorsunuz ki bu sorumluluklardan bahsederken hazır iki bakan da karşımdayken şöyle bir soru sormak istiyorum. Kalkanlı Yaşam Evi ne oldu Sayın Bakanlar? Bir randevu almaya çalıştık Kalkanlı Yaşam Evinden. Bize Sağlık Bakanlığı dedi ki; bize ait değil Çalışma Bakanlığına gidin. Çalışma Bakanlığına sorduğumuzda oradaki memurlar dedi ki; henüz bir Protokol imzalanmadı, bizim bilgimiz yok. Biz bilmiyoruz ne yapacağımızı. Yani insaf edin Sayın Bakanlar. Bir sürü yaşlı insanlar yaşıyor orada, kalıyor orada şifa bulmaya çalışıyor. Yani ne demektir Kalkanlı Yaşam Evi hala daha kime bağlı olduğu belli olmayan, kimin hizmet vereceğinin belli olmadığı bir konumda olması? Bu konuda eğer cevap verirseniz mutlu olacağım. Çünkü önemli bir konudur ve ilaç ihaleleri. İki yıldır nerede ise eksikliği değil yokluğu yaşadık. İlaç yokluğu yaşadık. Hala daha da tam geçmiş değil ama neyse ki bu dönemde en azından ek bütçeye 400 Milyon için, 400 Milyonluk bir ilaç parası ayrıldı ve hızlı bir şekilde ilaç almaya çalışıyor Sağlık Bakanı. Bunun da farkındayız. Ancak bu ihaleleri yaparken aslında ihale yapılmıyor. 150 Milyonluk bir meblağ zarf usulü elden ihale ile veriliyor. Yani Sayın Sağlık Bakanı 150 Milyonluk bir ihaleyi zarf usulü yapamazsınız. Bu ülkede Kamu İhale Yasası var. İhaleye çıkmak zorundasınız. Hani tamam acil ihtiyaçlarınızı elbette ki Sağlık Bakanlığının her dönemde bizim dönemlerimizde de acil ihtiyaçlarımızı zarf usulü yapar bu yetkisi de vardır Sağlık Bakanlığının ama 150 Milyonu zarf usulü elden yapmak ne demektir? Bu çok büyük bir rakamdır. Bana göre bunu, bu konulara birazcık daha dikkat etmeniz lazım. İlaç Eczacılık Dairesinin ihale yapamama gibi bir duruma düştüğünü çok iyi biliyorum. Bundan dolayı böyle bir yola başvurmuşsunuzdur ama bu doğru bir yöntem değildir. İlaç Eczacılık Dairesinin kapasitesini güçlendirmek gerekir ivedi olarak ve Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha da kötüsü ardında ne geliyor? 200 Milyonluk bir ilaç alımını Türkiye’deki USHAŞ şirketine devrediyorsunuz. Hatırlayın bu Mecliste Mart–Nisan Aylarında Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan Protokolde ilaç konusu ile ilgili özel bir şirketin de içinde olduğu USHAŞ’ın içinde olduğu bir madde vardı ve burada bire bir çok net sizi uyardık. Bu şirket özel bir şirkettir. Çok küçük bir kamu hissesi vardır ve bize o günkü Bakanın dediği acil, ivedi bulamadığımız bazı ilaçları ki bu şirket de aslında Türkiye Cumhuriyetinde pandemi döneminde kurulmuş, o dönemde ilaç ve test alımları için uygulanmış, alımlar yapmak için bu şirketle işbirliğine girmişti Sağlık Bakanlığı oranın Sağlık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyetinin ama çok ciddi bir şekilde Eczacılar Birliği de biz de bu Kürsüden sizleri uyardık ve bize söylenen hayır biz buradan ihale yapmayacağız bu şirket üzerinden. Biz sadece bulamadığımız bazı ilaçları alacağız. Şimdi bakıyoruz ki Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 400 Milyonun 150’si elden alım. 200 Milyonu da Türkiye’de ihaleye çıkılıyor. Yani burada köklü birçok depomuz var. Bu depolarda çalışan 1000 tane çalışan var. Bu depoların hepsini siz bir kenara itiyorsunuz ve Türkiye’de ihaleye çıkıyorsunuz. Bu çok ciddi gelecekte sıkıntılar yaratacak bir konudur Sayın Bakan özellikle uyarıyorum. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu ülkenin insan kaynaklarını, bu ülkenin ticari yapısını, bu ülkenin sermayesini çok ciddi şekilde dinamitlerseniz, dinamitliyorsunuz şu anda bunu yapmayın. İvedi bir şekilde İlaç Eczacılık Dairenizi kurun. Müdürü de istifa etmiş bilmiyorum ama vardır elbette ki insan kaynaklarımız bizim. Yeniden organize olmak zorundasınız. İvedi bir şekilde ilaç takip sistemini kurmak zorundasınız. İlaç Eczacılık Dairesini ilaç ticareti yapmaktan, ilacı takip eder konuma getirmek zorundasınız. İlaç politikalarını uygulayacak, ilaç politikalarını düşünecek, ilaç politikalarını bu ülkeye getirecek bir daire haline sokmak zorundasınız İlaç Eczacılık Dairesini. Ama bunu ha biz İlaç Eczacılık Dairesi ihale yapamıyor. Onun için biz bunu Türkiye’de bir şirkete devredelim. Bu ayni Kalkanlı Yaşam Evini biz yapamadık. Çalışma Bakanlığına devredelim. Elektriği yapamadık. Elektriği devredelim ve daha birçok şeyi devredelim gibidir. O zaman siz o koltuklarda niye oturacaksınız eğer ki bunları yönetemeyecekseniz?

Evet reçete yolsuzluğu 12 Eylül 2023’de patladı. Sanırım tarih doğrudur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – 13 Eylül.

FİLİZ BESİM (Devamla) – 13 Eylül. Sayın Eski Çalışma Bakanı da burada onun için sevindim. Çünkü bu reçete yolsuzluğu aslında gerek Sayın Sucuoğlu dönemlerinde, gerekse Sayın Taçoy dönemlerinde aslında toplumun değil de dairenin gündemine gelmiş bir konuydu. Hatta Sayın Taçoy döneminde sanırım Mart 2023’de Kod Sistemi getirilmişti değil mi Sayın Taçoy? Ve Sayın Taçoy’un bir demecinde okudum. Kod Sistemi geldikten sonra 6 Milyon TL’lik de bir tasarruf yapılmış diye sizi bire bir bir…

HASAN TAÇOY (Lefkoşa) (Yerinden) – 34 binde reçete sayısı 34 binden 27 bine düştü.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Tamam. Demek ki 6 Bin tane reçete sayısı azaldı. Tamam teşekkürler düzelttiğiniz için. Evet yani 6 bin tane daha az reçete yazıldı Kod Sistemi geldikten sonra. Aslında burada yani böyle bir durumda bile sistemin ne kadar sıkıntılı olduğu, yanlış kurgulandığı, kırılgan yerleri olduğu size ipucu veriyordu değil mi Sayın Bakan? Yani siz aslında o günlerde bu sistemi yeniden ele almak gibi bir sorumluluğunuz vardı, ele alınmadı. Eylül ayında reçete yolsuzluğu patladı ama Sayın Sadıkoğlu buna rağmen Ağustos ayı ödemeleri Eylül ayında yapıldı. Yani reçete yolsuzluğu patladıktan sonra da siz ödemeleri…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Yapmadık.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Yapmadınız mı?

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hayır yapmadık daha.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Yapıldı diye bir bilgim var yapılmadıysa cevabınızda söyleyebilirsiniz. Yani aslında burada gündeme getirmek istediğim, bu sistemin kırılgan olduğu, zayıf olduğu belliydi, biliniyordu, SOS veriyordu ama nedense beklendi beklendi ve en son böyle bir sağlık camiasının diyeyim hekim, eczacı demeyeyim itibarını da öyle yerle bir edecek şekilde maalesef bir patlak verdi bu konu. Çünkü nedir Sayın Sadıkoğlu bana öyle bakıyorsunuz ama…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Gardiyanoğlu.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Gardiyanoğlu çok özür dilerim Gardiyanoğlu bana öyle bakıyorsunuz ama yani sistemi doğru işletmek, Bakanlığın görevidir çünkü bu sistem çöktüğü zaman aslında altında kalan hekim ve eczacı gibi görünse de aslında altında kalan hastalar oldu, çok büyük mağduriyet yaşadı hastalar ve hala daha çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Ve bu Kürsüden siz dediniz ki 1 Kasım’da kamu hekimlerinin hastanede yazdıkları reçetelerde devreye girecek ve kamu hastanelerinde de hastalar reçetelerini yazdırdıkları zaman, özel eczanelerden alacaklar. Bugün 31 Ekim bilmiyorum herhalde söyleyeceksiniz, yarın bu sistem devreye girecek mi? Çünkü gerçekten ısrarla tekrar tekrar söylüyorum, hastalar bu konuda acayip büyük sıkıntı yaşıyorlar, sorun yaşıyorlar, mağdurdurlar. Evet, aslında şu anda da hani bu sistemin çalışmaması veya bu sistemin kırılgan olması nedeniyle bu sistemi yeniden birtakım yamalarla toparlamaya çalışıyorsunuz. Gündemde hekimlere de sigortadan birtakım paralar ödeyerek, muayene ücretleri ödeyerek sistemi en azından hani hekimler şu anda reçete yazmak istemiyorlar, sistemi birazcık daha farklı kurgulayarak bu hekimlerin daha çok reçete yazmasını sağlamak gibi bir konu var gündeminizde diye biliyorum. Umarım bu konuda detaylı bilgi verirsiniz çünkü Sayın Bakan burada esas olan konuyu çok daha radikal bir şekilde ele almaktır. Elbette ki siz hekimleri de işin içine katmanız ve onları da sigortadan yararlandırmanız doğru bir yaklaşımdır, bir sakıncası yoktur bunun. Ancak esas olan temelde hastanın hizmet alabilmesi için hekim ve sağlık camiasının veya sağlık sisteminin o konuda yetkilendirilmiş olmasıdır. Yani burada amaç hasta nasıl daha çok hizmet alabilecek. Şimdi diyorsunuz ki daha sistem bitmedi yanılıyor olabilirim ama bana anlatılanlardan söylüyorum, işte her hekim 20 tane hastaya bakabilecek, Sayın Bakan hekimin baktığı hasta değildir, hastanın kaç defa muayene olabileceğidir önemli olan, onun için uyarıyorum oradan gitmeniz çok daha doğrudur ama esas büyük uyarımı bu sistemi bu şekilde yamalayarak düzeltemezsiniz, esas olması gereken Genel Sağlık Sigortasını kurmanızdır, yanınızda oturan Sağlık Bakanını da yanınıza alarak bu sistemi bir bütün olarak, hasta odaklı, denetlenebilir bir şekilde yönetilebilir bir şekilde ve toplumun tüm kesimlerini içine alacak şekilde bu sistemi kurabilmektir. Bu çok çalıştık biz bu konuda Tabipler Birliği günlerimde, biliyordur Hakan Bey de bizim böyle Tabipler Birliğinde tozlu raflarında yüzlerce dosyamız vardır bu konuda ve en son dedik ki Çalışma Bakanı elini taşın altına koymazsa bu sistemi sağlık bakanları kuramaz. Yani bu çok samimi bir şekilde size söylüyorum ve 2008 yılında da geçirilen aslında tek tip Sosyal Güvenlik Yasası yani tek tip sağlık güvencesi altına alacağımız hastaları, tüm toplumu aslında bunu hedefliyordu ama 2008 yılından beri maalesef biz bu sistemi kuramadık şimdi fırsattır, zamanıdır, yeridir çünkü ta o günlerden beri çalışanların aslında siz benden daha iyi biliyorsunuz Çalışma Bakanı olarak, maaşlarından yüzde 2,5 çalışanın maaşından kesilir, yüzde 2,5 işverenin maaşından kesilir ve yüzde 2’de Devlet katkısı konarak aslında genel sağlık sigortasının temelini atmaya çalışmıştı o günlerde Sosyal Güvenlik Yasasını yapan yasa koyucular. Peki ama bu rakamlar kesiliyor elbette ki bu rakamlar belki de yetmeyebilir ama bu ülkede artık hükümetlerin, Çalışma Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının irade koyup, gerekirse bütçeden daha çok pay alarak, bu ülkenin insan kaynaklarını özellikle de sağlığın finansmanını yapabilecek bu anlamda, know–how’ı olan bilgisi olan insan kaynaklarını da yanına alarak ve Çalışma Bakanlığının mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığıyla istişare ederek birlikte bu sistemi kurması şarttır, elzemdir, başka hiçbir şansımız yoktur. Elbette ki Sayın Sağlık Bakanı bu sistem kurulurken de kamu sağlık hizmetlerinin çok daha gelişmiş bir hale, çok daha hizmet veren, çok daha çağdaş bir hale getirilmesi gerekir. Çünkü hizmeti alan hastalar ve çalışanların parasını Çalışma Bakanlığı da Sağlık Bakanlığına ödemek zorundadır yani bu sistemi el ele vererek kurmak zorundayız sayın bakanlar, başka hiçbir şansımız yoktur. Onun için saygı duyuyorum yaptığınız çalışmalara, hekimleri de katalım onu da yapalım ama bunlar hep yamalama şeylerdir. Elbette ki genel sağlık sigortası devreye girene kadar yapabilirsiniz bunu ama bunu yaparken de mutlaka ve mutlaka paydaşlarla birlikte Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Eczacılar Birliği, hasta hakları bunlar çok önemlidir. Bunların da bu sistemin içinde, denetim mekanizmalarında, yönetim mekanizmalarında olması gerekir ve şarttır. Son dönemlerde Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aslında yapısının üzerinde yani yapısının kaldırabileceğinin çok üzerinde görevler yüklüyoruz. Diyoruz ki; bakımevlerini Çalışma Bakanlığına verelim ama Sayın Çalışma Bakanı sizin bakımevlerinde hizmet verecek herhangi bir personeliniz var mı? Hemşireniz var mı? Doktorunuz var mı? fizyoterapistiniz var mı?

HASAN TAÇOY (Lefkoşa) (Yerinden) – Kamu görevlisiyse zaten çalışmayacak.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Kamu görevlisiyse çalışabilir eğer denetlerseniz ve kamuyu doğru kurgularsanız. Yani Çalışma Bakanlığının sözün özü şunu söylemeye çalışıyorum, gerçekten de yapısal anlamda çok ciddi zafiyetleri vardır. Bakın 1988’de yapıldı Çalışma Bakanlığının Yasası ve o günlerde 246 personeli olması gerekiyordu, şu anda sadece Sosyal Yardım Dairesinden bahsediyorum, şu anda sadece 153 personel vardır. Yani düşünün 19 88’de biz 200 personel hedeflemişiz çünkü Çalışma Bakanlığına o günlerde yapacağı işlevlerle ilgili, kırılgan gruplar üzerinde, işte rehabilitasyon anlamında, zor durumda olan yurttaşlar, vatandaşlarla ilgili yapacağı sosyal politikalar anlamında dedik ki, 246 personel vermeliyiz ama bu dairenin şu anda 153 personeli vardır. Bu da aslında Çalışma Bakanlığına yüklemeye çalıştığımız o genel sağlık sigortasını da yapın ve siz bütün topluma hizmet verin. İşte siz bakımevlerini de yapın ve bu bakımevlerini en iyi şekilde idare edin, huzurevlerini size bağlı olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapısı şu anda maalesef üzülerek söylüyorum buna müsait değildir. Eğer ki gerçekten düzgün bir yola çıkmak istiyorsanız Sayın Bakan lütfen oturun ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığını re–organize edin. Çünkü birtakım şeyleri Türkiye Cumhuriyeti’nden diyorsunuz ki işte bakımevleri Türkiye Cumhuriyeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır ama oranın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapısı çok daha farklıdır. Yani genel sağlık sigortasını kuracaksanız, bakımevlerini üzerinize alacaksanız, Huzurevi Yasasını yapıp huzurevleriyle ilgili doğru düzgün bir sistem getirecekseniz, bir an önce bu Meclise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını re–organize eden bir yasa taslağını getirmek zorundasınız. Bu personelle, bu altyapıyla bunların hiçbirini yapamazsanız lütfen kendimizi kandırmayalım. Aynı o zaman ne olur işte nüfus politikası bilmeden kalkınma planı yapmaya çalışmak gibi veya bunları konuşmak ama bunları konuşmak bile inanın bu memlekette zaman kaybıdır ve bu memlekette yapılacak o kadar çok şey var ki bu zaman kayıplarına bizim vaktimiz yoktur.

BAŞKAN – Sayın Besim toparlayalım lütfen.

FİLİZ BESİM (Devamla) – Toparladım Sayın Başkan. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim sağ olun. Sayın Bakan buyurun. Evet, buyurun Sayın Bakan.

SAĞLIK BAKANI HAKAN DİNÇYÜREK – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Filiz Hanım’ın konuşmasından dolayı kendisine teşekkür ederim. Her zaman kendisini can kulağıyla dinlerim ama bugün eksik ya da yanlış bilgilerle geldi, düzeltmek bize düşer. Bir kere Kalkanlı’da yetki karmaşası diye bir şey yoktur. Kalkanlı Bakanlar Kurulu kararıyla 2023 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredildi. Aradaki geçiş dönemine ait bazı hizmetlerin aksamaması adına, örneğin; güvenlik, temizlik ve benzeri hizmetlerin 2023 bütçesi planlanırken Sağlık Bakanlığı içerisinde Kalkanlı mütalaa edildiği için kaynak orada yaratıldı, oradan ihalelere çıkıldı. Dolayısıyla bizim üzerimizden bu ihalelerin devamı ve ödemeleri devam ediyor ve biz 2023’ün sonuna kadar oraya verdiğimiz lojistik desteği bu bağlamda bütçe yılı planlaması içerisinde, üzerimize düşen mali ve idari yükümlülüklerde lojistik destek vermeye devam ediyoruz, yılsonuna kadar da devam edeceğiz. Ondan sonra özellikle orada olan hastaların sağlık alanında gerek doktor gerek hemşire konusunda vereceğimiz lojistik desteği de muhtemelen yarın Sayın Bakanla birlikte bakanlıkta üst düzey yapacağımız toplantılarda bir protokolle birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde netleştireceğiz ve daha sonraki hizmet akışı içerisinde idarenin ve sorumluluğun birincil olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında olduğu, lojistik desteği de Sağlık Bakanlığının vereceği sağlık alanındaki ihtiyaçlara yönelik bir planlama içerisindeyiz ve bu bürokratlar düzeyinde zaten birkaç aydır görüşülüyor netleşiyor protokol. Dolayısıyla orada bir yetki karmaşası falan filan yok, sadece oradan bazı çalışanların kendilerine pozisyon alabilmek adına gerek basına gerek gelip bizlere çeşitli Bakanlıklara, Başbakanlığa, bana, Sosyal Güvenlik Bakanına, şu öyle olsun, bu böyle olsun, orada bilmem ne olur gibi talepleri vardır, belki sizlere gelen ortada bir boşluk…

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Çok net söyleyeyim Sayın Bakan samimi bir şekilde. Bize gelen oradaki çalışanlardan bir şey yok. Biz Kalkanlı yaşam evini…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Olabilir yani onu da söylemeye çalışıyorum çünkü…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Hayır hayır ve anlıyorum ki aslında bilgim eksik değil, siz de onayladınız şu anda teyit ettiniz. Biz Kalkanlı Yaşam evini ziyaret için bir izin almaya çalıştık. Bize dendi ki Sağlık Bakanlığına müracaat edin, Sağlık Bakanlığına müracaat edildiğinde dendi ki, hayır Çalışma Bakanlığıdır ama Çalışma Bakanlığına da müracaat ettiğimizde henüz böyle bir protokol yok biz…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Çalışma Bakanlığına kime müracaat ettiniz?

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – E sonra size söylerim Sayın Bakan yani bu bir eksik bilgi değil.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Ben konuşmaya devam edeyim. Ben sizi kesmedim, lütfen bırakın devam edeyim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yok estağfurullah. Sadece konu geçti diye konuya…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Lütfen yani şunu söyleyeyim bize sorulduğunda Sağlık Bakanlığına, orası çoğunlukla yaşlıların olduğu yoğun yaşandığı acaba bir ziyaretin hastalık bulaşır mı anlamında Sağlık Bakanlığına soruldu anlamında bir cevap verdik. Aynı zamanda Bülent Ecevit’e gidilecek bizim açımızdan gitmesinde bir sakınca yoktur diye veya sağlık açısından tabii ki yoktur. Kaldı ki bir siyasi partinin Mecliste temsil edilsin edilmesi bir grubu gidip de ziyaret edecekse, biz bundan mutluluk duyarız gösterilecek hassasiyetten. Bu kurumlar hepimizindir, bu devletindir, bu ülkenin insanınındır. Oradaki tedavi ve bakım gören insanlar da bu Devletin bu ülkenin bir parçasıdır. Dolayısıyla buraya vereceğimiz hizmetin veya ilginin sadece yürütmede olanlarla sınırlı olacak diye bir kaidesi yoktur, olursa da yanlış olur. Herkesin ortak paydasıdır bir sosyal Devlet anlayışında yaşlısına, hastasına, çocuğuna, engellisine sahip çıkmak. Bu sosyal Devlet olmanın gereğidir. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Dolayısıyla yapacağınız ziyaretten de son derece mutluyuz.

Devam edeyim. İlaç ihalesi konusunda bir kere biz 165 Milyonluk birinci bacak ek bütçeden gelen blokeyle, kaynakla ihaleye çıktık ve bu Kamu İhale Yasasında doğrudan alım yöntemi denen bu tamamen İhale Yasasına uygun bir alımdır. Nasıl bir yöntem izledik? 36 firmaya teklif attık. Biz böyle bir listede bu miktarda ilaca ihtiyacımız var. 480 kusur kalem ilaç. Bunların 460 kalemine 13 değişik firmadan teklif geldi. İhale ve yarışma ortamı, rekabet ortamı oluştu fazlasıyla. 460 kalem ilaca eğer teklif gelirse, ben gelmeyeni ne yapayım? Dolayısıyla bizim her zaman bir “B” planımızın olması gerektiğine inanırım. Yani çoğunluğu aldık azınlıkta olan ilaçlara ihtiyaç duyan hastalara ne olursa olsun diyebilecek bir lüksümüz yoktur. Dolayısıyla biz iki ülke arasında imzalanan ve bu Meclisten de geçen uluslararası bir anlaşmanın gereği USHAŞ’a da böyle bir ilaç ihalesi var, bu ilaçlara ihtiyacımız vardır diye sorduk. 460 kalem ilacın yerel firmalar tarafından 13 firma tarafından atılan tekliflerin en uygun olanını karara bağladık, aldık ama ben eksik olan bir ilacı işte ülke içindeki ticaret, dengeler, ekonomi gibi sübjektif, bana göre kriterlerle objektif kriter hastanın ihtiyaç duyduğu ilacı alıp hastaya vermektir. Ben bunun için gereğini yaptım yapacağım.

İkinci ihale yöntemi 195 Milyon, 200 değil USHAŞ’la bir ilgisi yok. USHAŞ’la sadece USHAŞ’tan teklif alacağım diye bir ilgisi de yok. Ben 195 Milyon önümüzdeki birkaç gün içinde Merkez İhale Komisyonuna teslim edilecek dosyayla her türlü ilaç onkoloji ilacı, ms ilaçları, immünoterapiler ve rutin hastanede kullanılan, poliklinikte ihtiyaç duyulan, ameliyatlarda ihtiyaç duyulan, yatarak tedavi gören yoğun bakımda ihtiyaç duyulan bütün ilaçları tekrar ihaleye çıkıyorum. Ve bunları evet İhale Yasasına uygun pazarlık usulü kapalı zarf yöntemiyle Merkez İhale Komisyonu üzerinden çıkıyorum. Ben değil ben talepte bulunuyorum Merkez İhale Komisyonu çıkıyor. Onda da rekabet koşullar oluşacak ve eğer USHAŞ bu ilaçları tedarik etmek için bize teklif atarsa, onu da dikkate alacağız. Yani olmayan bir ilaca USHAŞ teklif attı diye USHAŞ’tır diye almayacak mıyız? Kalsın ilaç olmasın ama varsın USHAŞ’tan almayalım. Böyle bir mantık olamaz. Veya bir ilaca 3 Lira teklif atıldı, USHAŞ da 1,5 Liraya teklif attı. Ne yapalım? Elimizdeki devletin imkânları belli, kaynağımız belli. Hep beraber konuşuyoruz enflasyonist ortamda ne kadar rakam artırırsak da yılsonunda belki de bu paralar yetmeyecek. Bugün Meclisin önüne gündemine belki bugün mesai bitimine kadar gelecek olan 2024 Bütçesinin içerisinde ilaç alım kalemi 1 Milyar, biraz üzerinde bir rakam. Bunun da yetip yetmeyeceğini hep beraber göreceğiz ama mevcut imkanlar içerisinde yaptığımız çalışmalarda bu rakamın yetmesi için her türlü organizasyonu yaptık. Aralık ayının son günlerinde ihaleye çıkarak 2024 başında size Bakanlığını yaptığını bildiğiniz bir durum var. Her yıl ilaç ihalesini geç çıkıldığı için yılbaşındaki ilaç zamlarını fiyatlara yansıtarak ihaleye çıkılırdı ve bu da elimizdeki miktarla imkanlarla daha az ilaç almamıza sebebiyet verirdi. Bu yıl 2024 bütçesini geçirir geçirmez, biz mümkünse 2023’ ün sonunda 2024’ün ilk günlerinde ilaç ihalesine çıkacağız ve böylece zamlı fiyatları mümkünse görmeden ilaç tekliflerini alabileceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki hafta birkaç gün içinde Merkez İhale Komisyonuna vereceğimiz yeni ikinci etap ihalede fiyat sabitleme teklifine çıkıyoruz, bir yıl boyunca ilaçlarında bize sabit fiyat uygulasınlar. Ayrı bir teklif kalemi açıyoruz ihalede bununla da olası ilaç zamlarını görmeden belirli firmalarla önceden öngörüde bulunarak, ilaç ihtiyaçlarını belli istatistikler devreye girerek fiyatları sabitleyerek, elimizdeki imkanla aynı miktarda parayla daha fazla ilaç satın almanın yollarını arıyoruz. Başarabilirsek bu toplum adına büyük bir kazanç olur diye düşünürüm. Kaynağı daha etkin kullanabilmek en temel görevimizdir bunu yapmaya çalışıyoruz.

Dolayısıyla bunların İhale Kapsamı Yöntemleri Yasası dışında yapılmadığı bilakis en temel ihtiyaç ötelenemeyecek ihtiyaçlardan biri ilaca erişimdir, ilacın hastaya sunulmasını sağlamaktır. Siz de bu Kürsüden ve çeşitli vesilelerle biliyor ve söylüyorsunuz ki ilaca erişimde zaten son zamanlarda sıkıntı var çeşitli sebeplerden dolayı tek bir kaynaktan değil. Bunu bir an önce ortadan kaldırmak için en erken zamanda en etkili biçimde ve yasal mevzuata uygun suretle adımlar attık. Bunu da atmaya devam edeceğiz. Bunu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim ama birine bir şey peşkeş çekilmiyor.

BAŞKAN – Sayın Bakan toparlayalım lütfen.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Tamam…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan’a…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Hızlı hızlı bitireyim cevaplarını sonra devam edemeyeceğim bitti diye. Bizim imzaladığımız protokol değil, eylem planıdır. İngilizce PUP Project Action Plan. Bunu biz AB ile de takip edip imzalıyoruz, müsteşar düzeyinde. Dolayısıyla birinin yapacağımız programları, projeleri paylaşarak know–how’dan insan kaynaklarından bilgi birikimlerinden yararlanma yapılacak projelerde, eksik değil, doğru bir harekettir. Yanlış değil, bizi daha ileriye götürecek bir harekettir. Bir şeyi birilerine devre etmiyoruz. Biz yol haritamızı belirledik, eylemlerimizi belirledik ve bu yürüyeceğimiz yolda her zaman, her konuda olduğu gibi anavatan Türkiye’nin bizlere sağlayabileceği her türlü bilgi birikimini, deneyimini ve insan kaynaklarını kullanma konusunda da tabii ki eksiğimizi oradan tedarik etme konusunda da bir kararlılığımız vardır. Bundan rahatsızlık duymayız hiçbir zaman.

İlaç Eczacılık Dairesinin yasasıyla ilgili teknik komiteyi çağrısını yaptık. 6 Kasım’da teknik komite toplanacak. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız ve sizlerin de içinde bulunduğunuz komiteye bunu bir an önce göndereceğiz. Biz hızlı bir şekilde eksik gedik neyse tamamlamaya çalışırız. Temel hedef, insanımıza kesintisiz sağlık hizmetini en iyi şekilde en üst düzeyde verebilmek. Bunlar için neler yapıyoruz diye sorarsanız, 1 Kasım’da yani yarın beş tane tam teşekküllü ambulansın ihalesi var Merkezi İhale Komisyonunda. Ne yapıyoruz derseniz tomografi Mağusa Hastanesine yeni bir son derece gelişmiş bir tomografi cihazı alımı ihalesine çıktık. Teknik sebeplerden dolayı ihale iptal oldu. Yeni şartnamesi ihalede iptal olmayacak şekilde tekrar düzenleniyor birkaç gün içinde tamamlanıp bu hafta içinde tekrar Merkezi İhale Komisyonuna göndereceğiz ve tomografinin, yok tomografi iptal olmadı yanlış söyledim. Ultrason ihalesi iptal oldu. Tomografiyi karara bağlayıp alacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Üst düzey ultrason cihazı tek teklif vardı ve sanırım o iptal oluyor. Ona yeni bir şartnameyle hızlanacağız ve bugün sabah Merkezi İhale Komisyonu Başkanıyla da görüştüm. Biz bu hafta içinde şartnameyi revize edip yenilersek Kasım ayı içinde sonlandırabileceğini ihaleyi bilgisini verdi. Bu da bizim için tabii ki iyi bir haber her şeye rağmen. Dolayısıyla yeni cihazların alımı, yeni ambulansların alımı, ilaçların eksik olan ilaçların alımı, sistemlerin sizin de bizim de her vesileyle ortaya koyduğumuz sağlıkta sistemi kurarak her gün şu niye eksiktir, bu niye eksiktir yerine kendiliğinden sorunların çözülebileceği hizmetin doğru rayda akabileceği bir sistemi kurmak için çalışırız. Bu konuda bilgiye, veriye dayalı yaptığınız her türlü eleştiriye öneriye açık olduğumuzu her vesileyle her zeminde söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Yaptığınız konuşma için de ben teşekkür ederim. Buyurun.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sayın Filiz Besim Buyurun.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakana bir–iki şey…

BAŞKAN – Soru mu var?

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet…

BAŞKAN – Buyurun çok kısa olsun.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yani konu açık daha net anlayalım diye sormak isterim.

BAŞKAN– Buyurun.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Ben de cevaplar için teşekkürler, Sayın Bakan teşekkür ederim. Şimdi 165 Milyon kapalı zarf usulü doğrudan alım yaptık dediniz.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – 30 söyleyeyim onu da 36 firmaya teklif verildi.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – 36 firmaya teklif verdiniz…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – 13 firma da bize geri dönüş yaptı.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Ve geri kalan 195 Milyonluk ilaç USHAŞ’a yolladığınız ihale için çıktık 195 Milyon mu?

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Hayır.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Ne kadar? Net bilgi almak için soruyorum Sayın Bakan.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Şimdi USHAŞ konusunu yanlış anlaşılıyor…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Çünkü USHAŞ evet…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Bir kez daha onu düzelteyim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Çünkü depolar bu ülkenin ilaç kaynağını sağlayan firmalar çok paniktedir bu konuda, yanlış bilgi var. O nedenle buradan yapacağınız açıklama ve bilgilendirme önemlidir. Yani…

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Sorduğunuz için bir kez daha teşekkür edeyim anlaşılmadı belli ki. 165 Milyonluk ihalede de biz USHAŞ’a teklif attık, sorduk. 36 firmaya sorduğumuz gibi. Dolayısıyla 13 yerli firma 460 kaleme teklif attı, 460 kalemini de yerli firmadan aldık. Ama biz USHAŞ’a da 165 Milyonluk ihalede sorduk. 195 Milyonu biz USHAŞ’a atmıyoruz.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Tamam.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Yerel firmalarla beraber USHAŞ’a atıyoruz. Olmayanı da USHAŞ’tan alacağız. Bu kararlılığımız var nettir bu.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Peki Sayın Bakan anlaşılsın diye soruyorum.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Evet.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Çünkü anlaşılmayan noktalar vardır.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Anlamak istemez herhalde bundan daha açık nasıl söyleyebilirim.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Hayır, hayır 165 Milyonu siz doğrudan alımla aldınız, olmayanları da USHAŞ’tan alıyorsunuz öyle mi?

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Hayır, olmayanlar için değil. 165 Milyona çıkarken nasıl yerel firmalara dedik ki 480 kusur kalem ilaca ihtiyacımız var, bize teklif atın. Aynı şekilde USHAŞ’ a da sorduk…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yani aynı şekilde ihale yöntemini yaparken, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki firmalarla birlikte USHAŞ’ı da aynı kategoriye mi koyuyorsunuz? Hani çünkü oradaki protokolde bize anlatılan bulamazsak bazı ilaçları USHAŞ üzerinden almaya gideceğiz.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Herhalde davranış biçiminize bakarsanız çok rahat bir anlaşılır. 460 kaleme yerel firmalar teklif attı ve biz 460’ını da yerel firmalardan aldık ama ben eğer başlangıçta ilk günden itibaren USHAŞ’a atmazsam USHAŞ’ın bana teklif verme süresi bir hafta değil, ben ihaleyi bekleyeceğim sonuçlanacak eksik olacak 460 yerine 160 olaydı ne olacaktı verilen teklifler? Geçen sene çıkılan ihalede 2023’ün başında 250 Milyon TL’lik ihaleye çıkıldı. Yüzde 40’ına teklif geldi, yüzde 60’ı boştu. Ben o olasılığı düşünmek zorundayım. Yani yaşadığımız krizler içerisinde ecza depolarının tahsilatında düşük tahsilatlar olacağını siz bu Kürsülerden dile getirdiniz. Eğer ecza depoları teklif vermeseydi Ben iki ay zaman mı kaybedeydim tekrar USHAŞ’a çıkıp teklif atabilmek için? Zamanı daha aktif kullanabilmek adına aynı anda USHAŞ’tan da teklif aldım ve şimdi yine söylüyorum açık; 195 Milyonluk ihale 136 ya da benzeri yerel ihalelere teklif eden ya da etme olasılığı olan tüm ecza depolarına açık aynı zamanda USHAŞ’a da açık. Niye? Atılan ilaç tekliflerinde yüzde 5 yüzde 10 yüzde 50 kaleme teklif yoksa ben niye zaman kaybedeyim? Bütün anlatmaya çalıştığım budur. Bir kez daha 13 firma, 480 kalemin 460’ına teklif aldı 460’ı da teklif atan 13 yerel firmaya verildi. Bu bile bizim duruşumuzu verdiğimiz mesajı net olarak gösteriyor ama teklif gelmeme olasılığını ya da fahiş fiyatlarda teklif gelme olasılığını da dikkate almamız bizim en asli görevimizdir. Kamu yararını ve devletin mali imkanlarını en rasyonel, en etkin bir şekilde kullanmak gayesi hepimizin ortak gailesidir biliyorum. Bunları da dikkate alarak davranıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

HAKAN DİNÇYÜREK (Devamla) – Ben teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Sadık Gardiyanoğlu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

BAŞKAN – Evet lütfen dinleyelim konuşmacıyı değerli arkadaşlar. Buyurun Sayın Bakan.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Tersten başlayarak geleyim çünkü karışık karışık notlarımı aldım. Kalkanlı Huzurevleri Yasasıyla ve denetlemeleri ile süreci değerlendirdiğimizde bundan yaklaşık iki hafta önce konuştuğumuz bir konu vardı bu Yasaların güncellemesiyle ilgili. Sosyal Hizmetler Müdürümüz de sizlerle temasa geçti ve ciddi bir destek veriyorsunuz ben teşekkür ederim bu yasalarla ilgili. Çünkü maalesef bu Huzurevleri, Bakımevleri, Rehabilitasyon Merkezleri Yasası güncel değildir ve bazı denetimler de birbirinin içine girmiştir. Bakanlıkların yetki anlamında da maalesef birbirinin içine girmiştir. Örneğin geçen hafta Gazimağusa’da olan bir özel bakımevinde yaşanan olaylarla ilgili işte sağlık kısmının Sağlık Bakanlığının denetlemesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı üzerinden düşünülerek bunlar sadece bizim maalesef bir tavsiye yetkimiz var kapatma yetkisi de belediyenindir örnek anlamında veriyorum. Yani bir karmaşıklık var. İşte birlikte hazırlamaya başladığımız yasalarda artık bunlar daha yalın ve daha güncel hale gelecek. Bunlarla ilgili de çok ciddi bir çalışmalar var çünkü dediğim gibi birçok yasalarımız maalesef geriden geliyor artık güncel değiliz.

(Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’tan Devralır)

Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili Sayın Bakan bir açıklama ben ilave edeyim. 2023 yılı içerisinde bir Bakanlar Kurulu kararıyla doğrudur Sağlık Bakanlığına bina anlamında şu an için bina anlamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verildi. 2023 Bütçesi içerisinde olduğu için şu andaki mevcut personellerin özlük hakları ve mali hakları olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın üzerindedir 1 Ocak 2024’ten itibaren da hepsi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolü içerisinde olacak. Geçen hafta da Sayın Dinçyürek ile de konuştuk protokol konusuyla ilgili. 2024 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın bize yine devamlı ve kesintisiz bir şekilde gerek hemşire gerekse doktor veya diğer branşlarla ilgili hizmet vereceği ile ilgili bir protokol çerçevesinde bunu bağlıyoruz ki evet, 2024’ün hemen Ocak ayından itibaren bütün personel orada bütçe gereği de Bakanlığımıza gelmiş olacak. Fakat bu süreç içerisinde Kalkanı Yaşam Evi hepimizin hassas olduğu bir nokta özellikle sizin ve Sağlık Bakanlığınız döneminde çok ciddi bir anlamda efor sarf ettiğiniz bir yerdi. Orada birçok iyileştirmeler yapıldı bu iki ay içerisinde. İlk önce ciddi bir çevre temizliğiyle başlanan çünkü yaz ayı içerisindeydi ve bir yangın tehlikesi olma, yol kenarına yola sıfır olması hasebiyle en ufak bir sigara izmaritinin dahi orada bir faciaya dönüşebileceği temizlikler yapıldı. Tüm çevre armatürleri çalışıyor şu anda. Güvenlik anlamında, ışıklandırılmaların hepsi tamir edildi. Özellikle birçok odalarda maalesef sıhhi tesisat sorunları vardı. Onlar tamamıyla hemen hemen giderilmiş durumdadır ve bu kışın da oradaki kalan misafirlerimiz derim ben onlara biliyorsunuz ki yaşamevi veya huzurevleri konusunda birçok ülkemizdeki iş insanları hassastırlar. Yardıma da açık ve yardım elini bize teklif edenlerdirler. Yaklaşık ciddi bir rakamlar da bize bağış yöntemleriyle de orada özellikle sıcak suya erişimle ilgili hemen tüm odalarında sıcak su erişimi tamamlanmıştır. Yani o tamiratların hepsi yapılmıştır. 2024 içerisinde 7.3 Milyon TL’lik bir keşif raporu vardır oranın Planlama İnşaat Dairesinden yeni bir keşif aldık. Gerek bahçe düzenlemesinden tüm binanın bitirilmesi ve yurtdışından gelecek olan heyetleri de örnek bir tesis anlamında sunabileceğiniz aşamaya getirmeyle ilgili 7.3 Milyonluk bir keşif ve şartnameler hazırlanmıştır. Bunları da Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı olarak da 2024 yılı içerisinde ihale sürecine açıyoruz ve ihaleye çıkıyoruz. O binayı da tahminimizce de Haziran’a kadar yani 2024 Haziran’a kadar da Kalkanlı Yaşamevinin hem tefrişatı hem bina anlamında da modernize hale de getirecek olan çalışmalar da hemen hemen tamamlanmıştır.

Diğer bir konuyla ilgili doğrudur 1 Kasım reçetelerin özellikle kamu hastanelerinde yazılan reçetelerin, sistemimizin görülmesiyle ilgili doğrudur 1 Kasım var. Biraz önce de yazıştık dün de Sayın Sağlık Bakanıyla da bu konuyu konuştuk. Yazılımla ilgili bir ufak eksik var. O da çok kısa bir süre yani bu bir haftalık kadar bir süre içerisinde bu da tamamlanıyor. Şu andaki sistem tekrar yenileyim ki bundan haberi olmayan birçok insan da var. Şu anda kamu hastanelerinde muayene olan ve kamu reçetesini alan hastalarımız eczaneye şu an için bugünkü sistemle ilgili eczaneye indiklerinde bulabildiği ilacı oradan eczaneden alıyor. İlaç yoktur mührünü vurdurduğu andan itibaren de anlaşmalı olan eczanelerden peşin ödemek kaydıyla alıyor ve bize faturasını getiriyor ve biz de bunları 15 günlük bir süre içerisinde iade ediyoruz. Bu tamamıyla şu anda önümde de idari meclis, sosyal sigorta, idari meclis kararlarını da aldım. Bu zarfların içinde de birazdan bunları da açıklayacağım ne olduğuyla ilgili. Bu sistemde kamu hastanelerinde mesai saatleri içerisinde reçetesini alan, muayenesini olup reçetesini alan, kamu eczanesine gidip bulabildiği ilacı alıp, ilaç yoktur mührünü vurduğunda anlaşmalı olan eczanelerimize gittiği andan itibaren, yani bu bir hafta içerisinde tamamlanacak olan sistemden hemen sonra yüzde 80 indirimini o an almış olacak. Yani normal serbest çalışan hekimlerle ve eczanelerle yaptığımız anlaşmanın birebir aynısını indiriyoruz ki birçok insan da daha rahatlıkla sağlık sisteminden faydalanabilsinle ilgili. Çünkü özellikle bu yaşanan ekonomik şartlarda kolay değildir. Bir kişi ilacını alacak, sonra sigortalara girecek, makbuzunu verecek, işlemi yapacak da 20 gün sonra da gitsin parasını alsın. Hele bu benzinin pahalı olduğu süreçte önemli zamanımızın bu kadar kıymetli olduğu bir anda kolay bir süreç değildir. Direkt o an artık eczaneden ve o şeyini alır duruma gelecek.

Evet, Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili tam bir uyum içerisindeyiz Sayın Dinçyürek ile. Bunlarla ilgili zaten bürokratlar seviyesinde görüşmeler ve Yasanın içeriğiyle ilgili zaten çalışmalar bununla ilgili devam ediyor. Bunlar da ara ara Meclisten bu süreçle ilgili de gerek ben Sayın veya gerekse Sağlık Bakanımızla gerekli bilgiler var ama bu konuda ikimiz de hassasiyetli duruyoruz. Genel Sağlık Sigortasına geçene kadar aldığımız o tedbirlerle ilgili biz bu süreci sürekli olarak gerek 13 Eylül öncesi gerek 13 Eylül sonrası Filiz Hanım, gerek serbest çalışan hekimler gerek tabipler birliği gerek eczacılar birliği ile sürekli olarak istişareler içerisindeydik. Geçen hafta da serbest çalışan hekimlerle ve Eczacılar Birliğiyle toplantılarımızı yaptık. Özellikle bu imzalanan bir mevcut sözleşmelerle ilgili bazı düzenlemeler var. Talepler oldu bizden gerek serbest çalışan hekimlerin gerekse de Eczacılar Birliği'nin talepleri oldu. Onlar da Sosyal Sigortaların İdare Meclisi tarafından da hepsi onaylandı ve yeni sözleşmeler hazırlandı. Bugün daha yani dünkü şeyde bu bugünkü tarihtir, daha bu zaten denk geldi. Yani sizin konuşmanızın üzerine söyleyeyim. Birazdan da ilgili paydaşlarımıza biz bunları tekrar bir kontrol etmeleriyle ilgili göndereceğiz. Eğer tamamsa da yarın son toplantımızı yapıp ona göre de bu sözleşme yükümlüleri gereği de gerek doktor gerekse eczacı sayımızın toparlanması veya arttırılmasıyla ilgili de girişimler başlanacak.

Bunun dışında birazdan Ayşegül Hanım’ın da bir önceki konuşmasında aldığım bazı notlar vardı. Onlara da özellikle sigortaların sayılarıyla ilgili de bir bilgi vereceğim. Yani bu sisteme kayıtla ilgili ama özet olarak şunu söyleyeyim, evet, bir kısım hastanın doktora ve ilaca erişimiyle ilgili şu an için evet bir sıkıntı var mıdır? Evet, vardır buna kimse de gizleyecek değildir. Günlük olarak sistemleri biz takip ediyoruz yani girişlerle ilgili bir miktar düşüş var ama sizin de dediğiniz gibi işte ortalık yangın yeridir, yıkıldı, döküldü ile ilgili değil. Gerek bize gelen gerek serbest çalışan hekimlerine gelen ve ulaşamayan hastaların bilgileri vardır. Bunlar da sağ olsun anında hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz bunlarla ilgili ama dediğim gibi her bir olaydan sonra mutlaka bir dalgalanma olur. Bir sıkıntı süreci olur. Onlar da dediğim gibi çok kısa sürede tamamlanacak ki normal sosyal sigortalılar doktoruna ve reçetesine ve ilacına özellikle ulaşabilsin ile ilgili gailemiz aynıdır. Amacımız kimseyi dövmek değildir ve özellikle de benim bu konuda her yaptığım konuşmada da özellikle gerek doktorlarımız gerekse eczacılarımız görevini layıkıyla yapan herkesi ayakta selamladığımı, özellikle de bu süreçte kamuoyu önünde olayı genelleme yapıp bir linç girişimiyle ilgili sizler de bizler de hep aynı hassasiyetlerimizi aktardık ve bu linç girişiminin de kesinlikle karşısında olduğumuzla ilgili defaten gerek burada gerek katıldığımız programlarda veya katıldığımız toplantılarda da bunu defaten de dile getirdik bu süreçle ilgili.

Az önce güzel bir noktaya değindiniz. Daha önce Sayın Taçoy’un döneminde bu SMS sistemi onay kodu mesajlardan alındığında bu sistem girdiğinde bir anda yüzde 30’a yakın bir düşüş oldu reçete sayılarında. Bazen sistemin güvenliği sorgulanıyor ile ilgili şeyle ilgili özellikle sistemdeki diğer gördüğümüz bir zafiyet de bunun da ben sebebini de sordum, niye olduğuyla ilgili? Özellikle sistemde hastanın cep numarası yazar ki ona otomatikman SMS düşer. Onun manuel olarak bazı eczacıların sistemin düzeltebildiği ile ilgili bir bilgi aldık. Bunun da sebebini niye açık durduğuyla ilgili, işte adam köyde yaşar, uzak yerde yaşar. Normalde ne yapması lazım? Telefonu değiştiğinde Sosyal Sigortaları arayıp yeni telefonunu bildirmesi lazım, orada sisteme girilmesi lazım normal koşullara bakıldığında ama işte birçok insanın özellikle ulaşım sorunu yaşayan veya belli bir yaşın üzerindeki kişilerin cep telefonlarının numaralarında herhangi bir değişiklik olması durumunda da açık bırakılmış o düzeltme kısmı ile ilgili. Onlar da kapatıldı şu anda Filiz Hanım. Yani artık herhangi bir sosyal sigortalı cep telefonunu değiştiği an, onun sosyal sigortalarımıza bildirmekle mükelleftir ki sistem bilgi işlem onu düzeltsin ve kendisi bir ilaç aldığında gelecek olan onay kodunun onun direkt telefonuna düşmesiyle ilgili o sistem de kapatıldı.

Onun dışında da gerek Tabipleri Birliği geçen hafta yaklaşık iki saate yakın bir toplantımız oldu. Geçen hafta ve bugün sabah serbest çalışan hekimlerle bir toplantım oldu. Geçen hafta yine Eczacılar Birliğiyle de ilgili bir toplantıda sistemin daha güncellemesiyle ilgili ama şunu söyleyeyim, Filiz Hanım, her sistemin bir sıkıntısı olabilir. Önemli olan o sıkıntıyı bulup suistimal etmek midir yoksa o sıkıntıyı birlikte çözmek midir? Bunu ayırmak gerekir. Dediğim gibi bu konuda çok az bir zümre. Hatırlarsanız ilk gün çıktığımızda şuydu, tek bir amacımız var dedik “Sepetteki çürük elmaları temizlemekti, sepeti yakmak değildi” ve şunu söyleyeyim, sizler gibi biz de birçok hekimle de görüşüyorum ben de. Bu benim söylemimdi sepetteki çürük elmaları temizleme ile ilgili bir benzetme yaptıydık orada ve biz de son bu Cumartesi günü birçok doktorla da görüştüm, bazı özel hastaneleri de ziyarete gittim, birçok serbest çalışan hekimle de birlikteyiz. Ama şimdi konuşmamdan sonra da bazı bulgu ve olgularımı aktaracağım ben size bu konuyla ilgili ama şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle paydaşlarımızla hiç temasımı kopartmadım. Her ne kadar da basına biraz da farklı yansısa da beyanatlar, benim için önemli olan basına yansıyan beyanatlar değil, içerdeki yaptığım görüşmelerdir ve sonuçta birlikte karar aldığımız ve antant kaldığımız sözleşmelerdir benim için önemli olan odur. Dediğim gibi onlar da İdare Meclisinden geçti ve bugün de paydaşlarımıza biz bunları gönderiyoruz Filiz Hanım. Onun üzerine baktım aldığım notlarla ilgili hemen hemen Sayın Dinçyürek de birçok konuda sizlere bilgi verdi.

Bir de izin verirseniz özellikle Ayşegül Hanımın bir önceki konuşmasında da, çünkü bazı notlar aldıydım.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Bu konularla ilgili bir şey sorabilir miyim?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Önce ben sizi alayım da sonra Ayşegül Hanıma da ufak bir bilgi vereyim. Evet.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Şimdi yani sisteme birtakım hekimlerin da daha aktif katılabilmesi için bir süreç yürütüyorsunuz.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Doğrudur.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Bu konuda Tabipler Birliğinin buradaki rolü nedir? Çünkü biliyorsunuz ki bütün serbest çalışan hekimler, Serbest Çalışan Hekimler Birliğine üye değil.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Doğrudur.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yani üst esas kamu kurumu niteliğindeki kurum Tabipler Birliğidir. Onun için daha çok hekime ulaşma adına, ki bunu söylerken bile aslında ben kendi adıma daha çok hekime ulaşmayla ilgili bir Genel Sağlık Sigortası hedeflerken. Yani bunu söylerken bile…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Hedefimiz hepimizin hedefi odur.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet ama eğer gerçekten bu geçiş sürecinde daha çok hekime ulaşmak isterseniz, Tabipler Birliğiyle ciddi boyutta bu konuda çalışmanız lazım. Çünkü…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Bir eksik bilginiz var onu ben tamamlayayım, devam edin siz de. 13 Eylül öncesi bu olay gündemimize geldiğinde Filiz Hanım, biz defaten bunu Tabipler Birliği Başkanı veya Asbaşkan Yönetiminden de bilgi alabilirsiniz. Üç kere, yani 13 Eylül öncesini ayırıyorum ben, üç kere Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve paydaşımız olmamasına rağmen sadece bilgi babında Tıp–İş’i da davet etmiştik biz toplantılarımıza ve tüm verileri biz birlikte masada tartıştık. Üç toplantının birine Eczacılar Birliği o da Umut Bey bir trafik kazası yaptığı için gelememişti. Toplam üç toplantının ikisinde de Eczacılar Birliği Başkanı da, yani o masanın etrafında yuvarlak masa diye kabul ederseniz Eczacılar Birliği, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Derneği ve Bakanlığımız ve ilgili Sigortaların Müdürü de. 13 Eylül dediğim tarih de işte polise intikal eden tarihtir 13 Eylül de. Ondan önce toplam üç toplantı yaptık. O süreçten sonra da birçok toplantılarımız oldu, en son da Tabipler Birliği ile olan toplantım da geçen haftadır. Ahmet Bey ve ekibiyle olan toplantım da geçen haftadır. Bu doktorlarla ilgili yapılacak olan, yani Serbest Çalışan Hekimlerle ilgili yapılacak olan sözleşmelerdeki bazı şartların iyileştirilmesini talep ettiler. Hepsi de oybirliğiyle onaylanmıştır. Şu anda bu zarftadır. Birazdan onun için hemen yanıma getirttirdim ki dışarda da sizlerle nelerin değiştiğini burada rahatlıkla söyleyebileyim. Yani bu süreçle ilgili Eczacılar Birliğinin bizden talepleri vardır. Onlar da Sosyal Sigortaların İdare Meclisi, tüm taleplerini onayladık. Yeni sözleşmelere de, maddelere düzenlemelerle ilgili veya ek madde olarak da giriyor.

Diğer bir konu; konuşmanızın içerisinde bahsettiğiniz o Sosyal Sigortadaki muayeneye prim desteğiyle ilgili. O şu anda dosya savcılıktadır, savcılıktan bir görüş bekliyorum. Bu bir öneriyle ilgili, yani bu bir doktora 20 değil, mesela 950 serbest çalışan hekime acaba belli bir katkı mıdır, yoksa 200 doktor çünkü şu anda kayıtlı bizde 92 doktor var. Yani Sosyal Sigortalarla anlaşmalı 92 doktorumuz var şu anda kayıtlı olan. Acaba bunu biz 200’e çıkarabilirsek bu doktor sayısını ve yaşanan ekonomik sıkıntılar, ekonomik krizlerle ilgili da bir süreç de Sosyal Sigortaya nasıl yardımcı olabiliriz ile ilgilidir. Bununla ilgili bir görüştür bu. Bunu da hekimlerimizle biz bunu paylaştık. Şu anda Savcılıkta. Savcılıktan ben görüşünü bekliyorum bunun. Bu geldiğinde bunun içeriğiyle birlikte oturur yine Tabipler Birliği ve serbest çalışan hekimlerle birlikte bunun çerçevesini işte 20 midir, yoksa 950 doktor var, bu kadar oranda mı? Yani sonuçta bir bütçe meselesidir bu ve bununla ilgili bir projeksiyonumuz var. Bunu da doktorlarımızla birlikte de çözeceğiz.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yani Sayın Bakan, tam da işte bu noktada hekime bir katkı bakışı değil.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Hekime değil bu katkı. Hekime katkı değil bu. Bu değil.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Ha, bu hastanın…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Hastaya katkımızdır bu evet doğrudur.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Aynen. Yani hastaya kaç tane muayene verebiliriz? Hastaya ne hak verebiliriz? Yoksa…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Odur.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Ha, yani onun üzerinden hekime bir şey, yani çünkü günün sonunda hekim hizmeti verendir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Doğrudur hekimlerle ilgili değil bu. Bakın; bizler…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Evet, öyle bir bakış açısı ile gidersek…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Filiz Hanım bakın, odur zaten. Yani veya üsluptan dolayı herhalde farklı yerlere çekiliyor bunlar. Ve bizim yaptığımız konuşmada…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan, farklı yere çekilmiyor, siz kendi ifadenizde söylüyorsunuz.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Bir dakika, ben bir, ben Filiz Hanıma cevap veriyorum şu anda. Ben kendi ifadem aynı şeyi söylüyoruz size. Siz farklı…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Niye sinirlendiniz?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Sinirlenmiyorum.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, bazı şeyleri baştan doğru koymazsak…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Filiz Hanım, bu konuyla ilgili, doktorlarımızla ilgili değil. Bu normalde Sosyal Sigortaların sigortalarına katkıdır. İlaçlarda verdiği indirim de sigortalarına katkıdır. Eczacı sonuçta o ilacın bedelini alıyor, doktor da muayene ücretini alacak normalde. Ama o an sigortalı gittiğinde örneğin Tabipler Birliğinin bir taban fiyatı vardır 480–490 TL’ye, yuvarlak diyelim 500 TL gibi bir taban fiyatı vardır ve bizim de söylediğimiz, o taban fiyatın doktorlarımız sistemde muayenesini yaptığı zaman şu bir rapor girdiğinde evet doğrudur belki o katkı da doktora gidermiş gibi gözükür ama doktora değildir. Doktor da alacağı katkı oranında hastasına, gelen hastasına indirim yapacaktır. Yani sonuçta bu bizim sigortalara yansıyacaktır. Yani doktora bir teşvik değil. Doğal olarak bizim iştirakçimiz olan sigortalardır.

Evet, Sıla Hanım.

BAŞKAN – Tamam, teşekkürler Sayın Bakan. Başka soru var mı?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Bir sorum var.

BAŞKAN – Bir dakika, sırayla vereceğim.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yok, Sıla Hanımı ben…

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Bu kritik bir meseledir Sayın Bakan, yani doktora katkı meselesi değildir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Doktora katkı değil.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Filiz Hanımın da dediği gibi hekimler zaten o hizmeti veriyorlar.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Doğru.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Hasta odaklı bir bakışı da kaçırmamak gerekir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Doğrudur.

SILA USAR İNCİRLİ (Yerinden) (Devamla) – Aksi takdirde amaca ulaşmayacaktır. Yani onu söylemeye çalıştım.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yok hemfikirim, yani sonuçta sigortalarımıza katkı. Evet, teşekkür eder… Son Ayşegül Hanım da…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Benim bir sorum var.

BAŞKAN – Biray Bey…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Neyse Biray Bey, sonra Ayşegül Hanıma da ufak bilgiciklerini vereyim ben.

BAŞKAN – Çok kısa tutalım arkadaşlar, çok uzatılıyor gündemlerimiz.

Buyurun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Şimdi Sayın Bakan…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Ama bugün bayağı konuşma istekleri var gördüğüm kadarıyla.

BAŞKAN – Buyursun sorsun…

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Ben soru sormayacağım.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yok, yok Biray Beyin.

BAŞKAN – Biray Bey, Ayşegül Hanım diye algıladım.

Buyurun Biray Bey.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yok Ayşegül Hanıma bir önceki konuşmalarda bazı şeyler vardı, bilgiler vardı. Onu vereceğim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Şimdi Sayın Bakan, bu işler biraz çığırından çıktı. Bazı açıklamalar yaptın ama ben esas gerçekten bu işleri daha değişik yürütmeye, yönetmeye çalışanlarla alakalı birkaç şey söylemek isterim ve bu çöplerde bulduğumuz ilaçlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bir ikincisi de ilacın üstünden kupürü kesip de hala daha rafında tutan eczacılar, yani şu anda değil tabii ama daha öncesinde bunlarla alakalı. Tabii ki bana göre polis soruşturması çok uzun gidecek ve netleşecek iyi niyetliler veya art niyetliler diyerekten ama bu arada eminim polisin da bilgisi dahilindedir. Ancak ben yine de size söylemeden edemeyeceğim, hazır oradasınız. Güney’den gelen insanlara kesilmiş küpürlü ilaçlar yarı fiyatına satılaraktan da işlem yapan insanlar, eczacılar vardır. Dolayısıyla burada şu var: Sistemde gerçekten büyük bir eksiklik vardır ki, vardı veya ki bu kadar bu aşamalara kadar geldi. Daha bu konuyla alakalı çok şey söyleyebilirim size ama bunları dışarda söyleyeyim. Bu iki tane sorundan dolayı şu anda gerçekten insanlar çok mağdur. Bu iki sorunu nasıl geçeceksiniz eczanelerde?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Şimdi çöplerden çıkan ilaçlarla ilgili onları biliyorsunuz ki davaları bir emare konusudur. Bakanlık olarak geçen ay bir yazı yazmıştık bu ilaçların sigortalara eğer davanın sürecini etkilemeyecekse veya soruşturmayı etkilemeyecekse anlamında. Çünkü bu ilaçların içerisinde çıkan arkadaşlar, piyasada olmayan ilaçlar da var veya birçok yerde olmayan ilaçlarımız da var, olduğu söylendi. Özellikle bu astım hastalarıyla ilgili bazı ilaçların olduğu söylendi. Bu konuda iki konu engeldi önümüzde. Maalesef bu ilaçları alamadık çünkü emarelikten çıkarılamadı davanın seyrine bir engel teşkil etmesin. İkincisi de özellikle ilacın saklanma koşullarının bilinmemesinden dolayı, çünkü bu ilaçlar kaç zamandır açık alandadır. Ne kadar güneş ışığına maruz geldi, hangi şartlarda maruz oldu ve içeriği bilinmeden olayın maalesef bu ilaçlar emare olarak kaldı.

Diğer konularla ilgili Biray Bey, kupürüydü, şusuydu, busuydu, sistem dediniz. Bence en büyük sıkıntı vicdandaki sistemsizlikti. Onların da yavaş yavaş yerine geleceğine inanırım. Burada dediğim gibi hangi sistemi koyarsanız koyun önemli olan niyettir ve dediğim gibi burada belli bir sayı vardır kamuoyuna yansıyan ve ben çok fazla da buna girmeyeceğim soruşturmalar devam ettiğiyle ilgili. Ama örneğin; Sayın Taçoy döneminde bir SMS kondu, yüzde 30 düştü. Biz, şeyleri kilitlendi şu anda, eczanelerde artık o telefon numaraları düzeltilemeyecekle ilgili geri kalan sistemde iyileştirme yaparsanız yapın mutlaka eğer niyetiniz tamam değilse, niyetiniz farklı düşüncedeyse muhakkak bir açık kapı bulunur. Ama dediğim gibi bizim diyalog yollarımız Filiz Hanım hep açıktır, yani birliklerimiz hep açıktır ve çok ciddi, yani bunu Remzi Beyle de, Ahmet Beyle de konuşabilirsiniz. Umut Beyle de bunları görüşebilirsiniz. Çok sık olarak bakanlıklarda belki de son bir aydır ailemizden daha fazla birbirimizi görür gibi bir durumdayız ve işte ben Bakanım benim dediğim olur değil, tam tersine onlar uzmandır, onlar işi bilenlerdir, bizler de işi bilenlerden bilgiyi alıp doğruyu yakalayan, yakalattırmaya çalışan idarecileriz. Ben böyle görürüm olayı. Nasıl ki yasaları birlikte çalışalım dediğim olay gibi aynı şekilde. Ben birazdan da bunlarla ilgili bir bilgi veririm ben size dışarıyla ilgili.

Özellikle Ayşegül Hanım, kayıtlı çalışanlarla ilgili verilere göre nüfusla, politikasında bu nüfusla ilgili Bakandır. Ben net olarak kendi adıma söyleyeyim nüfusu sormadım yani sayısı kaçla ilgilidir. Özellikle bu ülkemize gelen üçüncü dünya çalışma izinlilerle ilgili veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili özellikle 2023’ün sekizinci ayının sonuna kadar, 30 Ağustos’a kadarki verileri ben size söyleyeyim. 67 Bin 306 KKTC aktif çalışanımız var. Yani sigortalara yatırımdır bu, aktif olarak söylüyorum ben size.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Özelde?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Özeller tabii ki.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – 67 Bin…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – 67 Bin 306. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 30 Bin 374. Üçüncü dünya ülkeleri de şu anda sistemde olan 19 Bin 230.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Yani 120 Bin yaklaşık, yoksa toplam ne kadardır Sayın Bakan?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yahu ayrı ayrıdır bunlar. Yani 120–130 Bine yakın bir rakamdır bu.

BİRAY HAMZAOĞLULLARI (Yerinden) (Devamla) – Yani bunlar çalışma izinlidir bu memlekette.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Hayır, KKTC, TC ve üçüncü dünya.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – KKTC’de kamu da içinde.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Kamu 2008 sonrası işe girenler de dahil. Bunlar aktif olarak çalışanlardır bizdekiler, kamu da içindedir. 2008 sonrası işe girenler de dahildir bu rakamların içerisine.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Çalışma izinliler ne kadardır?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – 19 Bin 230 üçüncü dünya ülkeleri, 30 Bin 374 da TC. Yalnız şöyle bir şey var. Özellikle Şubat…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Yani 50 Bin.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yüzde 90’ı yabancıdır yani.

HASAN TAÇOY (Lefkoşa) (Yerinden) – 45 Bin maaş alanlar. 1’e 3…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Maaş alanı düştüğümüzdeki rakam yoktur herhalde Sayın Bakan?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yok, onlar ayrı. Bu önümdeki bilgilerdir, onları da ben size bildirim. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Niye bunları söyledim? Özellikle 6 Şubat asrın felaketinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ciddi bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anlamında bir işgücü kaybına uğradık. Yaklaşık olarak bakıldığında 38 Bin 271 olan çalışan sayısı, yani 6 Şubat’ın hemen öncesindeki bu veridir bizdeki, şu andaki rakam 30 Bin 374’tür. Yani yaklaşık olarak bakıldığında 8 Bine yakın kişi buradan deprem bölgesine veya Türkiye Cumhuriyeti’ne tam bilemeyiz nerelere geri döndükleri ile ilgili ama şu anda aldığımız bilgiler hemen hemen 11 ilde devam eden yeniden imar, yeniden yapılanma, yeniden yaşamın sağlanmasıyla ilgili çalışmalarda ciddi bir işgücünün Adamızdan Türkiye Cumhuriyeti’ne geri kaydığı yönündedir ve bununla ilgili de…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkelerden arttı mı peki?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Ona geleceğim. Yok, o hemen hemen paraleldir. 21 Bin 618 olan sayı şu anda 19 Bin 230’dur.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yani nasıl karşılandı bu şey?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – İşgücü yok, kayıt dışıdır.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Şimdi ona da geleceğim Ayşegül Hanım. Şimdi hemen hemen çalışması bitiyor. İçişleri Bakanlığı, Muhaceretle bürokratlarımız bugün gayrı görüşmeleri var ve bunun da şeyi çalışma affı olarak. Bunun bir farkı var, bize başvuracak olan bir kişi şirket üzerinden bir ön izin şartıyla bize gelecek ve öngördüğümüz rakamda asgari ücretin 1 bölü 4 oranında, ki amacımız bunları kayıtlı yaşama geçirebilmektir bu kişileri. Çok ciddi anlamda elimizde herhangi bir kişinin herhangi bir verisi yoktur yani bu kayıt dışılıkla ilgili. Ama özel sektörden gelen bir kişi olarak yaşamın, iş yaşamının içinden gelen bir kişi olarak da ve takip ettiğimiz birçok konularda da özellikle haksız rekabetle ilgili, farklı fiyat politikalarla ilgili veya Çalışma Dairemizin özellikle son dönemlerde yoğunlaştırdığı denetimlerde çok ciddi anlamda kayıt dışılar rastladık ve bunlar hemen deportturlar. Yani bunlarla ilgili işverenine bulunduğu işyerinde bir ceza kesiliyor, hemen İçişleri Bakanlığına bildiriyoruz Çalışma Dairesi olarak ve bu kişiler deport oluyor ile ilgili ama son dönemlerde de ciddi anlamda Çalışma Dairemizin denetimlerinde de kayıt, çalışma hayatında olmayan kayıt dışı çalışanlara biz bunları rastlıyoruz. Ve bunların da hedefi bu çalışma affından sonra ben bunu defaten de dile getirdim, tekrar buradan Meclis kürsüsünden de söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Çalışma affı bittikten sonra altı ilçede Çalışma Dairemiz ve diğer ekiplerimiz ciddi denetimlerde ve daha da artırarak gidecek sayısını. Eğer ısrarla bu çalışma affından yararlanmak istemeyen, illa ki kaçak çalıştırmak arzusunda olan iş yerleri varsa buradan bir de tekrar duyurusunu yapalım. Dediğim gibi, tüm Adada bu denetim yapılacak, önemli olan kayıt dışılığın çalışma hayatındaki kayıt dışılığının önüne geçmek. Fakat bir de şöyle bir şey var. Ciddi standartlar geliyor. Örneğin bir işveren gerek Türkiye Cumhuriyetinden gerekse üçüncü dünya ülkelerinden ki şu andaki en çok talep bize üçüncü dünya ülkelerindendir. Bunlara şu anda bakanlık olarak ciddi bir kota uygulaması yapıyoruz. Yani örneğin “x” bir şirket bize geldiğinde de işte atıyorum 30 tane üçüncü dünya ülkesinden bize izin istiyorsa diyoruz ki, bunu nerede kullanacaksın, bir sözleşmen var mı, bir ihalen var mı, ispatlayıcı belgen var mı? Bu bir. İki, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı yatırımlarına bakıyoruz. Tamam mıdır diye. Üçüncüsü de daha önce Bakanlığımız tarafından izin alan, alınmış, aldığı izinlilerin kaçını Adaya getirmiş, Adaya getirdiklerinin kaçına izin çıkarmış? Bunlar ciddi kriterlerdir. Şu anda bunlar ilmek ilmek Bakanlıkta işleniyor ve bu konuda da...

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Ne kadar ceza yazıldı bugüne kadar belli mi Sayın Bakan?

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Onu sormam lazım Ayşegül Hanım. Net olarak bilgim yok. Onu ben birazdan öğrenirim Çalışma Dairesi Müdürümden. Net rakamı ben sizlere bildiririm onu. Tabii ki bana günlük olarak raporlar tamam...

BAŞKAN – Sayın Bakan yavaş yavaş toparlarsak 16 konuşmacı var. Çünkü bugün ve daha ikinci konuşmacıdayız. Arkadaşlar o çerçevede hareket edelim.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Ve şunu söyleyeyim. Diğer bir konu da özellikle çalışma hayatına katacağımız olan kişilerin de en büyük sıkıntısı hep bir şeyden kaçıyor, insanlar işi bırakıp kaçıyorla ilgili. Çuvaldız ve iğne olayı. Birçok bize gelen denetleme raporlarında da üzgünüm bazı iş yerlerinin, daha gerek Türkiye Cumhuriyetinden, gerekse üçüncü dünya ülkesinden getirdiği kişilerin çok hijyenik olmayan ortamlarda konaklattırdığı, lojman anlamında söylüyorum veya bazı şikayetler geliyor bize, bunlara da ceza kesiliyor, işte yemek parası, lojman parası, elektrik su adı altında maaşından kesip de maaşının çok çok altında yüksek ödenenler şikayetler hemen anında değerlendirilip Çalışma Dairemiz bizzat oraya gider. Bunlarla ilgili de ciddi standartlar geliyor. Yani artık bir işveren o azami şartları gerek Türkiye Cumhuriyeti, gerekse üçüncü dünya ülkesinden gelen çalışanlarına sağlamakla mükellef olacaklar ve bunlarla ilgili de Müteahhitler Birliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası da bizimle beraber ciddi etkin rol alacaklar. Devrim Bey...

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan, yabancıların Muhaceret Yasasında bir değişiklik yapıp af çıkarma noktasını çalıştığınızı İçişleri Bakanıyla ifade ettiniz...

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Çalışıyoruz. Onu da ben sabah söylemiştim size. Bir hafta da bu hafta bir görüşeceğiz. Eksik veya fazlamız varsa da tekrar bunu komiteye de sunacağız ondan sonra.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Şimdi gelmeden tutanaklara da baktım. Bu Mecliste 24 Ekim 2022 tarihinde...

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Doğrudur.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Oybirliğiyle geçti. Sizin...

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Oybirliğidir.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Oybirliğiyle geçti.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – O gün siz yoktunuz herhalde...

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Komitede sizin beyanlarınız da var ki bu son kez yapılan bir aftır diye.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Doğrudur.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Merak ettiğim bir yılda ne değişti ki bir af daha yapmayız...

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – O son hukuk ve idari, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin o zaman bir üyesi olaraktan bakıldığında orada şunu dikkat etmediydik. Açık. Bir önceki aftan yararlanamayan ve bir tarih konulduydu oraya dikkat ederseniz Devrim Bey. Oraya bakıldığında o tarihten önce de ciddi bir anlamda o Muhaceret affın, o zamanki Muhaceret affından yararlanamayan kişi. Biz bunları görevi geldiğimizde görmeye başladık bunları veya dışarıda da bunları biz görmeye başladık. Ama bir önceki Muhaceret affıyla bunun bir farkı var. O dönemde siz bir asgari ücret cezayı öderdiniz. Serbest kalırdınız ama bu ülkede bak tekrar altını çizerek söylüyorum. Serbest kalırdınız.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yapıldı o da Sayın Bakan. İlk kez yapılmıyor.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Bir dakika, bir dakika.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Daha önce de işverenle yapıldı.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Şimdi bununla ilgili Sayın Baybars biz bunları hazırlarken, yani bu affı hazırlarken arkasından da bu standartlara geldiğinde artık daha farklı bir sistem evet bunlar da zaten gerekli taraflar çıktığında nasıl?

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Adresleri ve bu ülkede kaç kişi kayıt dışıdır bilir misiniz ki sonra denetim yapıp da onları deport edebileceksiniz? Bir de turistlere af düşünüyor musunuz? Onu da sorayım. Geçen de...

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Turistlerle ilgili ben bir şey söylemedim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Yok geçen defa aynı komitede vardı bu o yüzden turistlerle ilgili af var mı bu çalışma kapsamında?

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Turistle ilgili af herhangi bir şeyim değil. Bunu çalışma veyahut da ön izinle gelmiş, izinle gelmiş sonra kaçağa düşmüşlerle ilgilidir daha çok konuştuğumuz konu. Ki bunları çalışma hayatına dahil edebilelim.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Turist olarak gelenler değil.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Onları ayrı tekrar komitede bunları eğer böyle bir sayıyla ilgili bir şey varsa da ilave edilmek isteniyorsa onu birlikte konuşur, birlikte değerlendirir. Zaten benim düşünce yapımı da iyi bilirsiniz. Ben genellikle paylaşmayı seven...

BAŞKAN – Biraz toparlayarak gidelim.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Herkesin fikrini almayı seven ve oy birliğini tercih eden biriyim. Teşekkür eder saygılar, sunarım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Bir sorum daha var.

BAŞKAN – Lütfen. Biray Bey alamayacağım başka soru. Çünkü 14 konuşmacı var. Söz hakkı verdim size.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Biray Bey Meclis Başkanım izin vermedi.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan sizi orada Kürsüde gördükleri için bana mesaj attılar.

BAŞKAN – Buyurun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Bu sıkıntıyı dile getirmem gerekir. Şunu söyleyeyim. Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı bir yuva var. Buradan birkaç defa kız çocukları kaçmış. En son yine bir olay olmuş.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Neymiş?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Ben de bilmem. Yani geniş bilgi verilmedi buradan. E, bu konuyla alakalı bilgi sahibi misiniz? Değilseniz, bu konunun üzerine gitmenizi istiyorum. Çünkü oradan geçen kız çocukları 12–13 yaşlarında, 14 yaşlarında kız çocukları. Bu konuyla alakalı da lütfen gerekli önlemleri almanızı istirham ederim.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – 12 ve 14 yaşında şu an için herhangi bir bilgimde olan biri yoktur. Zaten size mesajı atan da tam izah edememiş. Tekrar daha açıklayıcı mesaj atarsa ben yardımcı olurum ben.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Tamam Sayın Bakan.

BAŞKAN – Şöyle yapalım bunu Sayın Bakan. Az önce sosyal medyada ben de gördüm. Bir daha sonra tekrar cevap vereceksiniz muhakkak konuşmacılara. Bilgi alabilirseniz varsa nedir içeriği verirsiniz buradan...

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Tabii ki.

BAŞKAN – Bir sonraki konuşmacılara cevap verirken.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Çağlayan Çocuk Yuvasıdır.

SADIK GARDİYANOĞULLARI (Devamla) – Çağlayan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Hamzaoğulları. Arkadaşlar sırada çok sayıda konuşmacımız vardır. O yüzden lütfen sürelere uyarak devam edelim ki, gün içerisine rahatlıkla sığdırabilelim konuşmalarımızı. Sıradaki konuşmacı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’dir. “Tarımsal Arazi Kiralamalarında Dursun Oğuz Kriterlerine Genel Bir Bakış” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31 Ekim 2023 tarihli 9’uncu Birleşiminde, “Tarımsal Arazi Kiralamalarında Dursun Oğuz Kriterlerine Genel Bir Bakış” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Erkut ŞAHALİ

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Mlletvekilleri. Dün Fide Kürşat’ın Sayın Fide Kürşat’ın da dile getirdiği bir konuydu. Sayın Dursun Oğuz bu konuya kendince bir cevap verdi ve her şey süt liman dedi. O kadar süt liman ki bugün de gelip, adının da geçtiği bir konuşmanın yapılması sırasında Mecliste hazır bulunma gereği hissetmedi. Dahası hükumet de gitti. Bir süre bekleyeceğim Sadık Beyin insani ihtiyaçları olabilir pekala. O yüzden bir süre bekleyeceğim tabii. Ama bu Hükümetin hiçbir konuda adalet duygusuyla ve sorumluluğuyla hareket etmediği gibi, maalesef tarımsal arazilerin kiralanması konusunda da en küçük bir adalet kaygısı yoktur. Dahası, adalet kaygısından öte ülkenin en gelenekçi partisi olan Ulusal Birlik Partisi bu konuda tarımsal arazilerin kiralanmasına ilişkin belli başlı geleneklerin korunmasına dair de hiçbir kaygı gütmüyor ve her konuda olduğu gibi bu konuda da son derece gayri adil uygulamalarla kamu vicdanını çok derinden yaralıyor. Ancak, şu bilgiyi vermek gerekir. Ulusal Birlik Partili Dursun Oğuz’un arazi kiralamalarıyla ilgili geçmişte mağdur durumda olduğu bir pozisyon söz konusuydu. Neden? Çünkü tarımdan sorumlu bir Bakandı ve arazi kiralamalarıyla ilgili tarımdan sorumlu Bakanlığın herhangi bir yetki kullanması en azından kaydı olarak, yasa olarak mümkün değildi. Dolayısıyla İçişleri Bakanlarının veya İçişleri Bakanlığının kanaatlerine göre hareket etmek durumunda kalırdı ve bunun Tarım Bakanlığı açısından ne kadar büyük bir sıkıntı yarattığını da bilen bir kişi olarak aniden kendini İçişleri Bakanlığında buldu. Üstelik Tarım Bakanlığından İçişleri Bakanlığına geçiş yaptı ve bu geçişle birlikte çiçeği burnunda Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin deyim yerindeyse başına bela oldu. Kendi aralarında nasıl konuşuyorlar bilmiyorum. Ama tarımsal arazilerin kiralanmasıyla ilgili şu anda bu ülkede bir vahşet yaşanmaktadır. Ben bu vahşetle ilgili dün Fide Hanımın belirttiği noktalara ilaveten hele hele dün o konuşma da yapıldıktan sonra yığınla adres belirtecek veriye sahibim aslında ama Dursun Bey bu konuda sahte cennetinde hüküm sürmeyi tercih ettiği için bugün bizimle yüzleşecek isteği, arzuyu veya cesareti gösteremedi. Dolayısıyla bu konu benim açımdan çok ciddi ve önemli bir konudur. Ama bu konunun mağduru olanlar...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞULLARI (Yerinden) – Dursun Bey yoldaymış.

ERKUT ŞAHALİ (Devamla) – Dursun Bey yolda kalmaya devam etsin, onun keyfiyle yürümez burada işler. Bu konuyla alakalı, konuya doğrudan muhatap olanların artık konuşması lazım. Bu Hükümetin bu ülkede yarattığı gayri adil ve antidemokratik düzenin kurbanı Kıbrıs Türk Halkıdır belki ama münhasıran İçişleri Bakanlığının tarımsal arazi kiralamalarıyla alakalı icraatlarının mağduru bu ülkenin tarım kesimidir bir bütün olarak. Hayvancısıdır, çiftçisidir. Çünkü hem alın terinin heba olmasına, hem de bu mesleğe meslek gibi yaklaşmasına engel olacak son derece vicdansız uygulamalar İçişleri Bakanlığı eliyle devreye alınmış vaziyettedir. Ben bu konuşmayı ben konuşayım diye talep etmedim aslında, Dursun Bey konuşsun diye talep ettim. Bu konu kendisi açısından önemli bir konu olsaydı konuşma sırasını zaten biliyordu ve özellikle gerek Sağlık Bakanının, gerek Çalışma Bakanının uzunca cevaplarını da bir fırsata dönüştürüp burada hazır bulunurdu. Kendisini bekleyecek değilim. Kendisini bekleyen bereket arzusuyla yanıp tutuşan Kıbrıs Türk çiftçisidir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahali. Sanırım evet bu kadar kısaya hazırlıklı değildik. Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Armağan Candan’ın “En Temel Yükümlülüklerini Dahi Yerine Getiremeyen Devlet” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31 Ekim 2023 tarihli 9’uncu Birleşiminde, “En Temel Yükümlülüklerini Dahi Yerine Getiremeyen Devlet” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Armağan CANDAN

CTP Güzelyurt Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Candan.

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; Bugün buraya insanlarımızdan duyduklarımıza tercüman olmaya, onların sesine bir ses daha olabilir miyim diye çıktım. Ekonomik zorluklar bu memleketin geleceğine dair umutsuzluk birçok kesimde maalesef had safhaya ulaşmış durumda. Bunun siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel birçok nedeni var. Özetle ifade etmek istiyorum ki, bu kadar güzel bir coğrafyada yaşıyor olmasına rağmen Kıbrıs Türk Halkı mutlu değil.

Değerli milletvekilleri; Kıbrıs Türk Halkı içinden geçtiğimiz günlerde atanmış bir hükümet ve Başbakan ile antidemokratik yöntemlerle seçtirilmiş bir Cumhurbaşkanıyla maalesef karşı karşıya. En temel yükümlülüklerini dahi yerine getiremeyen bir devlet, mevcut hükümetin kötü yönetimiyle de birleşince insanlarımız için dayanılmaz bir hal alıyor hayat. Ülkedeki adalet duygusunun yıpranması ve gençlerimizin ülkeden artan göçü hepimizi derinden üzüyor. Öncelikle bütün sorunların başlıca sebebi siyasi olarak içinde bulunduğumuz statüko. Uluslararası sisteme dahil olmamış, dünyadaki yerini alamamış bir yapının sürdürülebilir olması zaten beklenemez. Mevcut statüko devam ettiği sürece Kıbrıs Türk toplumu hak ettiği yaşam standartlarına ulaşamayacak. Yıllar içinde çok farklı örneklerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel birçok dış müdahaleye şahit olduk. Bu da Kıbrıs Türk halkı ve kurumlarımızın kimyasını bozdu. Türkiye ile olan ilişkilerimiz sağlıklı olmaktan çıktı. Kıbrıslı Türkler kendileri için neyin iyi olduğuna, neyin iyi olmadığına kendileri karar veremez hale getirildiler. İstemedikleri politikaları hayata geçirmeye, hazmetmedikleri şeyleri söylemeye, seçmedikleri tarafından yönetilmeye başladılar. Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ulusal Birlik Partisi kurultay süreçleri hep bu dediklerimizi teyit eder somut göstergelerdi. Bu halk bunları unutmaz, unutmamalı. Bütün bunlar Kıbrıs Türk toplumunun kendine olan güvenini erozyona uğrattı. Bizim elimizden bir şey gelmez. Biz bir şey yapamayız inancını maalesef körükledi. Bu gidişatın tersine çevrilmesi şart.

Değerli milletvekilleri; bugün en temel yükümlülüklerini dahi yerine getirmekte ciddi zorluklar yaşayan bir devlet mekanizmasıyla maalesef baş başayız. Devlet bürokrasisi vatandaşların hayatını kolaylaştırmaktan uzak. Ülkedeki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasında çok ciddi sorunlar ve gecikmeler yaşanıyor. Bozuk ve yetersiz yollardan dolayı insanlar kendilerini güvende hissetmiyor. Bu çağda hala daha her an elektrik kesintilerinin yaşanabiliyor olması kabul edilebilir değil. Daha bugün duyurulan yüzde 30’luk elektrik zammı da işin cabası. Kötü yönetim özellikle bu alanlarda insanımızın belini büküyor. İnsanlarımız günlük hayatlarında Hükümetin iş bilmezliği ve umursamazlığının ortaya çıkardığı sorunlardan dolayı hem maddi, hem de manevi büyük zararlar görüyor. Benim şahsımda sosyal devlet olduğunu iddia eden bir Devletin en önemli iki yükümlülüğü; insanlarına yeterli eğitim ve hizmet, sağlık hizmetlerini sağlayabilmesidir. Okulları yetersiz olan, çocuklarını, gençlerini iyi eğitemeyen bir Devlet geleceğine güvenle bakamaz. Hastaneleri yetersiz olan, yurttaşlarına hak ettikleri sağlık hizmetini götüremeyen bir Devlet insanlarını mutlu edemez, yaşam süresini uzatamaz. Çok net olarak söyleyeyim, bütçede sağlık ve eğitime düşen payın artırılması olmazsa olmazdır. Mevcut rakamlarla eğitimi ve sağlığı yürütmek mümkün değildir. Başka giderlerden tasarruf edilerek bu iki alana öncelik verilmediği sürece biz mutlu ve huzurlu bir toplum olamayacağız.

Değerli milletvekilleri; kötü yollarda iyi araba sürerek mutlu olamazsınız. Sürekli elektriklerin kesildiği bir yerde çok güzel üretim yapan fabrikalarınız, iş yerleriniz olsa dahi mutlu olamazsınız. Çevrenizi, denizlerinizi temiz tutmazsanız en güzel sahillere sahip olsanız bile mutlu olamazsınız. En iyi tarım uygulamalarını hayata geçirseniz dahi üretici olarak artan girdi maliyetlerini karşılayamaz hale gelirseniz mutlu olamazsınız. Maddi durumunuz iyi olsa bile eğer çocuğunuza eğitimini bitirdikten sonra yurt dışında kal, buraya geri gelme diyecek hale getirildiyseniz mutlu olamazsınız. Komşunuz açsa siz mutlu olamazsınız. Şu anda ülkemizde bütün bunları dert eden, nüfus politikası dahil ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen bir iktidar yok. Geleceği kurtaracak bir planlama vizyonu yok. Kıbrıs Türk halkının kendi gerçek ihtiyaçlarını doğru tespit edecek farklı kurum kuruluş ve sektör temsilcileriyle birlikte doğru bir planlama yapacak bir yol haritası ve yönetim anlayışına ihtiyaç var. Bu kapasite bu toplumda evet var. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu toplumsal kapasiteyi harekete geçirmeye kararlıyız. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz miting ve farklı kesimlerin farklılıklarını bir kenara bırakarak, bu mitinge katılması Cumhuriyetçi Türk Partisinin bu toparlayıcı kabiliyetinin olduğunu tüm topluma bir kez daha gösterdi. Bu ülkeyi birlikte yönetmekten başka çaremiz yok.

Değerli milletvekilleri; halk seçimlere müdahaleler olduğunu görürse, seçtiklerinin daha sonra görevden el çektirildiğine inanırsa, belli siyasetçilerin özne olarak Kıbrıs Türk halkını değil, başka güçleri gördüğünü fark ederse elbette siyasete güven azalır, halk siyasetten uzaklaşır. Böylesi bir durumda sorunlarının çözülebileceğine ilişkin umudu azalan halk, siyasetten bir şey beklememeye başlar. Halkın kendisi de elbette toplumsal sorunları olan duyarlılığını kaybeder. Böylesi süreçlerde biz duygusu ortadan kalkmaya başlar, ben duygusu ister istemez egemen olur. Toplumsal faydanın yerini sadece bireysel çıkar ve kaygılar aldığında da bozulma ortaya çıkar. Sisteme inanç kalmadığında, insanlar sistemin boşluklarından yararlanmaya bakar, suistimaller ortaya çıkar. Nasıl olsa yapanın yanına kalır inancı hakim olduğunda yolsuzluklar, usulsüzlükler artar. Devletin denetim mekanizmaları zamanında harekete geçmezse bozulma çoğalır. Böylesi durumlarda insanlar vergi ödemekten kaçar, kayıt dışı ekonomi büyür, tefecilik, mafyalaşma artar. Bütün bunlara adalet duygusuna olan inancın yitirilmesi de eklendiğinde işte o zaman insanlar kendi adaletlerini kendileri yaratmaya meyil ederler. Kontrolsüz nüfus artışı, kayıt dışı yaşam gibi son dönemlerde iyiden ayyuka çıkmış olgular da bütün bunların üstüne eklenince cezaevleri suçluları sığmaz hale gelir. İşte şu anda tam da böylesi bir süreçten geçiyoruz.

Değerli milletvekilleri; alarm zilleri çalıyor. Birçok sektör, meslek kuruluşu, sivil toplum kuruluşları kendi alanlarına ilişkin sürekli artmakta olan sorunları ortaya koyuyor, çözümler öneriyor. Siyaset bütün toplumun, siyaset bugün toplumun gerisinde kalmış durumdadır. Siyasetle toplum arasındaki makas gitgide açılmaktadır. Gidişat tamam değildir. Kamuoyu yoklamalarına göre halkımız ekonomik durumun da, yaşam kalitesinin de her geçen gün kötüye gittiğini ve gitmeye de devam edeceğini düşünmektedir. Mutluluk endeksinde dibe doğru gidiyoruz. Daha fazla geç olmadan herkesin başını iki elin arasına alıp çıkış yollarını ciddiyetle düşünmesi elzemdir. Ben yaparım olur anlayışının değil, artık birlikte yöneteceğiz anlayışının hakim olması şarttır.

Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Çok teşekkürler Sayın Candan.

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ (Yerinden) – Bir önceki cevap hakkımı…

BAŞKAN – Peki, buyurun Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teşekkür ederim öncelikle Başkana bir önceki konuşmayla ilgili burada değildim ama Meclisin dün bize yolladığı günlük konuşma listesinde Erkut Bey 11’inci sıraydı. Bugün sabah bir düzeltme olmuş ondan haberim yoktu. O nedenle benden kaynaklıysa ben özür dilerim ama Meclisin bana attığı listede dün bildirdiği listede Erkut Bey 11’inci sıradır diye ben sıramı bekliyordum. Bakanlıkta işim vardı ama duyarkenden geldim. Tabii benim herhalde eğer konu başlığıyla girdiyse Dursun Oğuz’un kriterleri azmış kriterlerim ki hemen bitirdi. Uzun olsaydı çok konuşurdu. Keşke uzun konuşsaydı da burada neler olduğunu da herkes görseydi.

Evet, şöyle başlayayım, geçen hafta dün de Fide Hanım konuşmuş, isim vererek konuşuyorum çünkü rahatım. Dün de dışarıda başka toplantılar vardı diye dinleyemedim, basından öğrendim. İki üç haftadan beri bu tarımsal arazilerin kiralanmasıyla ilgili gündem yaratılmaya çalışılıyor. Şu anda buradan kamuoyunu da bilgilendirelim geçen yıl 3 bin 324 dört kişi devletten tarımsal araziyi yıllık olarak kiralıyorlardı. Bu yıl şu an için rakam 3 bin 501 kişi kiralamayla ilgili müracaat var. Toplam dönümde 144 bin 921 dönüm. Bu araziler Devletin arazileri, kimsenin arazisi değil. Devlet uygun olanlara, belli kriterlere göre bu arazileri kiralıyor. Sanki her şey tamam veyahut da bir art niyet varmış gibi ya da üretici üreticinin düşmanıymış gibi izlenim yaratılması hoş değil. Biraz da etik kurallara göre de hoş değil. Allahtan Tarım Bakanlığım döneminde hayvancılığın gelişmesi için yaptıklarımız ortada. 40 yıl sonra bu ülkeye ilk canlı damızlık hayvanı getiren kişiyiz. Dönemimde en azından oldu. O nedenle bugün burada eleştiri yapanlar, o güne de bakacaklar. Kendilerinin ne yaptığına da bakacaklar ama çık buraya biri cevap vermezse veyahut da basından, bu ülkede politikayı sevmiyorum, yani popülizmi de sevmiyorum. Kişileri parti olarak da sevmiyorum. Bu UBP’lidir, CTP’li kutuplaştırmayı da sevmiyorum ama çıkıp bir CTP’liye bu yapılıyor diye söylenmesi, bir UBP’liye bu yapılıyor diye söylenmesi işin özünde tarımsal alanda çiftçilik yapan veya hayvancılık yapan insanların da kutuplaştırılmasına yol açıyor. Yani 3 bin 501 kişide 3 kişiyi mağdur ettiysek büyük başarı, çok büyük başarı. Keşke hiç olmasa. Ya da 3 kişi Ahmet'e yakın Mehmet'e yakın değil tabii ki vatandaş kendi sorunu dile getirilmesini, buraya getirmesini. Özne olarak bir kişinin öne çıkartılması da doğru ama o kişiyle ilgili benim de en yakın tarafımdadır, taraftır ailesi de. Süt zamanında destekleri de verdiğimiz aynı ailedir.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – E, giderdiniz mağduriyetini?

DURSUN OĞUZ (Devamla) – Söyleyeceğim birazdan. Mağduriyetler tek taraflı olmaz. Bir taraf kazanırken bir taraf kaybetmek olmaz. Adaleti sağlayacaksın ki en azından herkese, veriyorsan herkese, beraber paylaşacak diyelim. O nedenle bir kişi çağrılıp mandırasına gidilip görülmüş, edilmiş ya da hep aynı bir isim öne çıkartılmış. E, belki de daha çok insan mağdur. Onlar nerede? Onların derdiyle kim ilgilenecek? O nedenle biz genelleme olarak bakıyoruz. Bizim için üretim çok önemlidir devlet 144 bin dönümünü tarımsal faaliyet kullanılsın diye, hayvancılığa niçin öncelik veriyoruz? Girdi maliyetini düşürsün ve üretimi daha rahat etsin diye. Erkut Bey şu an burada diye bir televizyon programı var. Çıkmadan söyledi onu da bilgi vereyim. Erkut Bey bir yere de gitmedi yani buradan yanlış da bir algı olmasın diye onu da söyleyeyim. Şimdi benim bir kriterim yok. Kriteri bir komisyon var, komisyon belirliyor ama ben dönüp de şimdi şu şahsın bu kadar arazisi var, bu kadar bunun vardır dersem doğru değil ama şunun altını çizmek istiyorum, hayvancıyı da destekleyeceğiz, çiftçiyi de destekleyeceğiz. Birbirinden ayıramazsınız. Her zaman sanki ayrı kutuplar diyor. Hayır, hepsi zincirin bir halkası. Hepsinin bu ülkede değeri var, önemi var, üretim sektörünün içerisinde ama bir ailenin devletten veya herhangi bir yerden bir geliri yoksa hayvancı olarak, onu hem arazi anlamda destekleyeceksiniz girdi maliyetini yapsın, hayvancılıktan da geliri kendini geliştirsin diye ama çiftçinin de bir geliri yoksa bir yerden devletten veya bir yerden onu da destekleyeceksiniz eliyle toprağı işlesin o da gelirini ondan alsın diye. Herkese hayvanı olsun diyemezsiniz ya da herkes çiftçi olsun diyemezsiniz. O nedenle bu gibi kriterleri özele çekerek bir kişi, iki kişiyi hedef göstermek doğru değil. Burada Komitenin bakmış oldukları bir kıstas var, hassasiyet var. Her dönem bu gündeme gelir. Her dönem keşke bu araziler Tarım Bakanlığında olsun derlerdi. Ben de Tarım Bakanlığı öyle derdim. Sonra Komitenin içine Tarım Bakanlığından temsilci giderdi, o konuşurdu ama her dönem bu şikayetler olur muydu? Evet olurdu. Hep de oldu zaten ama buna sığınarak haksızlık yapmak doğru değil. Bir tarafa çekmek de doğru değil. Dediğim gibi 3 bin 501 kişiden 3, 5 kişi ise burada hata olabilir, art niyetli hata olmaması önemli. Adalete göre yapılması önemli. Ben yaptım. Benle ilgili yok komisyondur. Ha benimle ilgili bana birileri gelir. Komisyona havale ederim ama önemli olan nedir sonuçta doğruyu bulmaktır. Birileri yaparken bugün ben hata yapabilirim, yarın başka bakan geldiğinde değiştirebilir. Adalet kavramı farklı mıdır? Yok. Sonuçta toplumsal menfaatle vicdanları rahatlatmak önemli.

Bir örnek daha vereyim tarımsal arazilerle ilgili. Yani bu arazilerin korunmasıyla ilgili çalışmalar yapılmak durumundayız. Doğrudur. Örnek; işte bir tane şahıs art niyetli aldığı arazi yıllık aldığı araziyi o kadar gözden çıkardılar ki açık artırmayla satışa çıkar gibi çıkıyor, hava parasına satmaya çıkıyor. Onunla da ilgili gerekli yasal işlemi polise şikayette bulunduk. Araziyi vermedik ama sonuna kadar gideceğiz. Devletin malını hiç kimse şahsi malı gibi alıp da bunun üzerinden rant elde edip dolandırıcılık yapamaz. Doğru değil bunlara da müsamaha göstermemiz lazım. Bu kaynakları hep beraber koruyacağız, doğru yerlere gitmesi lazım ama en önemlisi de üretim yapılması lazım ve bizim için kırsaldaki bu arazilerin varlığı ve ekilmesi çok önemli. Çünkü hepsinden olacak ürün bu ülkenin milli geliri olacak. Bu çerçevede biz bakıyoruz kimseyi kutuplaştırmıyoruz, kimsenin adını parti amblemi olarak öne çıkarmıyoruz. Çiftçinin tanımında partisi mi var ya? Hayvancının tanımında partisi mi olur? Ya da KKTC’de üç tane CTP’li var hayvancı? Ya da üç tane UBP’li var? Yok böyle bir şey. Bunu oraya indirmek doğru değil. Bu hafta içi daha kararlar da verilmedi ama komiteler ilçeleri dolaşıyor. Bu çerçevede gelen müracaatları alıyor ha bunun sonunda mağduriyet de varsa gidermekle ilgili gereğini yaparız ama kesinlikle biriyle ilgili art niyet bir durum yoktur. Bu konuşmayı da yapmayacaktım ama niye yaptım? Çünkü biz konuşmayınca sanki birileri haklıymış gibi söylemler gidiyor artıyor ve iş bireyselleştiriliyor. Bu doğru değil teşekkür eder, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Oğuz. Sıradaki konuşmacı Sayın Jale Refik’tir. Girne Bağımsız Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers’ın “Toplu Taşıma Altyapısındaki Eksiklikler ve Ülkeyi Bekleyen Kaos” konulu güncel konuşma istedi vardır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31.10.2023 tarihli 9. Birleşiminde, “Toplu Taşıma Altyapısındaki Eksiklikler ve Ülkeyi Bekleyen Kaos Konulu” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Jale Refik Rogers

Girne Bağımsız Milletvekili

JALE REFİK ROGERS (Girne) – Yine bir denetim gününde nöbetçi Bakana karşı ve boş Hükümet sandalyelerine karşı konuşma yapıyoruz. Bu yeni bir şey değil. Ülkemizdeki toplu taşımayla ilgili eksiklik ve trafikteki sorunlar da yeni şeyler değil. Zaten hepimiz eminim ki Hükümet yetkilileri de gezerken bütün bunları çok yakından deneyimliyorlardır. Ülkemizde artan Sayın Oğuz buyurun siz olsun burada oturun. Ülkemizde kontrolsüz devam eden nüfus akışıyla eğitimin, eğitim hizmetlerinin yetersiz kaldığı, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, belediye hizmetlerinin, yol altyapısının her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklendiğimiz, hepimizin malumudur. Çok uzun konuşmayacağım ama gerçekten ışıksız yollarda, altyapısı yetersiz yollarda, trafik kurallarını bilmeyen, trafiğin hangi yönde aktığını fark etmeyen veya trafik kurallarını bilerek isteyerek çiğneyen sürücüler arasında her gün yollarda suçsuz insanımızı kaybediyoruz. Sadece bu yılın ilk on ayında 36 ölümlü trafik kazası oldu, 39 insanımız hayatını kaybetti ve polis verilerine baktığımızda da süratin, alkollü araç kullanmanın ve cep telefonu kullanmanın kazalarda başlıca sebebi olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki bu trafik kaosu hiç azalmayacak, her geçen gün artacak bunu görebiliyoruz zaten. Trafikte geçirdiğimiz saatlerden de görebiliyoruz. Küçük bir ada ülkesinde büyük şehir sorunları yaşıyoruz aslında ve bunun en büyük sorunu da, en büyük sebebi de çağdaş bir toplu taşıma sistemine sahip olmamamızdır. Düşünün ki 17 yaşında bir gençsiniz. Okuldan geliyorsunuz derse gideceksiniz, müzik dersine gideceksiniz anneniz götürüyor, spor antrenmanına gideceksiniz babanız götürüyor, arkadaşlarınızla buluşacaksınız gene aileden birisi götürmek zorunda kalıyor ya da arkadaşınızın annesi sizi arıyor. Bunlar hepimize aslında çok tanıdık gelen şeyler. Hatta gece çıkacaksınız gece saat üçte diskodan aranacaksınız, gene anneler babalar, veliler yola düşmek zorunda. Çünkü toplu taşıma namına hiçbir şey ülkemizde yok, adı var kendi yok. Bu tabii bu anlattıklarım araç sahibi olan kişiler için geçerli çünkü hepimiz de biliyoruz ki bazı kişiler için de bu bir lükstür. Düşünün ki Hisarköy’den çıkan bir gençsiniz çıraklık eğitimi görüyorsunuz. İşe gideceksiniz Hisarköy’den Lefkoşa'ya toplu taşıma yok. Ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Otostop çekiyorsunuz asgari ücretle geçinen, kırsalda yaşayan ama şehir merkezinde çalışan bir gençsiniz. Ne yapıyorsunuz? İlk yapmanız gereken borçlanıp bir araç sahibi olmak çünkü toplu taşımayla bir yerden bir yere gitmeniz mümkün değil. Sadece sınır kapılarının diğer tarafına bir bakalım Güney Kıbrıs'ta aynı genç aplikasyonu telefonla indiriyor. Aplikasyondan bakıyor hangi otobüs durağından gideceği yere kadar geçecek süreyi o aplikasyon üzerinden görebiliyor. Nerede ineceğini görebiliyor, seyahatini planlayabiliyor ama ülkemizde biz hala çok ilkel şartlarda mevcut yasa kapsamında “T” izinlerini bireysel kişilere vererek ve bunların sonra kişiler arasında aslında gayri yasal bir şekilde satılabildiğini de, transfer edilebildiğini de bilerek bir kaos içerisinde bir otobüs sistemiyle adına bunun toplu taşımacılık diyoruz ve zaman zaman da işte belli bölgelerde artan nüfusla, gelişen bölgelerde bunun yetersiz kaldığını ve farklı problemler çıkarabildiğini görüyoruz. Bu sistemin hiçbir şekilde denetlenebilmesi de mümkün değil dolayısıyla aslında Devletin çok ihtiyacı olan vergilerden de bu noktada mahrum kaldığını gene biliyoruz. Peki, nereye gidecek bu durum? Bu hükumetin toplu taşımayla ilgili herhangi bir vizyonu var mı? Gene bakıyoruz ki yeni bir kalkınma planı yapıyor Hükumet. Gene bir sürü toplantılar yapılacak. Bir sürü bürokrat bir araya gelecek, bir sürü bilirkişi bir araya gelecek. Yeni raporlar yazılacak, planlar çizilecek, stratejiler yapılacak ama gene bir proje olarak tozlu raflarda sonra yıllarca yapılmayı beklenecek.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) – Bürokratlar değişiyor Sayın Jale.

JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Bürokratlar değişiyor, görevden alınıyor, yerine başka yenileri geliyor, diğerleri bir köşede oturuyor. Bilgi birikiminden de yararlanılmıyor ama Ulaştırma Bakanlığına baktığımızda aslında içinde hali hazırda çalışan bürokratların birçoğunun 2018’den beridir de orada çalıştığını görüyoruz ve dörtlü Hükumet zamanından beridir de 2018’de başlayan bir toplu taşımayla ilgili çalışma olduğunu biliyoruz. Şirketleşmeye gidilmesi noktasında bölge bazlı, Sayın Arıklı, bölge bazlı belli planlamalar yapıldığını biliyoruz Ada genelinde Adakart diye bir dijital sisteme geçilmesiyle artık bu vergi kaçırmanın da önüne geçilebileceği hatta bu “T” izni sahibi kişilerin de aslında çok desteklediği çünkü birçoğunun aslında kendisinin direkt olarak bu otobüsleri kullanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla kullanan şoförleri de denetleyebilecek daha şeffaf bir şekilde çalışmalarını sağlayacak Devlete gelecek verginin çok daha kolay şeffaflıkla denetlenebileceği bir sistem kurulması için bir sürü çalışmalar yapılmış. Kalkınma Bankası'ndan daha çağdaş otobüsler alınabilmesi için gene borç verilebilmesi için planlar yapılmış ki bu daha da geliştirilebilir. Daha çağdaş hale de getirilebilir. Eklemeler yapılabilir, hibe programları yapılabilir. Peki, Hükumet son üç yıldır bu yapılan plan projelerin üzerine ne koymuş, ne yapmış? Gördüğümüz kadarıyla pek bir şey yapmamış. Kalkınma planı çerçevesinde gene aynı konuların tekrardan tartışılması için belli listeler var, tarihler var, bugün elimize geçti, çok teşekkür ederiz. Ekonominin her geçen gün daha kötüye gittiği gençlerin göç ettiği bu dönemde, parası olmayan insanları biz araba almaya, arabasına sigorta almaya, benzin almaya zorluyoruz. Yani hiçbir şeyi düşünmesek aslında dar gelirlilerin belki piyasayı ucuzlatmak için hiçbir şey yapmıyor veya yapamıyor bu Hükumet. Elektriğe yüzde 30 zam geldiği haberi bugün gene mesaj kutularımıza düştü hepimizin. Yani piyasayı ucuzlatamıyorsanız en azından halkın sahip olduğu paranın daha verimli kullanabilmesi için kolaylıklar sağlayın. Sosyal Devlet olmanın bir urubunu olsun en azından yapmak için bir şeyler yapın. Toplu taşımacılığı artırma, standardı arttırmak niçin önemlidir? Turistlerin de aslında bu ülkeye geldiğinde daha kolay seyahat edebilmesi için bu önemlidir. Kazaları azaltmak için, trafik yoğunluğunu azaltmak için, ülkemizdeki park geri problemini azaltmak için, aslında çevreyi korumak için, hava kirliliğinin önüne geçmek için de çok önemlidir. Yani hepimiz sadece Teknecik’ten çıkan kara dumanlara odaklanıyoruz. Elbette bu da önemli ama bu kadar fazla aracın devamlı suretle bu Adanın Kuzey tarafında hareket etmesinin yarattığı çevre kirliliğini de hepimizin de görmesi gerekir. Daha 10 gün olmadı bu Hükumetin Başbakanı ve Turizm ve Çevre Bakanı, iklim sözleşmesine imza attı. Çok merak ediyorum imzaladıkları şeyin ne olduğunun farkında mıdırlar? Çünkü gerçekten iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da samimiysek gerçek anlamda çevreyi korumakla ilgili herhangi bir gailemiz varsa en başta yapılması gereken şeylerden bir tanesi dünyada diğer o imrendiğimiz, benzemek istediğimiz çağdaş ülkelerdeki gibi bir toplu taşıma sistemini öncelik haline getirmek zorundayız. Özetle Amerika’yı tekrardan keşfetmemize gerek yok. Bunun benzeri örnekler zaten Türkiye Cumhuriyetinde de farklı bölgelerde yapıldı. Gene bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığından ekipler gitti. Oralarda incelemeler yaptı, çalışmalar yaptı. Bir sürü raporlar yazıldı, planlar programlar yapıldı, paydaşlarla toplantılar yapıldı. Kamu sürdürülebilirliği diye bir şey olması gerekir anladık kamu reformunu geçirme gibi bir gaileniz yoktur ama en azından yapılmış çalışmaları bir nebze olsun ileriye götürmek için bir adım bekliyoruz. Bu kaosun önüne geçmek için herhangi bir planınız var mı? Herhangi bir gaileniz var mı? Bunu sormak istedim ben bugün. Çok teşekkür ederim saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Rogers çok teşekkür ederiz. Evet, Sayın Arıklı buyurun.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Evet, ben öncelikle Jale Hanıma bu önemli konuyu gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum, trafik meselesini. Geçen hafta da Biray Vekilim gündeme getirmişti oldukça önemliydi bu iki konu da. Biray Beye o zaman cevap verememiştim. Özellikle araç muayenesi konusundaki tespitleri çok çok yerindeydi Biray Beyin. Aynen dediğini yapmaya çalışıyoruz Biray Bey. Şimdi Jale Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Ülkemizdeki trafik kazaları her geçen gün daha da artmaktadır. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama dün de sizin de söylediğiniz gibi trafik Baş Müfettişinin de açıkladığı gibi ilk beşte işte aşırı sürat, alkollü araç kullanma, trafikte seyrederken telefon kullanma vesaire geliyor. En son sırada, ki bunu ben geçen hafta açıklamıştım ilmi bir çalışma var. Lefke Avrupa Üniversite'sinin yapmış olduğu ilmi bir çalışma. Ülkemizdeki trafik kazalarında bu oranlar nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarımız ve orada bunun cevabını da vermişler. Ülkemizdeki trafik kazalarında yüzde 88.97’si sürücü hataları, yüzde 8.91’i yayaların hatası, yüzde 0.43’ü yolcu, yüzde 0,92’si araç, yüzde 0,77’si, 72’si yolların güvenliği.

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Nerede yapıldı Sayın Bakan bu çalışma?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bu Lefke Avrupa Üniversitesi yapmış olduğu bir çalışma. İnternette de var. Bakmanız ve okumanızı tavsiye ederim gerçekten güzel bir çalışma.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Yani inanırsınız Sayın Bakan bu verilere?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yani dünkü Polis Müfettişinin yaptığı açıklamada hemen hemen bunları doğruluyor Sayın Vekilim. Bu rakamlar…

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden)(Devamla) – Yollarımızla ilgili, yol güvenliğiyle ilgili eminsiniz?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yani yol güvenliği şayet siz 100 kilometre hızla giderseniz inanın ki, ki yollarımızın limiti odur. Herhangi bir kaza ölümlü bir kaza olması çok da mümkün değil ama siz 100 kilometre olan yerde 150–200 ile giderseniz ve bu arada da cep telefonu kullanırsanız, hele hele alkollüyseniz elbette ki kaza olur. Bunu anlatmaya çalışırım.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden)(Devamla) – Öyle değil kazaların dökümü öyle değil. Öyle değil kazaların dökümü.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Neyse. Yani ilmi çalışmalara da saygımız olmayacaksa istatistiklere de saygımız olmayacaksa sırf propaganda olsun diye, sırf politika olsun diye illa da birilerini suçlamak için rakamları çarpıtacaksak bir yere varmamız mümkün değil. Şimdi benim hep söylediğim bir şey var Sami Bey. Biz bir hata yapıyoruz. Her kazadan sonra mutlaka ya yolları, yol güvenliğini veya o yolları yapmayan Hükümeti, Devleti suçlayarak adeta kaza yapan kişileri otomatik olarak aklıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani adam yeni yapılan çevre yolunda 150 kilometre ile gidiyor bunu bir de videoya alıyor ama bakıyoruz ertesi gün yine manşetlerde, yollar aydınlatılmadığı için kaza oldu ve şu kadar kişi hayatını kaybetti. Bu sefer ne oluyor? Özellikle o gençler nasılsa suçlu otomatikman, peşinen ilan edilmiş. O zaman ben de suçsuzsam bırak trafik kurallarını istediğim gibi çiğneyebileyim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Neticede geçen gün benim de başıma geldi. Herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Lütfen bu konuda trafik kurallarını herkesi bağladığını bunu özellikle anlatmamız lazım ve birilerini peşinen aklamak çok yanlıştır. Bir sonraki kazalara davetiye çıkarmaktır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Jale Hanım, toplu taşımadan bahsettiniz gayet güzel bir konu bu. Bana da bunu açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önce Tolga Atakan Bakanımın döneminde toplu taşıma konusunda gerçekten çok ciddi çalışmalar yapılmıştı. Ondan önce de yapılmış olan çalışmalar vardı. Tolga Atakan Bakanım, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile görüşmüştü. Ada Kart Projesiyle ilgili birtakım çalışmalar yapmıştı ama Bakanın ömrü yetmedi. Daha sonra iki ayrı Bakan geldi ve sonra da biz geldik. Tolga Atakan Bakanımın kaldığı yerden ben çalışmalara devam ettim. Önce Kayseri Belediyesine gittim. Kayseri Belediyesi ile belli bir noktada antant kaldık. Oradaki uygulamayı aynen burada da yapabilmek için bir proje çalışması başlattık ama Kayseri Belediyesinde sıkıntılar ortaya çıktı. Yönetim değişti. Bunun üzerine yine sizin döneminizde ve daha sonraki dönemde, Düzce Belediyesi ile yapılmış olan çalışmaları takip edelim dedik ve Düzce’ye gittim. Düzce’de sağolsun Belediye Başkanı ki tıpa tıp bizimle ayni sorunları yaşıyorlardı toplu taşımada. Düzce Belediyesi ile bir Protokol imzaladık. O protokol tahtında Düzce Belediyesinden yaklaşık 20–25 civarında anketör geldi. Ada çapında çalışma yaptılar. Belli bir noktaya geldi ve şu anda proje safhasına geçildi. Bunun bütün maliyeti de Düzce Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yıl sonuna kadar toplu taşımayla ilgili proje elimizde olacak. Onu o zaman sizlerle de tartışırız. Güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Ayni zamanda da Ada Kart uygulamasına da o projeyle birlikte başlayacağız. Dolayısıyla bu konuda iyi bir çalışmamız var. Sizin döneminizde başlayan çalışmayı devam ettiriyoruz ve emeği geçen herkese de buradan teşekkür edeceğiz.

Bir başka konu; geçen hafta Biray Vekilimin gündeme getirdiği bir konu. Araç muayene istasyonları konusu. Şu anda bizdeki araç muayene, ben o şey geçen hafta ben önce kendisini aradım. Dedim ki Biray Bey sen şoförlerin buradaki hamisisin, ustasısın. Bana lütfen.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Rica ederim.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Güney Kıbrıs’taki araç muayene istasyonlarıyla bizdeki araç muayene istasyonların durumunu karşılaştır. Dedi ki Erhan Bakanım, orada son derece profesyonelce ve modern bir sistem kurulmuş. Bilgisayarla yapılıyor bu sistem değil mi?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden)(Devamla) – Aynen.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bilgisayarla yapılıyor ve insan eli karışmıyor. Siz bilgisayarı arabaya bağlıyorsunuz ve çıkan neticeyi bilgisayar veriyor. Bizde ise gözle yapılıyor değil mi?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Aynen öyle.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yani bu şekilde ilkel bir sistemle araç muayenelerini devam ettirmemiz mümkün değil. Bunun için çok kısa bir süre içerisinde ya bir ihaleyle, ya da Türkiye ile uluslararası bir anlaşma yaparak TSE ile ki yaklaşık 6 Milyon Dolarlık altı ilçede kurulacak olan bir araç muayene istasyonundan bahsediyoruz. Aynı Biray Vekilimin dediği gibi Güney’deki sistemin aynisini burada kuracağız ve bu şekilde bizim bu araç muayenelerini düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde 40–50 yıllık araçlarla, kendisi yine bana bir şey anlattı. Kendi aracının oradaki muayeneye nasıl sokulduğunu bir gün anlatır inşallah burada da anlatır.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Bugün konuşmam vardır Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Öyle mi? Lütfen bu konuya da değin herkes duysun. Yani bu 40–50 yıllık araçlarla hele hele çocuklarımızı taşıyoruz. Canlarımızı emanet ediyoruz ve bu araçlar seyrüsefer halinde devam ediyor. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Bunun da yolu bu araç muayene istasyonlarını modern bir şekilde hayata geçirebilmek. Bununla ilgili yine sizlere daha sonra bilgi vereceğim.

Yine Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalamış olduğum son Protokolde, kavşaklarımızın daha güvenli hale gelmesi için akıllı sinyalizasyon sistemine geçilmesi konusunda bir Protokol imzaladık. O Protokolün detaylarını da sizlere daha sonra açıklayacağım. Çünkü bu akıllı kavşakların trafiğin hem güvenli, hem de daha rahat akabilmesi için buna çok şiddetli ihtiyacımız var. Yine yollarımızda 20 ton, 25 ton taşıma limiti varken, Biray Vekilim bunu yine sen gayet iyi biliyorsun. Birçok yolda 30–35 ton taşıyan ağır vasıtalar, kamyonlar o yollarımızı deforme ediyor. Bununla ilgili de yine o Türkiye ile imzalamış olduğum Protokolde çeşitli yerlere kantar koyma, hele hele ASELSAN’ın Azerbaycan’da uyguladığı sistemi burada uygulayabilirsek Erkut Vekilim, bu Girne’den geçerken yüz ve yüz şeyi var ya kamera sistemi. Oraya konulan bir aletle altından geçen arabaların ağırlığını okuyabiliyorlar. Azerbaycan’a kurdu çok da güzel çalışıyor. O sistemi buraya kurmaya çalışıyoruz ve böylece yollarımızın kısa bir süre içerisinde deforme olmasının önüne geçeceğiz. Yani özellikle o Dağyolundaki yolların, yolun bu kadar kısa süre içerisinde deforme olmasının sebebi oradan 30–35–40 ton taşıyan araçların, yük taşıyan, taş taşıyan araçların geçmesi. Yani hırs, kar hırsı, para hırsı o kadar insanların gözünü bürümüş ki, iki kamyonla taşıyacağı yükü tek kamyonda taşıyıp oradan ciddi şekilde kar elde etmeyi düşünüyorlar ama…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakanım, bu konu ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Buyur Biray Vekilim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Güney’de birkaç yerde tartı yeri vardır ve çıkan kamyonlar oraya girip tartılmak zorundadır. Tartıldığında eğer taşıdığı tonajdan fazla bir yük taşıyorsa taşıması gereken tonajdan fazla bir yük taşıyorsa arabasına men ediliyor arabası. Bir tane Limasol’da Köprü Köyünün altında var. Limasol–Baf arasında. Bir tane de başka bir yerde vardır. Tabii biz yani ille sizi suçlayacak değiliz ama yapılması gerekenler var. Kum havuzu vardır mesela Güney’de kamyonlar inerken…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Kritik noktalarda.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Frenleri ısındığı vakit o şeyin kum havuzunun içine girer ve kaza yapmayı önler. Bizde Beşparmak Dağlarındaki tırların yaptığı, iniş aşağı yapmış olduğu kazaların tümü fren ısınmasından kaynaklanır. Yani çok iyi şoför olacaksınız, çok sabırlı şoför olacaksınız tır sürerken. Çünkü karınca vites istiyorsa karınca vites koyacaksın. 2’nci ile ineceksin 45 ton yükle. Taksi senin önüne geçer. Isınmış bir frenle imkanı yok, imkanı yok…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Durduramazsın.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Bakın imkansız bir şeydir. Rahmetlik Curcur nur içinde yatsın. Nasıl kaza yaptın be Curcur Dayı derdim kendisine ben daha yeni şoför olmuştum. O da bana derdi ki, üç defa stop bastım Biray dedi, ısındı stoplar dedi. Dosdoğru gittik dedi Girne’nin dükkanlarının içine girdik. Ama artık o kadar çok yoğun bir trafik var ki gerçekten bunlar ciddi bağlamda çalışılması gerekmektedir ve icraat yapılması gerekmektedir. Yani o Arapköy’ün hem gerisinde, Arapköy’ün ara yolunun hem gerisinde, hem biraz daha ilerisinde ben yani askeri kamyonla da sürerken de hem onu gözlemlemiştim. Hem şimdi her fırsat kolladığımda der ki kum havuzu der. Yani bir tane tabelanız var, kum havuzu der. Nereye çıkar Sayın Bakan biliyor musunuz? Yola çıkar. Yol, yol, toprak yol. Yok öyle bir şey olamaz yahu. Dalga geçmeyin bizimle. 10 santimden başlar bir metreye kadar…

BAŞKAN – Sayın Hamzaoğulları, dilersen Sayın Bakan bitirsin.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) –Hayır söyleyeceğim bunu söyleyeyim Sayın Başkan bunu söyleyeyim. Bu son şeyimdir söyleyip bitireceğim. 10 santimden başlar 50 metrelik mesafede bir metre derinliğine kadar mıcır dökülür buraya ve kamyon durmayacağını, duramayacağını anladığı vakit oraya çevirir şeyini aracını ve girer onun içine saplanır ve kalır. Başka türlü durduramaz zaten, imkanı yok. Frenleri ısıtan bir kamyon eğer retarder, eğer telması yoksa imkanı yok durduramaz. Önünde bulduğunu sürükler götürür.

Teşekkür ederim.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ben teşekkür ederim verdiğin bilgi için. Bu konuda da gerçekten senin fikirlerine değer veriyorum, önem veriyorum. Çünkü bu yolda hayatını harcamış birisisin. Şimdi…

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – Hayır yani kum havuzu yoktur orada sonuç itibariyle yoksa var da işe yaramaz?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Yoktur. Kesinlikle yoktur Sayın Armağan Candan. Yoktur toprak yoldur. Yani ben oradan 2–3 defa geçtim. Bir seferinde çok hızlı geçtim fark etmedim. Dedim geri döneceğim. Döndüm geri geldim ve gerçekten orada kum havuzu diye gösterir bir tabela kırmızı bir tabelacıktır ufak öyle hatırlarım. Çünkü çoktandır geçmedim. Biraz daha ileride, biraz daha ileride de şey toprak yol yani toprak yola girdin. İlk toprak yola girse zaten girerkenden o hızla zaten muhakkak devirir, muhakkak devirir ama mıcır biraz geniş olur tabii. Mıcırın içine girince ister istemez tır saplanır kalır.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bazı şeyleri buradan öğreniyorum şimdi. Şimdi yine trafikte önemli olaylardan, konulardan bir tanesi yolların şeritlerinin çizilmesi ve boyanması. Şimdi biliyorsunuz akıllı araçlar da ortaya çıktı epeyi zamandan beri ve onları okuyabilmesi için o yollarda tırtıklı şeylerin yapılması lazım şeritlerin yapılması lazım. Bununla ilgili de yine arma modeline başvurmak zorundayız. Çünkü maalesef bizim bütçemizde…

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Bütçeye koydunuz mu Sayın Bakan bu projenizi çok merak ediyoruz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Göreceksin. Şimdi bana verilen şey 5 Milyon Lira yol bakım ve tamiri için para. Ne ise onun dışında yine bu Gönyeli trafiği biliyorsunuz. Gönyeli kavşak problemi bizi çok rahatsız ediyor, herkesi çok rahatsız ediyor. Adeta işkence çemberi haline dönüştü. Bunun için de Kuzey Çevre Yolunun devam etmesi gerekiyor. Onunla ilgili bütün kamulaştırma çalışmaları yapıldı, bitirildi ve 150 Milyon Lira civarında Türkiye kaynağını kullandık. Kamulaştırma bitti. Önümüzdeki Kasım 15–20’sinden sonra Türkiye’de ihaleye çıkacak. 4.2 kilometrelik o yol devam edecek. Dolayısıyla, Gönyeli Çemberi çok ciddi şekilde rahatlayacak. Oraya bir de kavşak yapacağız inşallah. Sürücü ehliyetlerinin, yine sizin döneminizde başlamış bir konuydu bu. Onların yenilenmesi ve daha ehliyeti verirken biraz daha imtihanları zorlaştırma demeyeyim ama gerçekten tam bir imtihan yapabilmek için onla ilgili müfredat değişikliği yapıyoruz ve ehliyetleri de yeniliyoruz. Trafik cezalarının artırılması, bu çok önemli. Çünkü çok hafif cezalarla trafik suçları cezalandırıldığında bu adeta teşvik oluyor. Hiç unutmuyorum Erkut Vekilim Rusya’ya ilk gittiğinde 92’de, kocaman bir masa, herkes yiyip içiyor ama iki üç kişi asla içmiyor ki herkes orada adeta alkolik ama iki üç kişi içmiyor. Niçin içmiyorlar dedim? Dediler ki onlar araba sürüyor. E ne olur ki? En ufak bir alkol kokusu geldiğinde direkt arabasına el konuluyor, üç ay hapisten başlıyor ve kimse o alkolik toplum içki içmiyor, adeta araba sürüyorsa. Şimdi bizde, bu konuda cezaların ağırlaştırılması lazım bununla ilgili yasa önerisini hazırladık, savcılığa gönderdik, görüş bekliyoruz. O Yasa geldiğinde komitede hep birlikte bunları konuşacağız. Evet, benim söyleyeceğim şimdilik bunlar. Buyur vekilim.

BAŞKAN – Sayın Erkut Şahali sorunuzu alalım.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Yani, adımı zikrettiğiniz için ifade etmem gerekiyor. Sürekli uzun yol yapan en azından Lefkoşa-Mağusa en az günde bir kez yapan bir sürücü olarak çok ciddi sürücü hataları ve kural ihlalleriyle karşı karşıya geliyorum. Özellikle sürat konusunda ve bu özellikle deneyimsiz sürücülerin panik yaşamasına ve kazaya ciddi anlamda yaklaşmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla yollarda denetim faaliyetinin ciddi anlamda artırılmasına ihtiyaç vardır. Ancak en az bunun kadar tedirginlik verici ve kaza ihtimalini artıracak bir diğer faktör de kaza mahallerinin, kazadan sonra kazazede olarak kalmaya devam etmesi.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Çok doğru söylüyorsun.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ve özellikle şeyi ifade ettiniz, en son hizmete açılan yol olduğu için bu sözü alma ihtiyacı hissettim. Kuzey çevre yolu diye ifade ettiniz. En az 100 ayrı noktada ki mühendislik olarak da hatasıza yakın bir yoldur, sonu hariç. Yani Lefkoşa–Girne otobanına çıkış noktası hariç, kusursuz bir yol olduğunu düşünüyorum. En azından kendi değerlendirmem çerçevesinde, herhangi bir çökme yoktur henüz, herhangi bir boyanın silinmesi falan yoktur ama korkunç kaza izleri vardır o yolun içerisinde, trafik güvenliğini riske edecek kalıntılarla birlikte. Dolayısıyla sürücüleri kurallara teşvik edecek bir faktör eğer denetimse, ikinci faktör de aslında kullandıkları yolların muntazam oluşudur diye değerlendiriyorum. Bu çevre bilincinde de tavsiye edilir Temizi kirletmek daha zordur. Kirliye takviyede bulunmak kolaydır. Dolayısıyla kaza mekanlarının hızla eski haline getirilmesi konusunda özellikle sigortalarla bir görüşme ve sigorta tazminatlarının bu çerçevede geliştirilmesine müthiş ihtiyaç vardır, eğer Devlet imkanları buna yetersiz kalıyorsa. Kirleten öder prensibinden hareketle, kıran onarır prensibini de gündeme almak gerekir ve bu doğrultuda bu ülkedeki sınırlı ulaşım altyapısının en azından kondisyonunun gerilemeyeceği tedbirlere ihtiyaç vardır diye değerlendiriyorum. Bu çerçevede sorum şudur aslında; bu mekanizma kuruluncaya kadar biz kırılanın kırıldığı yerde kalmasını beklemek zorunda mıyız?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Teşekkür ederim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Çünkü özellikle bariyerler bir sonraki kazanın da şiddetini artıracak bir potansiyel tehdit olarak yol içlerinde durmaktadır. Teşekkür ederim.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ben teşekkür ediyorum Erkut vekilim. Şimdi bir acayip durumu size anlatayım. Kaza oluyor, adam gidiyor bariyeri deviriyor, elektrik direğini deviriyor ve günün sonunda mahkeme ona bir ceza kesiyor veya polis bir ceza kesiyor. Bu ceza direkt Maliyeye yatıyor, Maliyede buharlaşıyor. Ben kaç defa, ya arkadaşlar. Bu bariyeri adam gitti vurdu, bariyeri kırdı, ben bu bariyerin yerine yeni bir bariyer koymam lazım. Elimde de malzeme yok, bunun için para lazım. Siz bunun cezasını alıyorsunuz, buharlaştırıyorsunuz. Buharlaştı derken yani başka amaçlar için kullanılıyor ve benim orada bariyerim duruyor. Ben nereden bu bariyeri yaptıracağım? Bari hiç olmazsa o bariyerin, elektrik direğinin veya herhangi işte tabelanın bununla ilgili parayı oraya yatırın da biz bariyer alabilelim, yaptırabilelim. Yani ilgili firma artık peşin para istiyor çünkü yaptırıyorsunuz, arkasından parasını ödemiyorsunuz. Doğru bir yaklaşım değil. Bunu da mutlaka bütçede inşallah dile getirirsiniz, hep birlikte konuşuruz.

BAŞKAN – Sayın Bakan, Sayın Rogers’in de bir sorusu var.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Buyurun Jale Hanım.

JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Sizin de bahsettiğiniz gibi, Tolga Atakan döneminde aslında bu projenin büyük bir kesimi de tamamlandı. Biz söylediklerinizden belki ben yanlış anladım ama sanki gene biz, Türkiye'de işte belli bir bölgede proje yapıp bize getirmelerini bekliyoruz?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Hayır öyle değil. Tolga Bakanım gitti görüşmelerini yaptı, hatta buradan oraya heyetler gitti ama iş proje safhasına geldiğinde maalesef hükümetten ayrılmak durumunda kalmıştı. Kalsaydı eminim ki o projeyi bitirirdi. Zaten kendisinden sürekli bilgi alıyorum ben, eski bütün bakanlarımdan aldığım gibi. Ben proje aşamasına gittim ve protokol imzaladım Düzce Belediyesiyle. Onlar bu iş için bir kaynak ayırdılar. Buraya bir teknik ekip geldi. Her bölgede anketler yaptılar, kimseyi rahatsız etmeden, kimseye bilgi vermeden. Şöyle düşünün, Salahi Vekilimin Lefke’sinden Lefkoşa'ya günün hangi saatinde kaç tane yolcu geliyor? Ve Lefkoşa'dan dönüyor? Bunları anketle belirlediler ve bize ona göre bir proje hazırlıyorlar ki şuradan, şu köyden, şu saatlerde, şu saat aralıklarında, şu kadar aracın çıkması lazım. Çünkü ezbere yapamıyorsunuz bunu çok ciddi bir çalışma istiyor.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Elbette ama anladığım yapılan da bir çalışma vardı yani bu noktada yoğunluklarla şeylerle ilgili neyin nasıl yapılacağını…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Var tabii canım. Yani ön görüşmeye buradan o toplu taşıma yapan arkadaşların ikna edilmesi, hep sizin döneminizde olduydu. Ben o konuda Tolga Bakanıma ve o zamanki hükümete teşekkür ediyorum.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Evet yani her bir ülkenin kendi şartları var siz de takdir edersiniz ki dolayısıyla…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – O şartları buraya adapte ediyoruz, onların tecrübelerini…

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Aslında ülkedeki mevcut durumu da göz önünde bulundurup bunu yapmak önemli. Teşekkürler.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Elbette. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Şimdi de sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in “Ercan Havaalanı İşletmecisine Sağlanan Rantın Detayları” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip istemi okuyunuz.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31 Ekim 2023 tarihli 9. Birleşiminde, “Ercan Havaalanı İşletmecisine Sağlanan Rantın Detayları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Salahi ŞAHİNER

CTP Lefke Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Sayın Salahi Şahiner.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Teşekkürler Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Evet yaz aylarında imzalanan 20 Temmuz öncesinde imzalanan bu halkın boğazından alıp Emrullah Turanlı’nın şirketi olan TNT’nin cebine konulan, adı 59 Milyon Euro detaylarını az sonra paylaşacağım, ek sözleşme (5) ile ilgili konuşacaktım. Fakat sabah saatlerinde toplumda büyük bir üzüntü uyandıran bir haberle başlayalım. Elektrik zammı, gündemde olan eğer doğruysa tam verileri alamadım ama okkalı fahiş bir elektrik zammı. Hani şu Genel Kurulda uzun tartışmalara vesile olduydu AKSA’yla sözleşmeleri imzalayacağız, maliyetleri düşüreceğizin aslı ortaya çıkıyor. Yani AKSA’yla imzalamış olduğunuz o, bu halkın cebinden 15 yılda 1 Milyar Dolar alıp ilgili şirketin kasasına koyacak olan sözleşmenin maliyetleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Eğer altı Türk Lirasıysa konutlardaki tarifeler altı Türk Lirasına çıkıyorsa gerçekten çok büyük bir günaha imza attınız. Bugün itibarıyla eğer geçmiş tutanakları açıp ilgili yatırım önerilerimizi dikkate alırsanız, halkın aslında ödemesi gereken maliyet üç buçuk Türk Lirası bandında. Bu hükümetin halkımıza öngördüğü maliyetlerse satış fiyatlarıysa altı Türk lirasına çıkıyor, gerçekten yazık. Evet, ben konuma döneceğim, belli ki önümüzdeki günlerde iyice uzun soluklu tartışmalara vesile olacak bir adım atıyor hükümet bugün itibarıyla. Öncelikle bu Ercan sözleşmesi, özelleştirme sözleşmesinde belli başlı oluşan yanlış algılar var. Bir tanesi ilgili şirkete 59 Milyon Euro bağışlandığıyla ilgili. Az sonra detaylarını paylaşacağım. 59 Milyon Euro değildir bu. 590 Milyon Euro’ya kadar bu imzalanan ek sözleşme (5)’in yolu vardır eğer ilgili diğer maddeler konusunda geri adım atılmazsa. İşte ilgili şirket cebinden 350 Milyon Dolarlık yatırım yaptığı söylemleri vardır. E bu da arkadaşlar doğru değildir. Bu 350 Milyon Dolar kuruş kuruş bu halkın cebinden ve bu ülkeye gelen turistin veya öğrencinin cebinden alınan vergilerle yapılmıştır. İlgili ismin veya ilgili şirketin kasasından peşinen çıkmış, cebinden alınan bir para değildir. İşe başlamadan, bir tek kuruşluk yatırım yapmadan kar etmeye başlayan bir sözleşmeydi bu, bizim yani sizin yapmış olduğunuz özelleştirme ihalesi. Bununla birlikte işte türlü türlü söylemler geliyor hükümet kanadından. Havalimanı büyüdü, uluslararası bir havalimanıdır diye bir tabela astık oraya ve uluslararası uçuşlara açılacak. Bu da arkadaşlar yani makyaj yaparak cinsiyet değiştiremezsiniz. Bu havalimanı da büyüdü diye, efendime söyleyeyim adını uluslararası havalimanı koydunuz diye uluslararası uçuşlara da açılacağı falan yoktur, bu konjonktürde. Sürekli olarak Sayın Arıklı burada büyük gövdeli uçaklar inecek ve biletler ucuzlayacak diyordu. Açıldı havalimanı. E bir tek büyük gövdeli uçak muçak göremedik Sayın Bakan. Nerede o uçaklar?

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Birazdan açıklayacağım.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet ve pandemide zarar etti. Pandemi de biz havalimanı kapattık, pandemi de zarar etti ve dolayısıyla zarara uğradı. Bu yüzden bu 59 Milyon Euro'luk vergi bağışını getirdik gerekçesi de doğru değildir, bunu da birazdan çıkmış olduğunuz ihaledeki ihale şartnamesinde olamayacağını size ispatlayacağım. Şimdi siz bir sözleşme imzalayacaksanız bir şirketle bir ihalenin neticesinde, bu imzalayacağınız sözleşmenin bir dayanağı olması gerekiyor Sayın Bakan, bileceğiniz üzere. Bu da çıkılan ihale şartnamesi olmalıdır. Yani siz, 2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı'nın işletme haklarının devredilmesine ilişkin ihale şartnamesinde çıktığınız şekliyle bir sözleşme imzalayabilirsiniz. Bunun hilafına bir sözleşme imzalayamazsınız, imzalattıramazsınız, birilerinin de size imzalattıramaması gerekiyor. Bunu muhataplarınıza anlatmanız gerekiyor. Şimdi burada ihale şartnamesinde dediniz ki ek (M) diye bir tane ek koydunuz ve yeni yapılacak olan pist, aydınlatma, alt ve üstyapısıyla birlikte yeni apron ve taksi yollarıyla bağlantı yolları yapımı kesin projelerine ve teknik şartnamelere sadık kalınarak, görevli şirketçe uygulama projelerine dönüştürülecek diyor. Yani siz bu ihale şartnamesinin ekinde vermiş olduğunuz projeye göre bir iş bekliyorsunuz. Bunun yükümlülüğü de, mali yükümlülüğü de ilgili şirkete aittir, ek iş mek iş buradan çıkmaz çıkaramazsınız. Didiklemeye de, karıştırmaya da gerek yok. Ek işi yoktur bu işin. Görevli şirket yapılacak olan işi kendine üstlendi. Karşılığında ne olarak? Cirodan paylaşım olarak. Dedi ki bu şirket atmış olduğu teklifte ben 100 Lira ciro çıkarsa 47.48’ini Devlete veriyorum, geriye kalanı da kendime alıyorum. Bununla da bu işleri yapıyorum, diyor.

Ondan sonra mevcut pistin uzatılması, kaplamalarının yenilenmesi ve bu pistle ilgili mütemmim işlerin tamamlanması ise 72 ay içerisinde sonuçlandıracaktır. Yani altı yıl, 2012’de 2018’de bitti miydi pist veya hala daha bitti mi? Buradan yine o idari o ihale şartnamesinin 23’üncü maddesini bir hatırlatmak gerekiyor. Nedir başlığı? Fesih koşulları. Fesih nedenidir, bu zamanında bitmediyse. Bu sözleşmede yazdığı şekliyle ilgili iş tamamlanmaması fesih koşuludur arkadaşlar. Geçtik. Diyoruz ki ondan sonra işte sonra paylaşacağım bu ek sözleşme 5’te ihtilaflı olduğu konular ile ilgili birkaç başlık seçtiniz. Bu yapılacak olan bütün işler idarenin gözetimi ve denetimi altında kesintisiz, aksaksız olarak ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile Annex–14 ile ilgili el kitapları, ilgili kriterler, uluslararası norm ve standartlarla işletilmesidir. Bu yapılacak olan proje ise yani TNT şirketinin işi alan şirketin yapacağı işler İATA, İCAO, EKAK, Euro Control ve yürürlükte bulunan ve yürürlüğe girecek olan uluslararası normlara göre yapılacaktır. Yani dinamik bir süreçtir. Başından adam bu ihaleye girerken dinamik bir süreç içerisinde uluslararası havacılık standartlarına göre ben bu işi yapacağım be arkadaş diyerek bu işe girmiştir. Dolayısıyla buradan da ne kadar karıştırırsanız karıştırın, didiklerseniz didikleyin, ek iş çıkartamazsınız. Dinamik bir sürece, dinamik bir yapım sürecine teklif atılıp da sonuçlandırılmış olan bir ihaledir. Dolayısıyla buradan da ek iş mek iş çıkmaması çıkartılmaması gerekiyordu.

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sıla Usar İncirli’den devraldı)

Bir diğer madde ise yani sizin ortaya atmış olduğunuz savları çürütecek madde 11’de, her türlü giderin kimin tarafından karşılanacağıyla ilgili ihale şartnamesinde bir madde konulmuş. Demiş ki; bu işe ait ilgili mevzuat ile tanınan muafiyetler dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar görevli şirket tarafından karşılanacaktır. İdare ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın isteklinin görevli şirketin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde görevli ve sorumlu tutulamaz deniliyor. Ve madde 13’ün son bölümünde ise işletme döneminde hava seyrüsefer aksaklıkları, bakım, onarım, ilave inşaat ve ilave güvenlik tedbirleri ve benzeri nedenlerle oluşacak gelir kaybı, zarar ziyan idareden talep edilemez diyor arkadaşlar. Bakın burasını bir kere daha okumak istiyorum. Çünkü Hükümet yetkilileri diyor ki; pandemide oluşan zarardan dolayı bizim bir yükümlülüğümüz vardı. Emrullah Turanlı’nın şirketi olan TNT’ye ettiği zararı karşılamak zorundayız veya ek süre vermek zorundayız. Bu ek süreye verilmesi, verilmemesi için biz de elde edeceğimiz cirodan feragat ettik sözleşmesiydi bu sözleşme. Fakat böyle bir hakkınız yoktu. Neden? Çünkü bu sözleşme bu ihale şartnamesine göre hazırlanıyordu. Burada diyor ki; işletme döneminde hava seyrüsefer aksaklıkları, bakım, onarım ve ilave inşaat, ilave güvenlik tedbirleri ve benzeri nedenlerle oluşacak gelir kaybı zarar ziyan idareden talep edilemez. Bu ihale şartnamesindeki bu maddeyi dikkate alarak teklif atması gerekiyordu ilgili şirket, Hükümet de veya Devlet de hiçbir ama hiçbir şekilde bu zarar ziyanından dolayı, pandeminden dolayı, nedir, bu şirkete herhangi bir vergilerden muafiyet sağlanamazdı. Ha belli başlı iddialar var. Efendime söyleyeyim, bu ihaleye çıkılırken şartnamenin eklerinde sözleşme varmış. O yüzden bu sözleşmede mücbir sebep olarak tanımlanmış da ondan bağışladım. Aldık baktık ihale şartnamesinde madde 25’te, şartname ekleri arasında herhangi bir taslak sözleşme de yoktu. Yani ihale şartnamesinden sonra imzalanan bir sözleşmeydi. Eğer mücbir sebeplerden belli başlı haklar, bu ihale şartnamesinin hilafına sağladıysanız, o da yasa dışı oluyor arkadaşlar. Hiçbir ama hiçbir şekilde ilgili şirkete vergi bağışlaması, vergi muafiyeti veya ek süre veremezdiniz.

Onun dışında 23 Haziran 2016. Sayın Bakan, sizin Bakanlar Kurulu sekreterinden yazılı soru verip bir belge istedik. Doğru mu, var mı, yok mu? Emin değildim. Fakat gerçekten varmış bunu aldık. 23 Haziran 2016 tarihinde o zamanın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst bir önerge getiriyor, Bakanlar Kuruluna ve diyor ki Bakanlar Kuruluna; Devlet Hava Meydanı İşletmeleri de uygun gördü. TNT mevcut projeyi değiştirmek istiyor, burada da bazı ek işler var. Uygun görürseniz bu projeyi büyütelim. Başsavcılık görüşü de alınıyor, uygun görülüyor. Yani aslında ilgili şirket ne diyor? Ben diyor bu projeyi biraz büyüteyim. Büyüttüğüm zaman daha fazla gelir elde edeyim. Sen de Devlet olarak daha fazla gelir elde et ama diyor ki TNT; bu yaptığım ek işten, bu yaptığım ek işten oluşacak olan ek masrafları veya ek süreyi talep etmiyorum. Ben bunu kendi cebinden yapacağım. Ben bu yapılacak olan ek işlerden devletten herhangi bir para veya herhangi bir ek süre talep etmiyorum ama ilginçtir, o Bakanlar Kurulu kararının başında bir ibare yer alıyor. Ne diyor? Resmi gazetede yayımlanmaması kaydıyla. Bakın, bu kadar önemli milyonlarca dolarlık ek işin oluşacağı bir iş ve bunun karşılığında Devletten herhangi bir kaynak istemiyorum, ek süre istemiyorum sözü, resmi gazetede yayınlanmıyor. Bu halktan gizleniyor ta ki bunu ortaya çıkaralım ve bu da yani orada yapılacak olan ek işler için de ilgili şirketin verdiği taahhütle herhangi bir ek süre ve ek para devlet tarafından talep etmeyeceği, kendi 23 Haziran 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ekinde duruyor. İş bu halde, vazgeçilen ek sözleşme beş ile vazgeçilen süreler karşılığında ilgili şirkete yapılacak ödemeler kısmı yani ek sözleşme 5’in 6’ncı maddesi bu ihale şartnamesine aykırıdır. Tabii ki biz bunu mahkemeye götürdük. Umarım olumlu sonuç alacağız ve bunu durduracağız çünkü gerçekten Kıbrıs Türk halkının cebinden haksız yasa dışı bir gerekçeyle 59 Milyon Euro’nun alınıp şirketin bir şirketin kasasına konulması kabul edilemez.

Döndünüz ondan sonra değerli dostlar; dedim ya 59 Milyon Euro gerçek rakam değildir. Gerçek rakama tekabül etmiyor. Bu 59 Milyon Euro 590 Milyon Euro’ya kadar çıkabilir. Nereden çıkabilir? Tahkim başlıklı 7’inci madde diye bir şey koydular ve orada belli başlı konularda ihtilaflı olduğu konuları kabul ettiler. İhtilaf varmış ilgili şirketle devlet arasında ve bu sorunları da çözemiyorlarmış. Bunu da çözebilmek için Devlet Hava Meydanı İşletmelerinin Müdürünün yanlış hatırlamıyorsam kuracağı yedi kişilik bir ekip, bir karar verecek. Diyecek ki ilgili şirketin yaptığı bu işler ek iş mi, değil mi? Ek iş ise Devlet ne kadar, kaç para bu iş için ilgili şirketi ödeyecek diye karar verecek ve verdiği karar, verdiği karar. Bu hakem heyetinin verdiği karar, utanmadan bunu yazdılar gerçekten bu ek sözleşme 5’in 7’inci maddesinin 7/2 (d)’ye hakem heyetinin kararı mahkeme emri olarak verilmiş gibi aynı surette etkili olacaktır. Devlet Hava Meydan İşletmelerinin kuracağı ekibin ilgili şirketin yaptığı işlerin ek iş olup olmadığı, 2042 tarihinde bitmesi gereken, ki bence bugünden feshedilmesi gereken sözleşmenin, 2051 yılına kadar, 2100 yapın, 2100 yapın. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar 2012’de imzalandı. 25 yıldı. 2037 yılında bitmesi gereken sözleşme ek sözleşmelerle yine yasadışı bir şekilde 2042’ye kadar uzatılıyor. Beğenmiyor beyefendi orada, bizimkiler de nasıl bir gelir kapısı da açarım diye 2051 yılına kadar uzatabilir miyim, uzatamaz mıyım diye bir parantez açmışlar. İhtilaflıyım ben diyor TNT’yle. Devlet Hava Meydanı İşletmeleri mahkeme hükmü niteliği taşıyacak olan bir karar verecek. E, ne beklersiniz arkadaşlar? Yok, 2042 tamamdır diyecek o hakem heyeti? Bunun karşılığında değerli dostlar, 9-10 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde yıllık ciro paylaşımından Devletin kasasına girmesi gereken rakam artan yolcu sayısıyla birlikte takriben 2042’den 2051’e kadar olan dönem içerisinde 300-400 Milyon belki de 500 Milyon Doların üzerindedir. Yani bu imzalanan ek sözleşme 5, sadece 59 Milyon Euro’nun halkın boğazından alınıp bir şirketin kasasına konulduğu bir sözleşme değildir. Bunun arkası da vardır ve maalesef gelecektir, seçilen yöntemiyle birlikte. Mahkemeleri hiç sayarak, mahkemeleri yok hükmüne koyarak Devlet Hava Meydanı İşletmelerinin Müdürünün kuracağı yedi kişilik bir hakem heyeti mahkeme kararı niteliği taşıyacak kararlar verecek ve bununla birlikte bu ilgili şirkete, bitmek bilmeyen rantların peşkeşlerin sonunda 100 Milyonlarca Euro'luk bir kapı daha aralanacak. Kızmayacaksınız yani utanın, utanmazsınız dediğimizde kızmayacaksınız. Gerçekten…

BAŞKAN – Sayın…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Buyurun.

BAŞKAN – Sayın lütfen bu utanmazsınız kelimesini geri al.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Niçin?

BAŞKAN – Yani bir milletvekili öteki milletvekillerine utanmazsınız diyemez.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Utanmazsınız Hükümete dedim.

BAŞKAN – Hayır diyemez.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Hükümete dedim nasıl herkes söylüyor…

BAŞKAN – Ayıp bir şey vardır…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Halk söylüyor…

BAŞKAN – Ayıp bir şeydir.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Halk söylüyor, halk söylüyor…

BAŞKAN – Halk söylemiyor, siz söylüyorsunuz.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Halk söylüyor size. Çıkın bir sokağa...

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden) – Utanmak bir duygudur, utanmak bir duygudur. Birinde vardır, bazısında yoktur.

BAŞKAN – Halk söylemiyor, siz söylüyorsunuz.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Halk söylüyor, halk söylüyor…

BAŞKAN – Siz söylüyorsunuz.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Demek ki siz sokağa çıkmıyorsunuz Sayın Meclis Başkanı. Demek ki siz sokağa çıkmıyorsunuz, çıkamıyorsunuz.

BAŞKAN – Bir milletvekili öteki milletvekiline utanmazlık basamaz…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Geri çekmiyorum, çekmiyorum, çekmiyorum, çekmiyorum…

BAŞKAN – Lütfen çıkarın şeyden…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Çıkarmıyorum…

BAŞKAN – Lütfen tutanaktan çıkarın…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Çıkaramazsınız.

BAŞKAN – Olmaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Utanmak bir duygudur bazısında vardır, bazısında yoktur. Oradakilerinde yok. Niçin çıksın?

BAŞKAN – Burası Cumhuriyet Meclisidir, sokak değildir.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Niçin çıksın?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Çıkaramaz.

BAŞKAN – Sokakta değilsiniz. Sokakta istediğin gibi konuş.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Siz keyfinize göre yönetin böyle keyfinize göre.

BAŞKAN – Ayıp yahu!

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) (Yerinden) – Zorlu Bey utanmazsınız demedi. Çok ayıp, utanmıyorsunuz dedi. Utanmaz demedi birine.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Utanmaz da diyebilir yahu.

ARMAĞAN CANDAN (Yerinden) (Devamla) – Öyle bir şey demedi. Utanmıyorsunuz dedi.

BAŞKAN – Lütfen, lütfen. Bu Mecliste sürekli olarak bazı milletvekilleri Hükümet tarafına utanmazlık basıyor. Bu doğru değildir.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Halk basıyor halk!...

BAŞKAN – Lütfen…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Halk, halk, halk!

BAŞKAN – Lütfen sen halk değilsin, Mecliste Milletvekilisin.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ne demek halk değilim yahu!?

BAŞKAN – Mecliste Milletvekilisin. Öteki Milletvekiline böyle söyleyemezsin. Sayın Erhan Arıklı buyurun Kürsüye. Kim konuşacak?...

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Neyse Erhan Bey utanıyorum desin de bitsin bari, utanıyorum desin de bitsin bari.

BAŞKAN – Çok yanlış bir şeydir doğru değildir arkadaşlar. Ben kabul etmiyorum.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Ya da utanmıyorum desin.

BAŞKAN – Bu doğru değildir. Ben Meclis Başkanı olarak mecburum bunları düzelteyim.

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Teşekkür ederiz Sayın Başkan.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Düzelteceğiniz o kadar çok şey var ki Sayın Başkan neyse…

BAŞKAN – Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün…

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Sayın Başkan, Bakan söz istedi.

BAŞKAN – Sayın Erhan Arıklı buyurun Kürsüye.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Utanmakla alakalı duygunuzu da lütfen beyan edin de öyle başlayın.

BAYINDIRLIK ve ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Salahi’ciğim, Sayın Vekilim sen o utanmaz lafını geri almadın ben de sana utanmazsın diyorum kardeş. Aynen öyle ödeşelim. Aynen ödeştik.

BAŞKAN – Lütfen bunu da çıkarın, ben kabul etmiyorum. Karşılıklı kimse kimseye söylememeli. Bunu da çıkarttırıyorum.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Şimdi, gerçekten milletvekillerinin birbirine bu şekilde hitap etmesi son derece yanlış ve adaba aykırı bir harekettir, davranıştır, sözlerdir. Bu doğru bir şey değil, yarın siz burada oturacaksınız. Beğenmediğiniz icraatları yaptı diye bu taraftaki adamlar sürekli olarak buraya utanmazsınız, utanmazsınız demesi sizin de hoşunuza gitmeyecek. Neticede geçmişte siz de Hükümet oldunuz. Toplumun tırnak içinde söylüyorum utanmazlık bastığı birçok icraata imza attınız.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Hiç öyle bir şey yok.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ama hiç kimse size kalkıp neyse. Bakın arkadaşlar, tırnak içinde söyledim. Şimdi her hoşunuza gitmeyen hareketi, icraatı utanmazlıkla nitelendirirseniz ki muhalefet elbette ki eleştirecek ama bu utanmazlık kılıfı koyarsanız, yarın aynı şey sizin başınıza da gelir, bunu unutmayın. Yani bu keser döner sap döner! Neyse. Bu kafayla gelirseniz biz de inşallah size gereken muameleyi yaparız, hiç merak etmeyin…

BAŞKAN – Lütfen konuya dönelim…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Evet. Şimdi, Sevgili Salahi, sen benim arkadaşımsın. Bana böyle bir hitapta bulunmayacağını biliyorum. Hükümete söylediğini de biliyorum ama doğru bir yaklaşım değil.

Şimdi bu Ercan Havaalanıyla ilgili yapılan ek protokolü muhalefet zaten Yargıya götürdü. Yargı son sözü söyleyecek. Aslında burada konuştuğumuz şeyin ya da tartıştığımız şeylerin çok da bir anlamı yok. En doğru hükmü Yargı verecek. Yargı siz yanlış yaptınız kardeşim derse boynumuz kıldan ince. Onun için bu lafı çok da uzatmanın, tartışmanın bir anlamı yok ama şunu söyleyeyim ben sana, merak ettiğin için ve sürekli bu konuyu gündemde, televizyonlarda da gündeme getirdiğin için cevap veriyorum. O 59 Milyon Euro normalde bizim mücbir sebep ki siz bunu da kabul etmiyorsunuz. Oysa dünyanın her yerinde Türkiye’de ve Avrupa’da pandemi dönemi mücbir sebep ilan edildi. Siz bunu kabul etmiyorsunuz, sizin bileceğiniz iş…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – İhale şartnamesinde yok yahu ihale şartnamesinde yok!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Kardeşim var…

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Bakanlar Kurulu kararında ya da sözleşmede bu ibare var mı, bu ibare var mı?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Be arkadaşlar müsaade edin, ben gerekli cevabı vereyim. Nasılsa mahkemede bunları konuşacağız, tartışacağız. Yani şu anda bizim birbirimizi ikna etme mecburiyetimiz de yok. Bunu zorlamanın da anlamı yok. Dediğim gibi, mahkemede olan bir konu için kalkıp burada yorum yapmanın bir anlamı yok. Mahkeme derse ki kardeşim mücbir sebep yoktur. Şartnamede yazmıyordu ama siz uydurdunuz. Bakanlar Kurulu kararı saçmaydı derse dediğim gibi bizim yapacak bir şeyimiz yok. Neyi tartışıyoruz? Biz o 27 ay 9 günü, çağırdık Merkez Bankasını dedik ki, 2042’nin sonuna eklemeyelim. Bir projeksiyon yap ey Merkez Bankası! İşin uzmanı sensin. Bize, bu iki yılı nasıl satın alırız? Merkez Bankası bir projeksiyon yaptı. Yıllık yolcu artırımını falan hesapladı, gelirleri hesapladı. 60 küsur Milyon Liralık bir hesap çıkarttı. Biz de bunu bu biz derken, iki–üç kişi değil. Aralarında onlarca hukukçunun, uzmanın Devlet Hava Meydanları yetkililerinin, Büyükelçilik yetkililerinin, Merkez Bankası yetkililerinin olduğu takriben 100 kişilik bir ekibin yedi–sekiz aylık çalışmasının ürünüdür bu. Orada dedik ki, bu 59 Milyona bunu bağlayalım ama bunun içerisinde neler olsun? Bir, elektrik tevzi binası yapmamız lazım, projede yok. Bunu sen yapacaksın kardeşim. İki, telekomünikasyon santral binası Projede yok, bunu da sen yapacaksın kardeşim. Meriç trafo merkezinden elektriğin getirilmesi, bizim boynumuzdaydı, bunu da sen yapacaksın kardeşim. Projede bağlantı yolları 9 Bin 900 metrekarelik bir bağlantı yolu yapılması gerekiyor. Projede yok, bunu da sen yapacaksın, bağlantı yolları. Açık otoparkın büyümesi, yaklaşık 15 bin 250 metrekarelik bir açık otopark, bunu da sen yapacaksın kardeşim. Vip önündeki otoparkın büyütülmesi, bunu da sen yapacaksın kardeşim. Projede sekiz uçaklık otopark var, sekiz uçaklık park vardı. Buna üç tane park ilave edeceksin kardeşim. Golf taksi yolu projede yok, bunu da yapacaksın kardeşim. Meteoroloji istasyonu için İhtiyaç duyulan Vasilia marka bir meteoroloji cihazı var. Ciddi bir rakam onu da alacaksın kardeşim. Polisin ihtiyaç duyduğu bilgisayar vesaire gibi bütün teknik ekipmanı da alacaksın kardeşim. Ki bunların arkadaşlar takribi bedeli, bizim Planlama İnşaat Dairesi ve diğer teknik ekibin hazırlamış olduğu ha bir de pist var, bahsettiğin pist, o pisti de yapacaksın kardeşim. Toplam 20 Milyon 26 Bin Euro, Dolar pardon rakam çıktı. Bunu bunun içerisine koyduk. O 59 Milyonun içerisinde bunlar da var. Bunları benim yaptırmam lazım.

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Hep tutanaklarda var.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Elbette var ya, elbette var. Yani mahkemeye gittiğimizde bunların hepsini çıkartacağız. Şimdi öyle bir hava estiriyorsunuz ki iki tane Bakan gitti el sıkıştı. Orada bir al, ver süreci oldu, bitti. Ondan sonra geldi dedi ki ben bu adama 59 Milyon Dolar para veriyorum. Yahu yapmayın, gerçekten yapmayın. Bu sözleşme iptal edilebiliyorsa Tufan Erhürman burada konuşurken kendisine sordum. Sayın Başkan dedim, sen 17–18 ay Başbakanlık yaptın niçin iptal etmedin? Bu kadar kolaydıysa? İptal edemezdik. Niçin? Çünkü sözleşme şartını yerine getirmeyen taraf biziz. Orada askeri bölge var. Sözleşme gayet açık. Yazıyor. Önünde var. Al oku. Diyor ki; her türlü sorundan ari olarak arazi teslimi yapılacak diyor. Sen yapabilmiş misin? Yapamamışsın. Ne biz yapmışız ne siz yapmışsınız ne sizden önceki Hükümetler yapmış. Sorun orada duruyor. Adam da ona güvenerek işi uzattıkça uzatıyor. Benim askeri oradan çıkarmam için en az 1,5 Milyar Lira para ayırıp askere Beyköy'de tesis yapmam lazım. Yapamamışız. Ne biz yapmışız ne siz yapmışsınız. Kimseyi suçlamıyorum arkadaşlar, bütçenin durumu bellidir. Sizin döneminizde de belliydi.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Nasıl çözülecekti şimdi o sorun? En değerli arazileri gittiniz peşkeş çektiniz yine.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu Allahtan kork.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Neyin yahu 170 dönümü nasıl…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu Allahtan kork yahu. Orada topu topu 30 dönümlük bir arazi vermişiz. Askerin elinde tuttuğu yer 500 dönümdür yahu.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ovanın içi ama.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu gerçekten bir gün gidin. Yahu, bir gün gidin yahu, bir gün lütfen alıcı gözle gidin. Ya şu devasa hizmet, her şeye rağmen, bütün eksikliğine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1974’ten sonra gerçekleştirdiği en büyük projedir. Yahu bunu bile itibarsızlaştırıyorsunuz.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Halkın cebinden çıktı ilgili şirketin değil.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Arkadaşlar, arkadaşlar. 2009’da, 2008’de siz Hükümetteyken Ercan Havaalanının yıllık zararı 10 Milyon Dolardı. Şu ana kadar Ercan Havaalanından 271 Milyon Dolar…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Nerdeyse beleşe bitirdin yahu!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu Salahi lütfen slogan atma. Şu ana kadar Ercan Havaalanından bizim elde ettiğimiz gelir 271 Milyondur, 271 Milyon. Yahu güzel bir çalışma arkadaşlar yahu.

BAŞKAN – Dolar mı Türk Lirası mı?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Dolar.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ne?

BAŞKAN – Tamam.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – 271 Milyon Dolar Maliye’ye sorun arkadaşlar.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Payınıza düşen mi?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 271 Milyon Dolar…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – 2012’den şu ana kadar elde ettiğimiz gelir yahu, 2012’den bu zamana kadar. Neye rağmen? 2008’de, 2008–2009’da yıllık 10 Milyon Dolar zarardan gelmişiz buraya. Ya arkadaşlar, bakın arkadaşlar önümüzde önemli özelleştirme projeleri var; limanlar, şunlar, bunlar. Bunu Ercan Havaalanında yaptığımız hatalar benden önceki sizden önceki kişilerin Bakanların, Hükümetlerin yaptığı hatalara düşmemek için o Ercan Havaalanında o sözleşmedeki birtakım şeyler var. Onlardan ders alarak daha iyi daha mükemmel bu limanları nasıl özelleştiririz; yap– işlet–devret modeli, kamu ortak kamu–özel iş birliği vesaire bunlara yoğunlaşmamız lazım ama siz bu devasa projeyi ısrarla ötekileştirmeye çalışıyorsunuz, ısrarla itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bunu yapmayın yahu.

ÜRÜN SOLYALI (Lefkoşa) (Yerinden)– Öyle bir şey yapmıyoruz. Verdiğiniz 59 Milyonun hesabını soruyoruz. Başka bir şey değil yaptığımız.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yahu şimdiye kadar hiçbir CTP’linin gidip orayı gezdiğini görmedim defalarca davet ettim. Az önce sordun dedin ki geniş gövdeli uçaklar gelecek, yarın geniş gövdeli bir uçak geliyor. Lütfen benimle gelin yahu, lütfen gelin benimle yahu!

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Nereden geliyor?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – İstanbul’dan geliyor.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Uluslararası?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bak işte. Salahi yani bu şekilde konuşarak bir yere varmamız mümkün değil kardeş. Bir yere varmamız mümkün değil.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) –Sayın Bakan, biz o alandan seyahat ediyoruz, alanı biliyoruz Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Netice itibariyle, ama bir tane deyin ki Allah için gayet de güzel bir hava alanı olmuş, her türlü eksikliğine rağmen yanlışlığına rağmen…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Güzel bir havaalanı oldu ama 59 Milyonun hesabını veriyoruz. Biz alan kötüdür demedik ki…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Filiz Hanım, iki şey söyledim. Bir dedim ki, zaten konu mahkemede siz haklıysanız mahkeme diyecek ki tamam, iptal. İki…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Neyse ikincisi 2042’de bu adam ceketini alıp gidecek, o havaalanı bizim arkadaşlar.

ÜRÜN SOLYALI (Yerinden) (Devamla) – Tartışmaya açtınız onu da…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bakın, size bir şey söyleyeyim. Bunu aslında söylememem lazım ama söylemek durumundayım. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürüne sordum, dedim ki; biz 2042 yılında burayı devraldığımızda belki orada sizin partinizin milletvekilleri olacak. Devraldığımızda burayı biz ihaleye çıksak yüzde kaç ciro payıyla verebiliriz? Güldü dedi ki yüzde 30’a verirseniz öpün başınıza koyun. Biz Esenboğa Havaalanını 25 yıllığına 625 Milyon dolara verdik Esenboğa Havaalanını.

Arkadaşlar, gerçekten mükemmel bir paylaşımdır, bu yüzde 48 artı KDV…

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Kaç yıllığına Sayın Bakan? Takip edenler açısından…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – 2042’ye kadar…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Belli değil 2100’de olabilir ha!

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ya arkadaş belki o dönemde 2042’de CTP Hükümette olacak, bu sefer diyeceksiniz ki gel kardeş devam et diyeceksiniz.

Neyse dolayısıyla sevgili Salahi Şahin, Sevgili vekilim; konu mahkemededir. Mahkemenin, yargının kestiği hüküm karşısında boynumuz kıldan incedir. Biz takriben 100 kişilik bir heyetle aylarca uğraşarak böyle bir netice aldık ve Ercan Havaalanını açtık. Bu Ercan Havaalanı’nın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şayet biz bu çeşitli telkinleri ilgili şahsa ve firmaya yaptırmasaydık, o Ercan Havaalanı 25 sene daha açılmazdı. Çünkü biz hiçbir zaman oradaki askeri alanı oradan boşaltmazdık. Askeri havaalanını boşaltamadığımız için de ilgili firmaya hiçbir yaptırım uygulayamazdık ve sittin sene orayı adam kullanırdı. Eski havaalanında işi yapardı, devam ettirirdi. Şu anda güç bizde altı ay ilgili firmaya eksikleri yerine getirmesi için süre verdik. Bunun üç buçuk ayı bitti, altı ay içerisinde yaklaşık 100–150 noktada eksiklikler var. Onları giderilmediği takdirde ceza kesmeye başlıyoruz. Eskiden böyle bir şansımız yoktu. Günlük Bin dolardan ceza kesmeye başlıyoruz. Belli bir süre vereceğiz, belli bir süre vereceğiz. Günün sonunda ihaleyi, sözleşmeyi iptal noktasına kadar gider. Rahat olun. Biz iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Netice itibariyle şu andaki bedeli değeri bir milyar doların üstünde olan bir havaalanına sahibiyiz.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Bir sorum var Sayın Bakan.

BAŞKAN – Buyurun sorun.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan şimdi, bu ihaleye çıkılan ihale şartnamesi var. Konuşmalarınızda ihale şartnamesine mücbir sebep yazıyor dediniz. Hangi maddedir?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yanımda yok sözleşme, sana atabilirim.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Böyle bir şey yoktur. Baktığınızda göreceksiniz bakarsanız eğer…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ana sözleşmede mücbir sebep yok öyle mi?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Hayır ihale Şartnamesine göre yazılması gerekir.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ana sözleşmeye bakacaksın kardeşim…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) –Ana sözleşme de ihale şartnamesine göre yazılması gerekir. Sizin ibarenizde kullanmış olduğunuz ibarede, ihale şartnamesinde mücbir sebep yazıyor dediniz. Bu yazmıyor kamuoyunun bilgisine getirmek istedim. 27 ay bir de Pandemi 27 ay?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – 27 ay 9 gün…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – 27 ay 9 günü kim nasıl hesapladı?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Bakanlar Kurulunun, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Dünya Sağlık Örgütü…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Dünya Sağlık Örgütüne kalsa üç–üç buçuk yılı buluyor. Daha fazla.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Üç buçuk yılı bulmuyor.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Neticede…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Yani bu rakam yani çok böyle yanlış bir rakam, bilimsel bir rakam değil yani.

BAŞKAN – Buyurun Sorun.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Erhan Bey, adını ifade ederek söylediğiniz için sorma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi bu Ercan Devlet Havaalanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin malı olan bir işletme ve geliştirilmesi maksadıyla bir yap–işlet–devret ihalesiyle işletmeciye devredildi. Gecikmeye sebep olan şeyin askeri havaalanının taşınması olduğunu ifade ettiniz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Sadece o değil.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ve beraberindeki bağlı unsurlar.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – İlk dört yıl İstanbul Havayollarının hangarıdır arkadaşlar. Hangarı oradan kalkmadığı için inşaat çalışmaları, pist çalışmaları başlamadı. En sonunda Sevgili Hasan Taçoy bir gece içerisinde orayı yıktı ve ancak kısmi yer teslimini yapabildik.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Hasan Taçoy mu?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Hasan Taçoy’un Bakanlığı döneminde.

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Ulaştırma Bakanıydı…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – O zaman.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Emin misiniz?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Elbette.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Ona bir daha bakınız çünkü öyle değildir.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Ben öyle biliyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Yok öyle değildi durum. Bir daha bakınız siz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Doğrusu ne?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Özkan Yorgancıoğlu’nun Başbakanlığı döneminde bu sorun…

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Güzel, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Sormak istediğim şey şudur: Bu havaalanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Projesi olarak başladı ama Türkiye Cumhuriyeti Projesi olarak bitirildi maalesef. Ve siz de ifade ediyorsunuz Türkiye Cumhurbaşkanı devreye girmemiş olsaydı hala bitmeyecekti.

Sormak istediğim şey şu: İstanbul Havayollarına ait hangarın yarattığı bir gecikme var diyorsunuz. Hasbelkader kabinelerde biz de bulunduk, onun ardından yaşanan gecikmenin sebebi de doğrudan Silahlı Kuvvetlerin kullanımında bulunan arazilerin şantiyeye devredilmemiş olmasıydı. Şimdi bu gecikmede aslında askerin nereye bağlı olduğunu da hesaba kattığınızda pay sahibi olan Türkiye’dir de aynı zamanda. Çünkü asker sizin hükmünüzle yerini değiştirecek bir mekanizma değildir. Dolayısıyla bu gecikmenin sorumluluğunu Türkiye tarafının da üstlenmesi gerektiğine dair bir fikriniz var mıdır, yoksa ne gelirse kabulümüzdür diyerek mi imza attınız?

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Erkut Vekilim, orada vakti zamanında Kolordu Komutanlığında imzalanmış olan bir protokol var. O protokol tahtında asker orayı boşaltmayı kabul etmiş. Ama onun da küçük bir şartı var; Beyköy’de kendilerine orada sığabilecekleri bir mekanının oluşturulması, binaların yapılması. Hatta gidilmiş oranın temeli falan da atılmış birkaç tane plan ama daha sonra kaynak aktarılmadığı için durmuş. Asker, ben buradan çıkmam demiyor. Hiçbir zaman da demedi. Bana Beyköy’de yer yapın, ben o zaman çıkayım demiş. Ama biz o kaynağı ne sizin döneminizde, ne bizim dönemimizde oluşturamadık. Onlar da orada duruyor. Yani asker keyfi olarak ben buradan çıkmam demiyor ki. Dememiş ki. Onun için onların herhangi bir sorununun olduğunu düşünmüyorum. Sorumlu gelmiş geçmiş hükümetler. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sırada Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün “Dijital Teknolojinin Ekonomiye Dönüşümü, Yasalarımız ve Nitelikli İnsan Gücü” konulu güncel konuşma istemi bulunmaktadır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31.10.2023 tarihli 9’uncu Birleşiminde “Dijital Teknolojinin Ekonomiye Dönüşümü, Yasalarımız ve Nitelikli İnsan Gücü” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Hasan KÜÇÜK

UBP Girne Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

HASAN KÜÇÜK (Girne) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel tartışmalar oluyor. Bu tartışmalara da evrensel değerler içerisinde katkı koymak istedim. Evet iktidara mensup bir partinin milletvekiliyiz, Salıları pek alışılmadı güncel konuşmalarda söz almak ama bu dile getirdiğimiz konular ne iktidar, ne muhalefeti sadece ilgilendirir. Genel olarak ülkenin ve toplumsal sorunlara ve sosyal sorunlara dikkat çekme adına bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve alan uzmanlığımızla katkı koymaya çalışıyoruz. Pek tabii ki bu konuların da hayata geçmesinde ilgili sosyal paydaş ve ilgili bakanlarla da gerek proje, gerek yasa ve tüzükler aşamasında da bir fiil aktif görev alıyoruz, bunun da altını çizmek istedim. Özellikle bugün konu gençler, insan gücünün planlaması, eğitim, ülkenin ekonomik gelişimi söz konusu olduğundan ve bütün dünyada özellikle dijital ekonomiyi ve dijital teknolojileri düşündüğümüzde pek tabii ki bu konuyu gündeme almak istedim. Umarım iktidar ve muhalefet bu konuda neler yapabileceğimize bakarız, çünkü bu koltuklarda bizler geçiciyiz ama ortaya koyduğumuz görüş, önerileri ve dikkate çektiğimiz konularla ve yasa önerilerimizle ve yasa çalışmalarımızla ve ilgili projelerimizle ki bugün Sayın Bakan burada çok teşekkür ederim. Konunun hassasiyeti özellikle sizin alanınızda ulaştırma ve bilişim teknolojileri. Bu alana dikkat çekmek istedim. Bunu da hayata geçirmek sanırım bizlerin ileride siyaseten yapacağımız en önemli kararlılıktır ki geriden gelen çocuklarımız için de refahı yükseltebileceğimiz, halkın refah seviyesini artırabileceğimiz özellikle teknoloji ve dijital dönüşüm ve bununla birlikte başlatılan dijital ekonomiyi tüm ülkede konuşur duruma gelelim.

Konuşmamın son bölümünde de bazı önerilerimiz olacak ve bu şekilde konuyu toparlamak istedim. Özellikle halkın refah seviyesinin artırılması hedefinde dijital dönüşüm ve teknolojik yatırımlar hayati önem taşımaktadır. Özellikle 20’nci yüzyılın ortalarında bilgisayarın her alanında kullanılmasıyla dijital gelişim, küresel olarak ülkelerin refah seviyesini artırmaya vesile olmuştur. Unutmamamız gerekir ki Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle 2000’li yıllarda başlattığı teknoloji seferberliğinin planlı büyümenin ve stratejik kalkınma çerçevesinde verimli kaynak yönetimi ve bu kaynak yönetimin de ekonomik gelişmede planlamada en önemli örneklerden biridir. Dijital dönüşümle özellikle gelişen ülkeler için daha önemli hale geldiğini belirtmek isterim ve teknolojinin kullanımıyla birlikte geleneksel sektörlerin geliştiğini ve artık gelişen ülkelerdeki pek çok sektör özellikle tarım gibi, turizm gibi, ulaşım gibi dijital olanaklardan daha çok faydalanmaya başladığını ifade edebiliriz. Dijitalleşmenin kaldıraç özelliğiyle, özellikle gelişen ülkelerde daha hızlı ilerleme sağladığını, gelişmekte olan ülkelerin de planlı bir şekilde özellikle dijital teknoloji ve bilişim teknolojileriyle birlikte daha hızlı ilerleme sağladığını birazdan vereceğim rakam ve yüzdeliklerle de konuşmama devam etmek isterim. Dolayısıyla daha önce hiç ihracat yapmayan birçok firmaların da internet ve bilişim teknolojileri aracılığıyla dünyaya açıldığını da söyleyebiliriz. Peki, çekirdek tanımda bir dijital ekonomiye bakmamız gerekir ki özellikle gençlerin son yıllarda son beş yılda özellikle bu alandaki gelişmeleri dikkate alarak ki sohbetlerimizde bu sürekli ortaya çıkıyor, meslek seçimlerinde de bugünkü konuşmamın çok anlamlı olacağını düşünmekteyim. Çünkü gelişen mesleklerle birlikte ülkelerin ihtiyaçları düzeyinde ve ihtiyaçlarına yönelik, gençlerin meslek seçiminde dijitalleşmenin ve buna bağlı olarak işgücü planlaması ve tercih nedeni olarak da gençlerimizi bu alanlara yönlendirmek son derece önemlidir. Özellikle çekirdek tanımda dijital ekonomi içerisinde donanım, yazılım, bilgi iletişim teknolojileri danışmanlığı, bilgi hizmetleri ve telekomünikasyona yer verilmektedir. Dar kapsamdaki tanıma baktığımızda, dijital hizmetler, platform ekonomisi, paylaşım ekonomisi yer almaktadır. Şimdi hem çekirdek hem dar kapsamda bunları meslek grubuna da yansıttığımızda şöyle diyebiliriz. E–iş, E-ticaret, endüstri dört, algoritmik ekonomi gibi konuları dahil edebiliriz.

Bu konuları neden dile getirdim, biraz önce de ifade ettim. Çünkü gençlerimizin meslek seçimi sürecinde yeni iş girişimi, girişimciler ve yatırımcılar için ülkemiz bu açıdan son derece uygun bir yatırım iklimine müsaittir. Çünkü bu bağlamda yatırımcıların özellikle ülkelerde iki önemli unsura bakıyor. Bir, değişim ve dönüşüm anlamında bu iklime ne kadar uygundur? Bu da önemli olan yasalarla alakalıdır ve bu yasalara ben değinmek isterim. Özellikle 19/2023 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasamızın şu an yürürlükte olması, aynı zamanda 20/2022 Organize Sanayi Bölgeleri Yasası ve çok kısa süre içerisinde oylama aşamasında olacak Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet, yani E–Devlet Yasası. Ben buradan bütün Meclise şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü muhalefet–iktidar bütün milletvekilleri gayet uyumlu ve bir uyum içerisinde bu Yasayı yürütüyoruz. Evrensel değerlere sahip bir yasa olacağını düşünüyorum ve bununla birlikte kazanımlara baktığımızda, yani bugünkü konuşmalarda ve geçen hafta konuşmaların anahtar kelimelerine baktığımızda değerli milletvekilleri, özellikle kurumsal yapının devamlılığı olmadığı, veri ve istatistik analizlerinin, raporlarının ve bu bağlamda bu raporlarının doğru bir şekilde izlenemediğinden, insan kaynağının yönetiminin zafiyetinden, kaynak yönetimi yoksunluğundan ve bilgiye anlık erişimin olmayışından ve pek tabii ki kurumlar arası uyumun olmadığından bahsediyoruz. Peki bunda biz hiç kimseyi suçlamıyoruz. Önemli olan burada gelmiş geçmiş bütün hükümetler özellikle teknolojik alanının gelişimi yönünde kurum kuruluşlarda bir şeyler yapmaya çalıştı. Neden bir şeyler dendi? Çünkü bir yasa tahtında olmadı. Buradan ben değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Salahi Bey, Ürün Bey ve Ongun Beye gerçekten burada evrensel değerlere ve bakış açısıyla bu Yasaya baktığımız zaman tam da işte konuştuğumuz, her hafta bu Kürsülerden ifade edilen ve bu sorunlar ki en önemli aslında kurumlar arası uyumu, kurumlar arası yapılığı devamlılığını, anlık veriye erişim ve bu verilerle birlikte doğru raporlama anlamında ve kaynak yönetimi açısından ki veri istatistik anlamında anlık bu verilere ulaşmamız doğru planlama yapılması açısından son derece önemlidir. Bu kazanımlar olarak baktığımızda, bana göre Meclis çok büyük bir adım atacaktır. İşte bu anlamda bu konuyu bugün gündeme aldım, çünkü bu Yasanın sadece geçmesi değil. Yasayla birlikte buna bağlı hangi sektörlerin de gelişimi olabileceğinden bahsetmek istiyorum, o yüzden bugün bu konuyu gündeme aldım. Ve uluslararası alanda tabii ki bu Yasanın geçmesiyle birlikte baktığımızda birçok yasanın da değişikliğe gitmesi gerekir ki biz bunu komitede gündem yaptık, buna bağlı olarak da önümüzdeki süreçte bu yasaları da ivedilikle geçirmemiz gerekecek. Ve en önemli ki belki de en büyük eksikliğimiz swap analiz anlamında. Yani herhangi bir proje yapılırken örneğin Sayın Erhan Arıklı’nın Ulaştırma Bakanlığı anlamında yapacağı bir projeyle alakalı verilerin anlık elinde olması belki de bilişim teknoloji ve bilişim adası olması yönünde bu projelerin gelişiminde çok büyük katkı koyacak. Çünkü şunu tartıştık arkadaşlar, yakın zamanda bir reçete krizi vardı ve bu çok büyük sosyal sorun oldu. Bu konuyu tekrar gündeme almak istemiyorum, çünkü yeni sosyal sorunlar yaratılıyor. Bu konunun bir an önce gündemden kalkması gerekir. Orada da işte bilişim teknolojilerinin eksikliğinden ve tam olarak sistemsel bir bütünlük olmayışından dolayıdır bu sorunların kaynağı. Yine buna bağlı olarak, kayıt dışı ekonomiden bahsediyoruz ki en büyük sorundur. Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın kişi başına olan refah seviyesine olan etkisinin aşağıda kalmasının nedenleri, gerçek ekonominin de günlük hayata yansımamasının nedenini de bu sistem olarak, yazılımsal olarak. Çünkü sizin takip edemediğiniz, izleyemediğiniz hiçbir şey hakkında doğru karar veremezsiniz veya verdiğiniz karar da evet kısa vadede bu kararlar doğru olabilir ama bizim için kısa vadede değil, orta ve uzun vadede bu kararların hem ekonomiye, hem sosyal hayata, hem de toplumsal sorunların çözümünde kalıcı etkisi olması gerekir.

Geçen hafta bağımlılıkla alakalı bir konuşma yaptım. Buradan çok teşekkür ederim konuşmayı takip edip geri dönüş yapan çok değerli arkadaşlar oldu. İşte burada da mesela gençlerimizin bağımlılık nedeniyle alakalı yaşadığı sorunların ve kaynaklarını da biz yine bilişim teknolojileri alanında yapılacak çalışmalarla bunları yakından takip edebileceğiz. Tabii bunun etkin ve verimlilik temelinde en değerli unsur olan zaman açısından da vatandaşımızın çok ciddi anlamda zaman tasarrufu olacak ki bana göre paradan çok daha kıymetli olan şey günümüzde zamandır. Bu zamanı da etkin ve verimli olarak vatandaşımızın kullanması çok önemli. Peki, dünya ne yapıyor? Bir verilere bakmak istiyorum. Bunu paylaşmak istedim. Dijital ekonomi, dünya Gayri Safi Hasılasının yüzde 15.5’i kadar hacme sahipmiş arkadaşlar. Değerli milletvekilleri; şu çok ilginçtir, 2018’de dijital ortamdan sunulabilen hizmetlerin ihracatı 2.9 Trilyon Dolar ile toplam küresel ihracatın yüzde 50’sine ulaşmış. Yani piyasa değeri 100 Milyon Doların üzerindeki dijital platform şirketlerin toplam 2017’de 7 Trilyon Doları geçmiştir. Peki, 2019’da ne oldu? 2019 yılı pazar verisi TL bazında bu değeri vereyim. Bir önceki yıla oranda yüzde 14 büyümüş ve 153 Milyar TL’ye hacme ulaşmış ve çok önemli bir veridir bu. İstihdamda da yüzde 5 arttığını ifade ediyor uzmanlar ve ihracatın da 6.5 Milyar TL’ye ulaştığını. Yani bu oranların her yıl yüzde 10 arttığını düşündüğümüzde çok basit bir hesapla ki ben bu Raporu hazırlarken maalesef yine ifade edeceğim. Ülkemizde veri sıkıntısı var ve ben yıllardır bunu söylüyorum. Ki, biz bunu komitede de söyledik. Bu Yasayla birlikte sanırım istatistiksel olarak bu verileri anbean ulaştığımızdan dolayı çok daha rahat halkımıza ülkemizde yaşadığımız ve ekonomik gelişmeler ve diğer ihtiyaç duyduğumuz verileri de çok rahat aktarma şansımız olacak. Peki, OECD ne diyor burada? 2021 Raporunda değişik 37 ülkede yapılan saha araştırmaların sonuçları Bilgi İletişim Teknolojilerinin ürün, hizmet ve süreç inovasyonlarında en önemli etken olduğu ortaya koyulmaktadır ve Bilgi İletişim Teknolojileri yoğun olarak kullanan sektörlerde gözlemlenen verimlilik ve inovasyon artışı sektörün ülke ekonomisi içindeki pay arttığında toplam faktör verimliliği yoluyla da ekonominin de büyümesine katkı sağladığını işaret edilmektedir. Bu doğrultuda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti için güncel veri olarak 2023 yılında hedeflenen, 2 Trilyon Dolarlık Gayrisafi Yurt içi Hasılat içinde Bilgi İletişim Teknolojileri payının hedeflenen yüzde 8 oranına ulaşması durumunda sektörün sadece toplam faktör verimliliği artışı yoluyla sağlanacağı katkının 75 Milyar Dolar düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nde Bilgi İletişim Teknoloji sektöründe arkadaşlar bir birim büyümenin, ekonominin bütününde 1.8 birimlilik büyüme etkisi yaratacağı beklenmektedir. Yani sizin bu alanın Bilgi İletişim Teknolojileri alanının büyümesi için yapacağınız yatırımlar, vereceğiniz teşvikler Sayın Bakan Bakanlar Kurulunda lütfen bunu gündeme getirin. Biz milletvekiliyiz bir yere kadar etkide bulunuruz. Ama sizin alanınızla alakalıdır. Yani hükümet olarak bizim gençlere, yeni yatırımcılara ki yasalarımız var. Bizim gençlerimize güvenmemiz gerekir. Güveniyorum da o anlamda bu raporu hazırladım, sizler için. Bizlerin gençlere yaptığımız her bir birimlik yatırım verdiğimiz her teşvik bu ekonomik büyümeye 1.8 katkısı olarak geri dönüyor. Bu çok önemlidir. Yani bizim işsizlik olarak söylediğimiz ve sorun gördüğümüz konu aslında çözüm anlamında önümüzde kolay duruyor. Ki özellikle sizin de bu konuda çalışmalarınız olduğu için size ifade etmek istedim. Yani arkadaşlar her kişinin yetişip bu alana çalışması devlet kaynağının yüzde 80 ekonomi büyümede katma değer indeksinin 0.8. Bu muazzam bir rakamdır arkadaşlar. Bu umarım bu alanda çalışma yapan ki birazdan üniversiteler açısından da bir modelleme üzerinde dünya duruyor. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi gelelim teknokentlere. Bu ülkede çok kısa süre önce bazı üniversitelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsedildi Sayın Bakan değil mi? Peki, ne yapıyor dünya yani bu? Yani bu sorun sadece bizim ülkemizde yoktur. Bir kulak verelim. Teknokentlerde teşvik sağlamakla, bu yönde şu bilgiyi dikkate getirmek isterim. Teknokentlerde arkadaşlar büyüme oranına bakalım. 2019 yılında yaratılan cironun bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında arttığını 22.9 Milyar TL’yi aştığı ifade edilmektedir. Güncel verilerdir bunlar. 2019 yılında toplam sektör hacminin yüzde 14’ü teknokentlerden yaratılmış. Ve 267 tane teknokent var şu an Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde. Son beş yılda 14’tü bu teknokent beş yıl önce 260 kusura çıktı ve burada çok ilginç bir veriyle devam etmek isterim. Ülkemizde maalesef arkadaşlar verilerle yapabildiğim hesaplama bu, bu oranı ben binde oran olarak hesapladım bir ölçme değerlendirmeci olarak. Dolayısıyla hem e–Devleti düşündüğümüz zaman bu verilerin yorumlamasında ve bu planlamayı yapmaya çalıştığımızda gündeme gelecek bu Yasanın da aynı zamanda ne kadar önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bu aşamada teknokent ve üniversitelerin ekonomik gelişimi aşamasında ben gerçekten somut olarak bir şeyler söylemek isterim ve bir örnek model. O da şudur: Üniversite ve özel sektör proje kar ortaklığı modelini ben öneriyorum. Bizim üzerinde durduğum Ar–Ge ve inovasyon ve yazılım alanlarında. Şöyle; bir teknokentin isim önemli değil, üniversite otomobil sektörü iş birliğinde arkadaşlar geliştirilen inovasyon Ar–Ge projeleri sonucu üniversitelerin cari giderlerin yüzde 30’unu karşılayabilecek aşamaya geldiğini ifade edebilirim ve bunun sürekli olarak üniversite ve özel sektörlerdeki inovasyon temelli proje kar payı ortaklığı modeliyle bizim şu an konuştuğumuz ve tartıştığımız üniversitelerimizin de bir çıkış yoludur. Bir kurtuluşu olabilir ama bununla alakalı bir döner sermaye tüzüğünü mutlak suretle hızlı bir şekilde ivedilikli olarak düzenlemesi ve değişmesi gerekir. Buradan kayıtlara geçmesi adına bu öneriyi ortaya koydum. Yavaş yavaş toparlamam gerekir Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu rakamı lütfen bir yere not alın. Gün olacak ihtiyacımız olacak. 2019 yılında 56.1 Milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerine bir bakmamız gerekir. Donanım için 20.4 Milyar, yazılım için 23.4 Milyar ve Bilgi Teknolojileri hizmeti için 12.2 Milyar TL bir büyüklüğe ulaşmış durumdadır. O yüzden bu alanlara dikkat çekmek ve bugünkü gündemimi şöyle devam etmek isterim. Arkadaşlar, geleceği şekillendirecek bilim teknolojisidir ve bu bağlamda ekonomik dönüşümü, dünyada yaşanılan bu dijital dönüşümü bir fırsata çevirebiliriz. İnsan kaynağımız da var, yasalarımız da vardır. Tek yapmamız gereken planlama ve teşviklerimizdir. Çünkü Bilişim Teknolojisi kullanımı ülkelerdeki verimlilik artışının yaklaşık yüzde seksenini oluşturmaktadır. Bilgisayar ve İnternet kullanımının yaygınlaşması sanayi sektörlerinde verimlilik artışları sağlayarak dış pazarlarda rekabet gücümüzü arttırmakta ve dolayısıyla ticareti artırmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin adaptasyonu da ekonomilerde büyümeye iki yoldan katkı sağlamaktadır. Yatırımları arttırmak doğrudan olarak ve işletmelerde verimliliği artıracak yönünde yapılacak olan teşviklerdir. Gençlerimize güveniyorsak, yatırımcıyı çekmek istiyorsak bu alana lütfen ama lütfen fazlasıyla önemi verelim Sayın Bakanım. Ben her zaman yanınızdayım biliyorum. Bu konuyu gündem yapmak için, tartıştırmak için buna ihtiyacımız vardır. Çünkü yeni bir alandır, yeni iş gücü planlamasına da ihtiyacımız vardır bu alanda. O yüzden eğitim planlamasında bu çok önemlidir ve son bir rakamla bitireyim. Bilişim teknolojiliği ürünlerde yapılan harcamalarda arkadaşlar meydana gelen her yüzde 10’luk artış büyümeyi yüzde 5’le 6 aralığında artırmaktadır. Varsın bunu hepimiz burada milletvekiliyiz, kendi alanımıza göre yorumladığımızda ekonomik büyümeyi de az çok tahmin ederiz diye düşünüyorum. Öneriye geleyim ve bitireyim. Ben özellikle Teknoloji ve Bilişim Teknolojisi çalıştayının yapılabileceğini düşünmekteyim. Bu kadar sınırlı alanda bunları söylemenin yanında çok daha verilerle çok daha konulara dikkat çekmek isterdim. Bir de teknoloji yazılım alanında serbest bölge olabiliriz. Teknoloji ve yazılım alanında ki teknokent yasamız da vardı, sanayi bölgeleri yasamız da. Sayın Fikri Toros’a ben burada çok teşekkür ediyorum. Özellikle sanayi bölgeleri yasamızda oybirliğiyle Sayın Toros oybirliğiyle yapmıştık değil mi? Bir iş insanı olarak neden bu Yasalara önemli olduğunu ortak akılla hayata geçirdik. Dolayısıyla biz mutfakta, siz yürütmede el birliğiyle bunu yapabiliriz Sayın Bakanım. Ve son bilişim sektörü ekonomik istikrar ve kalkınma için bir fırsattır diyerek ben sözlerimi bitirmek isterim.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hasan Küçük. Sayın Erhan Arıklı buyurun Kürsüye.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Bu kapsamlı konuşmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum Sayın Küçük. Gerçekten önemli bir konuya parmak bastınız. Ben geçen ay Türkiye’deydim ve Türkiye Sanayi Teknoloji Bakanıyla bir görüşme yaptım. Onunla yaptığım konuşmada şunu söylemiştim. Demiştim ki bizim teknopark yasamız var, hatta iki tane devasa üniversitemiz de önemli üniversitemiz de iki teknopark kurdu biri DAÜ, biri de ODTÜ. Ama ikisi de maalesef işlemiyor. Amacın çok çok dışında ve hayalleri adeta büyük ölçüde kırıldı. Biz dedim önümüzdeki süreç içerisinde belki 2024’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tamamıyla teknopark ilan edip bilişim Adası haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili sizden teknik destek rica ediyorum dedim. O da en kısa süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip teknik heyetle birlikte bunun nasıl olabileceğini konuşabileceğimizi söyledi ve o bahsettiğiniz çalıştayı yapalım diye de kararlaştırdık. Zannediyorum bu bütçe onlarda da, bizde de bütçe var. 2024’ün belki Ocak’ında bu çalıştayı gerçekleştirir inşallah. Dediğim gibi bu önemli konuya parmak bastığınız için teşekkür ediyorum.

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

Sayın Katip istemi okur musunuz.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31 Ekim 2023 tarihli 9’uncu Birleşiminde, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Teberrüken ULUÇAY

CTP Gazimağusa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) – Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; her Salı olduğu gibi çarşı, siyaset ve ekonomiyle ilgili güncel konuşmalara devam ediyoruz. Elbette başlığımız çok geniş ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunları buradan idarenin dikkatine getirmeye çalışıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomideki gelişmeler hepimizin yakinen takip ettiği ve sadece ülkemizi değil, bölgemizi de etkileyen olumsuz unsurlar karşısında, olası olumsuz gelişmeler karşısında almamız gereken reaksiyonları yerine getirmemiz gereken önlemleri hayata geçirme noktasında hepimizin yakınen takip ettiği konulardır. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesinde az önce Sayın Hasan Küçük’ün özellikle belirttiği teknoloji yoğun yatırımlar içeren politikalarının hayat bulması gerçekten önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde son dönemde biliyorsunuz yine bir faizlerde düzenleme yapıldı ve yüzde 35’e çıktı. Bunun da devam edeceği varsayımı var. Bununla paralel kredi faizlerinin sürekli arttığını görüyoruz. Yine bu ay itibarıyla da artıyor mesajları hepimize geldi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti’nde izlenen bu politikanın enflasyonu düşürücü etkileri hedeflenmekteydi bildiğiniz gibi. Ancak şu anki gelişmelere göre ve özellikle son dönemde ortaya çıkan dışsal faktörlerden ve orta doğuda yaşanan savaştan dolayı da şu an kısa vadede enflasyonu düşürücü etkileri başlangıçta umulduğu gibi öngörülmüyor. Hedef 2025 sonuydu. Muhtemelen 2026’ya taşacak gibi görünüyor. İyimser bir bakış açısıyla. Bu süreçte yine faiz oranlarının, politika faiz oranlarının arttırılması öngörülüyor. Yılsonuna kadar yüzde 40 veya işte 45’i bulma ihtimali var. Buna bağlı kredi faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Yüzde 50’lilere, 48–50’lilere varan kredi faizleriyle yatırım ikliminin ne kadar olumsuz olduğunu herkes tahmin edebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde dün itibarıyla 12’nci kalkınma planı tartışmaya açıldı, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biliyorsunuz, hazırlanan bu kalkınma planına göre 2028’e hedeflenen ortalama yüzde 5 bir büyüme, kişi başına gelirin o günkü rakamı 17 bin 500 dolarlar olarak öngörülmüş. Enflasyonu da az önce bahsettiğimiz kısa vadede düşürmesinin öngörülen şekilde hayata geçirilemeyeceği varsayımıyla geçtiğimiz bugünlerde yüzde 4 nokta 7’ye çekmeyi öngörüyorlar. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın verdiği mesaj çok önemli değerli arkadaşlar. Siyasi ve ekonomik istikrar çok önemlidir diyor. Öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarla yüksek teknoloji ve daha üretken alanlarda doğrudan yabancı yatırımı artıracak politikaları hayata geçirmeyi öngörüyoruz diyor. İş ve yatırım ortamını iyileştirmemiz lazım diyor. Bu arada 2026 yılına dönük orta vadeli programı hayata geçirdiklerini de bir süre önce zaten ilan etmişlerdi. Esas burada Türk Lirasının değerini güçlendirmeyi öngördüklerini Sayın Mehmet Şimşek de ortaya koymuştu. Şu ana kadar ortaya konulan politikalar da aslında bu içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntının giderilebilmesi için daha istikrarlı bir ekonomik yapıya taşınmasına dönük bir program öngörüsüyle hareket edilmektedir. Burada değerli arkadaşlar, 2028 kalkınma planı ortaya konarken otuz yıllık bir perspektifin de göz önünde tutulduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani 2053 yılına kadar bir perspektif göz önünde tutulmuş.

Dolayısıyla değerli arkadaşlar; hal bu şekilde, Türkiye Cumhuriyetinde ekonominin güçlendirilmesine dönük çalışmalar devam ederken biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ne yapıyoruz? Esas kendi kendimize sormamız gereken soru bu. Geçen hafta da söylemiştim Sayın Başbakan açıkladı, kalkınma planıyla ilgili bir çalışma öngörüsü var, hazırlığı var. Bunu 2024 yılında ortaya koyacağız. Bu arada Ortadoğu'da ortaya çıkan ve hiçbirimizin tasvip etmediği sivil insanların masum bir şekilde hayatlarını kaybettiği İsrail-Filistin savaşında maalesef gözlemlediğimiz; filler tepişiyor, masum insanlar maalesef orada yok olup gidiyor.

Değerli arkadaşlar; bir an önce bu öngörülemeyen dışsal faktörlerin barışçı yöntemlerle çözülmesini temenni ederken, öngörülemeyen dışsal faktörlerden etkilenme ihtimali olan ekonomimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin daha az etkilenmesini sağlayabilmek için de, içinde bulunduğumuz koşulları öngörülebilirlik çerçevesinde mutlaka ele almak farzdır, değerli arkadaşlar. Geçen hafta ek bütçe oluşumunda yaşadığımız tartışmaları hepimiz hatırlıyoruz. Öngörülebilirlikle alakalı içinde bulunduğumuz gerçekleşen ayları takiben yapmak zorunda kaldığımız ek bütçede bile değerli arkadaşlar, öngörülebilirlik konusunda maalesef bir sığlık yaşadık. Hepimiz bildiğimiz için tekrar aynı konuyu, aynı rakamla örnekleme yapmak istemiyorum. Ama içinde bulunduğumuz ayı takip eden gerçekleşecek rakamların da nasıl olsa bir 15, 20 güne kadar karşımıza çıkacağı bir tabloda bile maalesef öngörülebilirlik konusunda bir sığlık yaşadık.

Demek ki değerli arkadaşlar; biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğer 2024’te bu kalkınma planını yapmayı öngörüyorsak ki çalışmalar başlamış. Bu çalışmalarda öngörülebilirliği göz önünde tutmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi uzun vadeli bir perspektifi öngörmemiz gerekiyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye sürüklenecek? Nereye gidecek? Nerede olması gerektiğiyle alakalı öngörülerimizi ortaya koymamız gerekir ki o hedeflere odaklanabilelim.

Şimdi değerli arkadaşlar; dün de birazcık Sayın Nazım Çavuşoğlu’na sorularımla dillendirmeye çalıştım. Kendisi yok ama burada çok kısaca bu özellikle tam gün eğitimle alakalı neye dikkat etmemiz gerektiğini elbette eğitimciler bizden daha iyi uzman olan insanlar bu konulara vakıftırlar ve şans verilmesi halinde bu konuyu, yani ülkemizin eğitim sistemini çok daha iyi bir limana taşıyabilirler. Bundan yüzde yüz eminim. Bizde de yetişmiş eğitimcilerimiz vardır değerli arkadaşlar. Dün izah etmeye çalıştım ama gündem 62’nci madde istinadendi diye uzatmamak adına Meclisin görüşmelerini dedim ki bugün tekrar bu konuyu kısaca gündeme getireceğim gündem dışılarda.

Şimdi değerli arkadaşlar; tam gün konusunda bir adım attık diyor Sayın Bakan ve özellikle Mağusa’daki okulları Cumhuriyetçi Türk Partisi heyetiyle beraber gezdiğimizde karşımıza çıkan, yaşanan somut sorunları görünce değerli arkadaşlar geçen hafta da konuşmamda bahsetmiştim aklın yolu bir. Şu an başlatılan sistem arayışlarının yerini pilot okul uygulaması yöntemine geçiş yaparak biz aslında bu tam gün eğitim meselesiyle ilgili bir yol haritası çıkarabiliriz demiştim. Bunu yaparken de değerli arkadaşlar, gerek eski eğitimcilerimizden yani emekli olmuş eğitimcilerimizden, gerekse sendikalardan, gerekse okul idarecilerinden ve velilerden ve bakanlık yetkililerinden oluşacak bir komitenin bu süreci toparlayabileceği ve kısa ve orta vadeli bir bakış açısıyla hayata geçirmek için bir yol haritası çıkarabileceğini gördük değerli arkadaşlar. Yani gezdiğimiz okullarda bakış açısı bu meyanda. Neden biz hala daha aynı noktada ısrar ediyoruz? Gerçekten değerli arkadaşlar, bunun bir kez daha düşünülmesi gerektiğini buradan itiraf etmeliyim. Ve uyarmam gerekiyor. Neden? Dün de söyledim Sayın Nazım Çavuşoğlu'na, iş o noktaya geliyor. Bakın bugüne kadar saatlerle ilgiliydi ki dün kendisi de itiraf etti ve dedi ki biz aslında geçen sene yaptığımız bir günlük uygulamayı göz önünde tutarsak, bu defa yaptığımız sadece iki günlük uygulama neticesinde üç saat olan x dersi dört saate çıkarttık. Yani artı bir saat için diyor bu tartışmaları yaşıyoruz. Kendinin itiraf ettiği husus.

Değerli arkadaşlar; tam gün eğitim sistemi bu değil. Bu değil zaten. Bunu gezdiğimiz yerlerde görüyoruz. Herkes de görüyor, biliyor nasıl olması gerektiğinin altını çiziyor ama biz az önce söyledim, Türkiye Cumhuriyeti otuz yıllık bir perspektifle bir kalkınma planı hedefiyle hareke ediyor. Biz önümüzdeki yıl beş yıllık bir planda, bizim de uzun vadeli bir perspektif ortaya koymamız gerektiğini söylüyoruz. Aklın yolu bir. Peki, bu tam gün eğitim ki çok önemli bir konu mutlak suretle geçişi öngörmemiz gereken bir konu ama bu şekilde bir uygulamayla heba edilmemeli değerli arkadaşlar. Yani eğer biz önümüzdeki yıl hayatta geçirilmeyi öngördüğümüz en azından bu kalkınma planı çalışmalarında tam gün eğitim sistemiyle de ilgili ciddi bir perspektif ortaya koyacaksak, değerli arkadaşlar ben sizlere, idareye yani buradan çağrı yapmak istiyorum. Bir an önce bunu bırakın, uygulanamayan bu yöntemi bırakın bu yeni kalkınma planında ortaya konacak plan, projeyle, programla bunu hayata geçirelim en azından. Öylesine önemli bir meseleyi bu şekilde ağır aksak giden diyemeyeceğim çünkü gitmiyor değerli arkadaşlar. Ve bakın dün Sayın Bakan da açıkladı. 10 milyon talep etmiş Maliye Bakanlığından yemek giderlerine dönük. Şimdi kimin nasıl, hangi şartlarla yedireceğinden öte değerli arkadaşlar, şunu söylemeye çalışıyorum; demek ki biz ekstradan saatleri geçtim, program düzenlemesini de geçtim. Maliyeden bu konuya kaynak ayırmaya başlıyorsak değerli arkadaşlar, bu iş artık geri dönülmeyecek noktaya gelir ve bugün 10 milyonla başlarsanız yarın bu 100 milyonları bulur. Kaynak ihtiyacı bu. Sadece yemek için söylemiyorum bunu ama siz bu 100 milyonları ayırma zorunda kaldığınız zaman sistemde, yani tam gün eğitim sisteminde ulaşmak istediğiniz yere ulaşamadığınız için de işte böylesi önemli bir konu heba olur değerli arkadaşlar. O yüzden buradan tekrar söylemek istiyorum, örneğin gezdiğimiz Mağusa bölgesinde gezdiğimiz okullarda hepimizin gördüğü aklın yolu da bir. Değerli arkadaşlar; Mağusa’nın gelişimi belli. Nerelerin binalaştığı belli. Şehit Hüseyin Akil İlkokulunun olduğu yerde mesela ciddi bir apartmanlaşma var. Ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Geçen seneye göre okulun nüfusu artmış. Değerli arkadaşlar; işte biz bunları öngörmemiz gerekiyor. Yeni açılan Suat Günsel okulunun olduğu yer. Orada da ciddi anlamda nüfus yoğunluğu var. Geçen sene yapıldı. Bu sene ideal rakamlarda eğitim sistemine başlanacak öngörüsüyle hazırlanırken okul, maalesef değerli arkadaşlar bu bina yeni, okul güzel, her şey güzel ama öğrencilerin çocuklarımızın ekstra branş eğitimi olsun, yetenekle alakalı olsun eğitim alması için organize edilen sınıflar normal sınıfa dönüştürülmüş değerli arkadaşlar. 25 olması gereken ona göre tasarlanmış odalar 33’e çıkmış değerli arkadaşlar. Peki, orada nüfus yoğunluğu devam ediyor mu? Ediyor. İnşaatlar devam ediyor. Yerleşim devam ediyor, sadece inşaat değil. Oralara yerleşim de var. Dolayısıyla değerli arkadaşlar; Sayın Nazım Çavuşoğlu’na dün anlatmaya çalıştığım buydu. Yani bunu görüyoruz, hep beraber görüyoruz. Bakanlık da görüyor bunu. O zaman ben bu tam gün konusunda aklımda olanı yapacağım demek ısrarı, inadı çok gereksizdir. Neden gereksizdir? Geçtim uygulanamayan bir şekilde yol almaya çalıştığını, Maliyeden kaynak da istemeye başladı ve 2024’te bu rakam artacak değerli arkadaşlar. Yarın bütçe tartışmalarında göreceksiniz. Demek ki bu tam gün meselesi o kadar önemli bir konudur ki etraflıca ele alınmalı. Ulaşabileceğimiz koşullarda bir yol haritasına kavuşturulmalıdır. Neden değerli arkadaşlar? Tıpkı Sayın Erhan Arıklı’nın biraz önce söylediği gibi Ercan'da yapılan yanlışlardan ders çıkarmamız lazım diyor. Eğer bununla paralel başka işlerle alakalı adım atacaksak. E, biz kalkınma planı yapacağız 2024’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önüne birtakım yol haritaları koyacağız. Türkiye’nin bütün zor koşullara rağmen yapmaya çalıştığı belli işte, nasıl başladığı belli dün başladılar onlar, TBMM’de bunu tartışmaya. Dışsal faktörleri de yaşıyoruz zaten hep beraber. Arzu etmediğimiz dışsal faktörler. Bu durumda değerli arkadaşlar her bir kaynağımızı doğru yönlendirmek konusunda üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O yüzden Sayın Nazım Çavuşoğlu’na aktarmak istediğim buydu. Yani hepimiz görüyoruz bunu. Bugün ısrar ettiğimiz, etmeye çalıştığımız bu sistem gitmiyor. Bunu öğretmenlerimiz de yaşıyor, okul idarecileri de yaşıyor, Bakanlık yetkilileri de yaşıyor değerli arkadaşlar. Gittiğimiz okullarda görüyoruz, Bakanlık yetkilileri de sürekli okullarla haşır neşir çünkü sorun var. Çözmek için gidip geliyorlar, gidip geliyorlar. Değerli arkadaşlar, o yüzden Sayın Eğitim Bakanına çağrımdır. Bu konuda daha fazla ısrar etmenin anlamı yoktur, inat etmenin anlamı yoktur. Sendikalarımızı, öğretmenlerimizi, okul yönetimlerimizi, velilerimizi, olanaklarımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu kalkınma planında muhtemelen öngörülecek olan perspektifi göz önünde bulundurarak aynen Türkiye’nin yapmaya çalıştığı gibi biz de daha fazla geç olmadan, daha fazla başka konularda farklı sıkıntılar yaratmadan, boşuna didişerek bugünleri geçirmeden okullarda öngörülecek olan eğitimin da çocuklarımıza ulaştırılabilmesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve bir an önce bu konuda ortak akılla adım atılması gerektiğini söylüyorum. Dün de kendisine söylemiştim, bu konuda gerçekten ülkemizde yetişmiş çok ciddi eğitimciler vardır, değerli arkadaşlar. Sendikalarımızda görev yapan yöneticiler vardır şu an, öğretmenlerimiz vardır. Okul idarelerinde gerçekten yetişmiş öğretmenlerimiz vardır gerek müdür olarak gelir gerekse müdür muavini olarak. Dolayısıyla velilerimizin bu konuda ilgisi alakası çok yüksektir. Biz de bu üzerimize düşeni bu şekilde ortak aklın gerektirdiği şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem kısa vadeli gelişimi açısından, hem orta vadeli gelişimi açısından, hem de ortaya koymamız gereken perspektif çerçevesinde yapabilmek adına bir fırsat yaratmalı ve gerekirse bu uygulamayı bırakmalı. Pilot okul uygulamasıyla devam edilmeli. 2024’te ortaya konacak orta vadeli hedefle de bunun hayata geçmesi açısından dört elle çalışmamız önemlidir diye düşünüyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Teberrüken Uluçay.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) – Sayın Başkan çok kısa bir. Eğitim olduğu için.

BAŞKAN – Buyurun sorun.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Çok teşekkür ederim değerli sunumunuz için Sayın Teberrüken Bey. Eğitime olan hassasiyetinizi ve gündeme getirdiğiniz için de ayrıca ben teşekkür ederim. Toplumun bütünü ilgilendiren ki ben tam gün eğitim değil, tam zamanlı öğretim diyorum buna. Yani bu konuda da bir bilirkişi olarak kendimi addettim en azından o alanda akademik anlamda bir doktora düzeyinde hatırı sayılı bir çalışmamız var diye söylediklerimizin dikkate alınacağını düşünerekten bu soruyu sormak istedim. Belli ki tüm paydaşlarından bir istişareniz oldu. Burada kamuoyu da bizi takip ediyor çünkü çok önemli bir hassas bir konu. Sizin kadar bende sürekli okullardayım. Şimdi bu pilot uygulamadan kastınız birazcık açmadınız isterim tam en azını kavrayabilmek adına. Bir de istişarelerinizde bu pilot uygulamayla birlikte size göre paydaş olarak şu an bu sürece kendileri açısından olumsuz bakan veya eğitim bilimleri açısından tartışılan ve/veya yeterince tartışılması gerektiğine inanılan bu konu sürece nereye evrilecek? Yani buna yetkin bir düşünce ve altyapı olarak. Yani şöyle pilot uygulama şu anki yaşanılan eğitimdeki bu kaotik süreci çözer mi? İkinci bir de yerel yönetimle de çok değerli bir bağınız olduğu için size yerel yönetimin rolü nedir, bu tam zamanlı öğretim sürecinin uygulanmasında? Teşekkür ederim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Devamla) – Ben teşekkür ederim biraz daha zaman sağladınız bana bu konuda aslında şöyle; tabii ki okullarda eğitim sisteminin biraz önce sizin teknoloji yoğunluklu ülkelerin yapmakta olduğu yatırımların ve bu konuda aslında hem ticaretin artıyor olmasını, çok önemli bazı veriler paylaştınız. Mesela gençlere bu meyanda yapılacak yatırımın aslında ülkelerin gelişimine de doğrudan bir birimine bir sekiz diye bir oran vermiştiniz. Katkı sağladığını söylediniz. Gerçekten bu aslında ülkedeki eğitim sisteminin ne tarafa doğru gitmesi gerektiğine dair net bir işarettir. Teknoloji yoğun bir eğitim sistemi olması gerekiyor okullarımızda. Dolayısıyla altyapı derken aslında bunun üzerinde de yoğunlaşmak gerekiyor. Sadece bina ve ihtiyaç duyulan alanlarla alakalı değil ama şöyle bir örnekleme yapayım ben pilot okul uygulaması derken; en azından Magusa bölgesinde gezdiğimiz okullar içerisinde bana göre iki okul pilot uygulamaya girebilirdi. Bir tanesi Ticaret Lisesi. Öğrenci sayısıyla, sahip olduğu olanaklarla, altyapısıyla şu an bu tam gün eğitime geçiş sürecinde öngördüğümüz pilot uygulamada rol alabilecek bir okulumuzdu. Gerek oradaki öğretmenler, gerek yöneticiler, yönetici pozisyonundaki öğretmenler, diğer öğretmenler, Bakanlığın oraya dönük yapabilecekleri, okulun sahip olduğu altyapı. Bunu gezip gördüğünüzde öğrenci sayısı, ideal bir öğrenci sayısı var. Dolayısıyla tam gün eğitim sisteminde neyi öngöreceksiniz siz? Örneğin teknoloji yoğun bir eğitim sistemini, örneğin günü doldurmak değil. Yani biz buralardan söylemek yani söylemek istemiyoruz bunları ama algı şudur; çocuklara bakıcılık yaptırmak için bu sistemde ısrar ediyor Bakanlık diye bir sonuç var ortada. Bu mu? Bu değil zaten yani. O yüzden dolayısıyla tam zamanlı eğitimi öngöreceksiniz yani ayırdığınız eğitime ayırdığınız zamanı da eğitim yoğunluklu geçirmeniz gerekiyor veya işte yetenekleriyle alakalı çocukların, gençlerin yetişmesine dönük branş konularında bir takım olanaklar sağlamanız gerekiyor. Biz mesela bir okulu ziyaretimizde şunla karşılaştık; öğleden sonra öngörülen bu ders programında iki saat üst üste matematik dersi. Yani biz tabii yaşımız işte altmışlara geliyor artık, ilkokulda okurken kırk sene önce yani bunun yanlış olduğunu o günkü öğretmenlerimiz söylüyordu bize. Dolayısıyla bu kadar detaya girmek istemiyorum çünkü eğitimcilerimiz zaten biliyor neyin yaşandığını ve neyin olması gerektiğini. Siz de az önce söylediniz sizin de zaten bu konuda uzmanlığınız var ama ben şuna inanıyorum; pilot uygulamada örneğin Mağusa’da Ticaret Lisesi bir örnek olabilirdi. Suat Günsel İlkokulu yeni bitmiş bir bina, öngörülmüş çünkü sınıfların büyüklükleri de ona göre öngörülmüş inşaat yapılırken. Yani işte yirmi beşi geçmeyecek diye. Resim odası olacak, müzik odası olacak bunlar hep öngörülmüş gayet güzel ama o binaya fırsat vermemişiz. Bu öngörüldüğü şekilde bir eğitim sistemine kavuşsun. Onu da mesela pilot okul uygulaması yapılabilirdi yani ilkokullarda bir modelleme olarak. Ticaret Lisesinin yanına bir de ortaokul koyabilirdiniz ve buna o en uygun olan okulu seçerdiniz ve orada bir pilot uygulama yapardınız. Elbette bu pilot uygulamada da sıkıntılar oluşması muhtemeldir. Eksiklikler çıkacaktır. Ben yüzde yüz çıkmayacak, yüzde yüz her şey öngördüğünüz gibi gidecek demiyorum ama zaten pilot uygulamanın mantığı o. Orada karşılaştığınız sorunları daha kısa vadede elinizdeki olanaklara göre çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşıyoruz ve elimizdeki olanaklar bellidir değerli arkadaşlar ve kıt kanaat bu olanakları doğru yerlere yönlendirmemiz gerekiyor. İşte bunu yapabilmek adına da ortaya çıkacak sorunları da kısa vadede çözmek ve diğerlerini planlarken ona göre planlayabilmek adına pilot okul uygulaması bana daha çok mantıklı geldi. Gezdiğim okullarda da Cumhuriyetçi Türk Partisi heyetiyle yaptığımız gezilerde, okullarda da karşılaştığımız bu olduğunu görünce yani aklımda olanı herkes aynı fikirde söylüyorlar e bakıyorum sendikalar da aynı şekilde söylüyor. Yani dün Sayın Bakan biraz sendikaları reddedici bir konuşma yapmaya çalıştı burada ama sendikaların yaklaşımı da bu yönde aslında. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu ortak aklı üretebilmemiz, ortak aklı üretelim, iç faktörlerin ne kadar üstesinden gelebilirse. Hiç ummadığımız öngörmediğimiz zaman da dışsal faktörler maalesef bizi olumsuz etkiliyor ama içsel faktörlerin de daha da olumsuz etkilememesi için elimizden geleni daha fazla ortaya koymamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Atama Hükümetin Yapmadıkları, Yapamadıkları” konulu güncel konuşma istemi var.

Sayın Katip okuyun lütfen.

KATİP –

31.10.2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 31.10.2023 tarihli 9. Birleşiminde, “Atama Hükümetin Yapmadıkları Yapamadıkları” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

“İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Biray Hamzaoğulları CTP İskele Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun hitap edin yüce Meclise.

BİRAY HAMZAOĞULLARI – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; evet ben bu Kürsüye her çıkacağımda atama Hükümet diye söze öyle başlayacağım. Çünkü kendi iradesinde bile, kendi üyelerinde bile 6 Bin 900 oy alan, arka sıralarda benimle birlikte oturmadır. 500 oy alan da memlekete başbakanlık yapar. Tabii bu arada Sayın Arıklı da buradadır. Biraz önce bizden övgüyle bahsetti ama biz gene de söyleyelim laflarımızı. Daha güçlü olabilmesi için yüzde beş oy oranında oy alanların da gücünü yanlarına alarak devamlılığa, devamlılıklarını sağlamaya devam ediyorlar. Bana göre artık zamanı gelmiştir evet daha öncesine millet deyip de sokağa inenler iki ayda seçim olmaz ama 24 ayda artık seçim olur be efendiler. Çünkü memlekette iradeniz kalmadı. Neden iradeniz kalmadı? Çünkü ara seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi birinci gelmiştir. Çünkü 24 artı 2 Hükumet kurabiliyorken, 24 artı 3 Hükümet kurabiliyorken, kendinizi garantiye aldınız 24 artı 3 artı 2 diye. Dolayısıyla evet sizler bir atama Hükümetsiniz ve zamanı gelmiştir artık gitmeniz gerek. Halkın huzuruna gitmeniz gerekmektedir. Şimdi nereden başlayayım, nereden başlamayayım. Ben sokakları çok gezerim. Geçen gün ne oldu bilir misiniz, hafta sonu? Güney Kıbrıs’tan Almanya üzerinden gelen bir çift Türk aile, giriş yapacak KKTC’ye ama cezalı durumuna düşmüş 120 Bin Türk Lirası ödemesi gerekirmiş. Kadın hamile neredeyse doğurmak üzere. 12 saat bekletildi. Bekleme yeriniz bile yok bekleme yeriniz bile yok ve hamile bir kadını tam 12 saat kapıda beklettiniz. Kredi kartı çekecek adam işlemez, sistem işlemez. Para verecek, para alan yok. Para alan yok. Ne vardır? Bana göre hiçbir şey yoktur. Şimdi hep dersiniz; para yoktur ya. Parça çokmuş meğer. Burada defalarca Devrim Barçın hem de içinden geldiği için Devletin içinden geldiği için bu hesap kitap işlerini de çok daha iyi bilir bizden biz sokaktan gelenlerden ve her seferinde buraya çıktığında bir şeyler söyler size ama dinlediğiniz yok. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili çıkar burada bize bir şey anlatır. Ne var yani bizim oylarımıza ihtiyacın var? Bizim oy sayımız 18 artı 1, 19. Bir de seni alalım Sayın Hasan Küçük 20. 26’yı nasıl yapacağız?

HASAN KÜÇÜK (Girne) (Yerinden) – Sende ne işim var?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – 26’yı… Bize gelemezsin zaten yahu onu geç yahu. Orada değilim. Yani sen buraya çıkıp da kimi eleştirin yani Cumhuriyetçi Türk Partisini eleştirirsin? Bu sağ tarafta oturanları eleştirirsin yani? Kendi partini eleştir Meclis Grubunu da eleştir.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Çok güzel devam.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Allah, Allah! Ne dediniz kaç para açıkladınız şeyi harup fiyatını? 20 TL. Ne zaman? Sayın Fazilet Özdenefe çıktı Büyükkonuk Eko Gününde bir konuşma yaptı. Sayın Atama Başbakan mecbur kaldı ertesi gün bir açıklama yaptı 20 TL harup alır diye.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Alan yok ama.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Nereden alacaksın yahu? Yani gerçekten hiç Karpaz’a gidersiniz yahu? O insanlar üç kuruş satacaktı, çocuklarına kıyafet alacaktı yahu. Ayakkabı alacaktı. Arabasına lastik alacaktı. Ne yaptınız, ne yaptınız yahu? Gerçekten ne yaptınız? Yani bu kadar zordur yahu 30 gün geçti yahu üstünden 30 gün. Açıklamayacaksınız? Eko Gün ne gündü be Salahi? Büyükkonuk Eko Günü ne gündü be?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Üç hafta önce.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Kaç?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden)(Devamla) – Üç hafta önce.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – 21 gün. Hayır neye üzülürüm bilir misiniz? Tetikçilerinizi gönderirsiniz köylere. Ulusal Birlik Partisinin fanatiklerini gönderirsiniz. Bir de o çocuklar gezer, eder ki hiç merak etmeyin bu Pazartesi alacağız. Bu Çarşamba alacağız. Bu Cuma alacağız. Hiçbir zaman almazsınız, almadınız. Tam üç hafta var ayni terelelli sözler. Gerçekten ayni terelelli sözler ve hava kestiğiniz de yok ama övünmeye gelince biz yaparız, istikrar getireceğiz. Hangi istikrarı getireceksiniz yahu? Gerçekten hangi istikrarı getireceksiniz? Sayın Genel Başkanımın dediği gibi lütfen bu istikrar kelimesini de bu kadar ezmeyin yahu. İstikrar kelimesi çok mühim bir kelime. Çok önemli bir kelimedir. İstikrar. Para eridi. Nasıl eridi? Galiba bu 2011 sonrası girenlere de bir miktar para verecekmişler. Gördüm bir arkadaşın bordrosunu, birkaç gün önce bir yerde. 680 Türk Lirası vermişler. Yahu bir tavuk alır mı 680 Türk Lirası? Ama istikrar var memlekette. Nasıl istikrar var? Geçen gün bir tarla sattım dört dönüm aldım 500 Bin Sterlin. Var tabii istikrar. İşte istikrar. Ne güzel istikrar.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Senindi?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Benim değildi yahu bende mal ne arar yahu sen de. Ben otobüs şoförüyken üç katlı evim vardı, o da anamın “T” Cetvelinin üstündeydi. Yüz defa söyledim, bin defa söyledim, yine söyleyeyim. Geçen gün çocuklarım sordu baba ne olacak bu ev? Dedim ki, işte bir tane damadım var bir tane de yolda gelecek kısmetse. Dedim ki damatlar satamasın diye anamın “T” Cetvelinin üstündedir. Ne ise konumuz o değil. Konumuz istikrar ve Atama Hükümet. İstikrarlı Hükümet bugün elektriğe yüzde 31 zam yaptı. Neden? Tamam be yüzde 31 zam yapın ama çağıracağınıza sendikayı da yılda üç defa anlaşacağınıza, yılda dört defa, beş defa anlaşaydınız. Altı defa hayat pahalılığını verececeğinizi söyleseydiniz, o zaman yüzde 31 zammı anlayabilirdim yahu ama ne yaparsınız? Alengirli işe alırsınız insanları. Efendime söyleyeyim; akaryakıt nereden gelir, nasıl gelir belli değil o konulara girmeyeceğim. Salahi Şahiner’e devrettim o işleri. O bakar o işlere.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Haftaya konuşursun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Şimdi bu arada yol çizimleri ve temizlenmesi için aylar önce fona para aktarıldıydı. Şimdi Sayın Tatar gibi konuşacağım. Aldığım duyumlara göre, yarım Milyon Türk Lirası varmış bu fonda. E, biz gece karanlıkta gidemiyoruz artık Karpaz’a Sayın Bakan. Ciddi söylerim sana gidemiyoruz. Yani demin güzel şeyler söyledin. İyi şeyler söyledin ama yemin ederek söylerim size. Ben şehir içlerinde 30–40 sürmeye gayret ederim. Evet çok acelem olmasına rağmen 30–40 sürmeye devam ederim. Çünkü gerçekten ışıksızlıktan gözükmez yayalar. Geçen akşam ne oldum biliyor musunuz dün akşam? Saldım Yeşilköy’ü dedim ki biraz 70–80 süreyim. Ansızın bir 50 metre uzaklıkta bir karaltı gördüm. Nedim nedir be bu? Tavşan olabilir, kedi olabilir, köpek olabilir? Köyün girişi yani köyün başlangıç yeri. Neymiş Sevgili Dostlarım bilir misiniz? Eşek. Geldiğim günden beri söylerim bu eşek sorununu. 10 yıl var ayni Hükümet, ayni Hükümet demeyim. Ayni partinin insanları oranın Bakanlığını yapar. 10 yıl var bu sorun çözülmedi. Çözülecek gibi de değil. O günlerde Hakan Dinçyürek Bakandı. Bir toplantıya beni de çağırdı. Hala daha Hakan Dinçyürek söyler. Kırmızı topuklu insanların çözebileceği, kırmızı topuklu giyen insanların çözebileceği bir sorun değildir bu sorun. Bu sorun ciddi bağlamda ele alınması gereken bir sorundur. Planlama ister. Ne yaparlar bilir misiniz eşekler. Söyleyeyim size; bu arpa–buğday. Arpa–buğday ne olur bilir misiniz? Gelir eşekler çıt koparır kafasını buğdayın, arpanın. Aslında tarlaya bakarsınız tarlada duruyor saplar ama üstünde yoktur başaklar. 10 yıl var ne bala, ne de bütçeye koydular mı Salahi Şahiner şeyi eşekleri kapalı alanda yedirme parası koydular?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sor bakayım yollayabilecekler mi bütçeyi?

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Bütün partilerin sorunu oldu.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Nasıl bütün partilerin sorunu oldu yahu?

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Sizin dönemde de…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Yahu biz geçtik oradan. Biz 2’nci bütçeyi göremedik ki. Ben hep söyledim. Canlı yayınlarda da söylerim Sayın Küçük. Bazıları kimlerse ki dokunurlar ortaklarımıza, dokunurlar kendilerine. 12 ayda bitirdik bir Hükümeti 15 ayda. Bir Hükümeti 18 ayda bitirdik. Bir Hükümeti de 16 ayda bitirdik 2010 yılından beri. Yani bu ne demektir? 2’nci bütçeyi görmeyiz ki ona göre düzenleme yapalım.

HASAN KÜÇÜK (Yerinden) (Devamla) – Bu sefer yap işte.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Evet. Keşke 2’nci bütçeyi görebilecek kadar dirayetli olabilecek olan ortaklarımız olsaydı keşke olsaydı. Evet, bu fonda kaç para var Sayın Bakan? Çünkü biraz sonra çıkacaksınız biraz da diğer konulara da değineceğim. Taşımacılıkla ilgili şeyle ilgili ama bilirseniz ki bana göre bilmesiniz diye iddia ederim. Harubu ne zaman alacaksınız?

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Yalnız bu fondaki toplanan para yollar için değil. Okullar için kullanılacak. Yaklaşık 450 ile 500 Milyon Lira civarında bir para toplandığını biliyorum. Önceki gün Maliye Bakanı da açıkladı. Bunun 150 Milyon Lirası okullar için kullanıldı. Blokesi çözüldü.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Şimdi güzel söyledin, iyi söyledin. Okullar için toplanacakmış bu para. Mayıs ayında hem Nazım Çavuşoğlu’nun buradan Kürsüden beyanatı var. Hem de arka sokaklarda benimle sohbeti vardır. Mayıs ayında Erenköy Lisesi Sayın Fazilet Hanım birlikte gezdiğiniz o güzelim Erenköy Lisesi maalesef yıkılıyor ve yerine yeni bina yapılacak. Tabii bugün oldu hala daha ne yıkıldı, ne ihale edildi, ne de yıkım kararı vardır. Bakın sevgili dostlar! Mayıs’ta ihale edileceğini söylediler. Bugün oldu o binanın yıkım kararını verecek olan merci henüz piyasalarda yoktur. Dolayısıyla madem okullar içindir ve madem ki bu bina sağlıklı değildir Mayıs ayından bugüne kadar hiçbir işlem neden yapılmadı veya yapılamıyor veya yapılmıyor? Neden? Tekrar çizeyim altını. Atama Hükümet yüzünden. Şimdi Sayın Bakan buraya biraz önce çıktınız ve muayeneden bahsettiniz. Bu arada kum havuzundan bahsettik dolaylı olarak. Bu arada toplu taşımacılıktan bahsettiniz. Ben hep söyledim, yine söyleyeyim. Türkiye modeli buraya biraz absürt gelir demeyim ama bir gün anlaşma olacağına göre ve Güney Kıbrıs ile bir yol güzergahına girileceğine göre evet, doğru olan oradaki sistemin gelmesi gerektiğine inanmaktayım. Ancak, bunu yapabilmek için hem çok paraya ihtiyacınız var. Bugün burada iken yüz yüzeyken tekrar çizeyim anlatayım. Bildiklerimi anlatayım. Çünkü ben üç kez Kar–İş’i götürdüm oraya. İki kez kendim gittim. İlk gittiğimde de Kar–İş tarafından gönderildiydim. Oradaki Müdür ile sorumlu ile de kavga ettim. Sonra da bize birer kahve ısmarladı ve ahbap olduk. Dolayısıyla orada devrimi gerçekleştiren adamın söylediklerini söylüyorum size. Belki bir nebze o söylediğiniz formül geçerlidir. Size daha önce de söylediydim. Acapulco’da yapılan seminerde veya iki günlük çalıştayda elde edilen veriler doğru verilerdir. Ben tesadüfen elime geçti yani. Bana Kemal Dürüst sağ olsun zamanında vakti zamanında bu belgeleri vermezdi yani ama başkalarının aracılığı ile o belge benim elime geçtiydi ve orada yazanlar, yazılanlar tıpkı Güney’deki formül gibi uygulanacaktı ve rayına oturacaktı. Çünkü üzerinden 7–8 sene geçti. Sayın Bakan hangi formülü isterseniz uygulayın. İster Türkiye’deki taşımacılık formülünü, ister Güney’dekini. 1’inci yapmanız gereken kooperatif değil şirketleşme. Nasıl şirketleşme? Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Ancak buna başlamadan önce evet o istikrarlı Hükümet dediniz ya o istikrarlı Hükümetin bir temsilcisi olmanız gerekir. Bana göre istikrarlı Hükümetin temsilcisi değilsiniz şu anda. Dolayısıyla yaparsınız, yapmazsınız bilmem ama bilebilmeniz açısından söylemek istiyorum. Neden şirketleşme ve neden “T” izni verilmeyeceksin, vermeyeceksin “T” izni. Verirsen “T” izni, her gün biri batar biri çıkar. Ben şimdi söyleyeceğim cümleden dolayı yarın terminalde bütün meslektaşlarım bana saldıracak ama söyleyeyim. Hep söyledim diye buralardayım ve ilk gelişimde de son gelişimde de onların hepsi bana sahip çıkmıştır. Yani kendi oy vermediyse bile başkalarına oy verdirtti. Dolayısıyla söyleyeceğim. Şimdi…

BAŞKAN – Toparlayalım yavaş yavaş.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Toparlayacağım Sayın Başkan da bitsin biz de derdimizi anlatalım. Halk da bizi dinlesin.

BAŞKAN – Tamam da süreniz…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Ve nasıl bir Hükümet olduğunuzun devamlılığını ve aslında hiçbir sorunun çözülmeyeceğinin altını da çizmek isterim. Hikayem buradadır Sayın Başkan. Yine de en erken…

BAŞKAN – Süreniz 15 artı beştir. Ben size o süreyi verdim.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Teşekkür ederim Başkan. Başkaları 50 dakika kullanır. Biz de 25’e çıkarırız bir şey olmaz. Sağ olun Sayın Başkan. Son beş dakika daha rica edeceğim ve bitireceğim.

Şimdi Sayın Bakan şunu söyleyeyim. Şirketleşme yaptığınızda diyelim ki nasıl şirketleşme? Bak ben hep orayı veririm örnek. Çünkü benim orada ne hissem var, ne taşımacılığım var. O yüzden veriyorum. Erenköy Lisesi. Erenköy Lisesine taşımacılık yapanlara şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Şirketleşirseniz, getirin arabalarınızı koçanlarını şeylerini size ekstra yüzde 50 zam vereceğim ama yedi arabayla sekiz arabayla taşımayacağız 200 öğrenciyi 4 otobüsle taşıyacağız ama ben size yüzde 50 de zam vereceğim. Çünkü Sayın Bakan, size ciddi söylerim bu konu çok önemlidir. Eğer bugün otobüsçülerin ister mal sahipleri olsun, ister şeyleri olsun, isterseniz bunu bilgi mahiyetinde Sosyal Çalışma Bakanlığına bildiriniz ve deyiniz ki biz bunlarla sözleşme yaptık. Bunlardır otobüsçüler. Hangisinin sosyal sigortası düzenli yatar? Neden yatmaz? Nedenlerinden bir tanesi nedir Sayın Bakanım bilir misiniz? Çünkü 365 gün vardır yılda ama sekiz ay çalışır. Sekiz ayın da iki ayını yarım ay çalışır. Bu arada yani 3 bin 800 TL 18 kilometreye açıkladınız. Her ne kadar iyi bir rakam olsa bile daha artırmanız gerekliliğine inanmaktayım.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İnsafın kurusun yahu.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana Sayın Bakan. Çünkü Sayın Bakan bakın! Bende 2008 model iki tane Iveco var. Yerinden alınması 600 bin TL. Kaç senede ödeyecek kendini mal sahibi? Geçtim Toyota getirmeyi Japonya’dan. Geçtim İngiltere’den orijinal minibüs. Ben size isterseniz özelden de atayım. Geçen gün kardeşime attım. Ne atan bana dedi. Rüyamızda görmeyiz biz öyle şeyi. 54 Bin Sterlin. Evet 22 kişilik sağ direksiyon Mercedes. Dolayısıyla evet bir yerden başlaman gerekir. Nereden başlaman gerekir? Şirketleşmeden başlaman gerekir. Nereden başlaman gerekir? Evet. Türkiye modelinde gördüm çok da hoşuma gitti. Duraktan çıkacak araba ilk turunu yapsın. Sabahleyin ilk nereden isterse gelsin. Terminalden çıkarken taksiciler gibi sıra ile çıkacaksın kardeşim. Türkiye’de bu modeli gördüm. Çok da hoşuma gitmişti. 15 dakika arayla kalkar araba. Geçtim 15 dakika arayla kalkmasını, önündeki arabayı geçemez. Önündeki arabayı geçerse ceza yer. Üç gün trafikten men olur. Durakta durup bekleyemez ister öndeki araba, ister arkasındaki araba. Bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla burada evet yakalanabilir ama 1’inci kuralı “T” İzni vermeyeceksin. 2’nci kuralı şirketleşme ve yüzde 50 artış Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmelerinde. Bu onların şirketleşmelerine vesile olacak. Dolayısıyla tekrardan ortaya çıkacak olan küçük küçük işletmeleri birleştirerek ilçeler bazında şirketler kurulacak. Güney Kıbrıs bunu yaptı. Önce 28 şirket kurdu Güney Kıbrıs. Sonra döndü Sayın Bakan, altı tane şirket kurdu. Beş tane ilçeler 6’ncı da ilçeler arası taşımacılık şeklinde kurdu. Peki şirkete nasıl dahil etti Biray Hamzaoğulları’nı? Benim adıma bu arada “T” İzni yoktur ha söyleyeyim de bilesiniz. Nasıl dahil etti? Dedi ki; Biray Hamzaoğulları’nın 60 yılında “T” İzni vardı. 2023’e 63 sene. 63 seneyi bir hisseden çarparsan hisse yapılması lazım. Ancak sonunda vazgeçecek olanlar da olacağı için buna bir maddi değer biçmen gerekir. Güney Kıbrıs maddi değer biçtiydi. 5 Bin Euro yılına biçtiydi. 65 çarp 5 Bin Euro eşittir 135 Bin Euro bir hisse. 2’nci şey nedir? 5 Bin Euro “T” İzni olduğu için. Çünkü sonuçta bir otobüs aldı bir para yatırdı. 135’e beş daha ekler 140 Bin Euro. Dolayısıyla o hattındaki o “T” İznine bir de arabasının değerini koyar oraya. Onu da kim yapar? Bilirkişi heyeti yapar. Bilirkişi heyeti Biray Hamzaoğulları’nın otobüsünün fiyatı nedir? 2008 model Iveco kaça satılır? Geçen gün bir tane satıldı oradan bilirim. 22 Bin Sterling’e satıldı. 22 Bin Sterling ya da 22 Bin Euro da onun değerini koyar ve Biray Hamzaoğulları’nın bir arabasının hattıyla birlikteki değeri bu kadardır. Üç arabası varsa tabii 96’da “T” İzni aldıysa 96’dan 2023’e hesap edeceksiniz. 2020’de aldıysa üç yıllık hak sahibi olacak. Yani 5 Bini üç ile yani çarpacak. O kuralda bir şeydir.

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Evet Sayın Başkan toparlıyorum. Kum havuzu demin söyledik Sayın Bakan hoparlörü açtık söyledik. Tekrar söyleyeyim. Girne’nin inişini inerken dağdan Değirmenlik tarafından orada bir kum havuzu diye kırmızı bir tabela var. Yakın zamanda geçeceğim bakalım gerçekten var mı, yok mu tekrar duruyor mu? O kum havuzunu gösteren tabelayı takip ettim. Gerçekten hiçbir şey bulmadım ve orada kum havuzu denilen yerde bir toprak yol vardır. Öyle hafif yokuş yukarı çıkar. Kum havuzu demin söyledim buradan da söyleyeyim. Öyle olmaz Sayın Bakan. Kum havuzu kazılır bir yer. 10 santimden bir metreye kadar. Genişlik dört metre ya da üç metre ne ise onun içi mıcır doldurulur ve freni tutmayan otobüs, kamyon tek seçeneği olan ki çok usta şoförlerin ne yaptığını biliyorum yaptılar da. Dağlar sürttüler tırı öyle durdular, durabildiler ama…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen toparlayalım. 30 dakikayı geçti.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Toparlıyorum Sayın Başkan ve kum havuzu böyle olur yani. Oradaki gibi uydurmasyon, kaydırmasyon bir şey olmaz.

Son olarak muayene. Muayene ben Güney’e gittim arkadaşlar 2004 yılında kapılar açıldığında tek otobüsçüydüm. İlk otobüsçüydüm Güney’e geçerken. Neden? Babamın Güney’den satın alma bir Ebisimbasidaf yani turistik daf izni vardı ve o turisttik daf iznine istinaden Güney Kıbrıs bize muayene olma hakkı verdiydi. Dolayısıyla yıllık sigorta çıkarma izni verdiydi. Bizim de profesyonel ehliyetlerimiz vardır. Gittik oradan sınava girdik ve aldık ve öyle işe başlamıştık. Bizi nasıl muayene ettiler? Size söyledim Sayın Bakan ama herkes bir kez daha duysun. Önce egsoz muayenesi. Adam hiç bakmaz. Adam sadece demiri egzoza tutturur. İçeride bilgisayar yazar egzoz muayenesinden geçti mi, geçer mi bu araba beş dakika, 10 dakika sonra. Sonra biraz daha ileri gidersiniz uzun bir şerittir der ki; yavaş yavaş frenlere basınız. Önce ön stoplar. Bilgisayar orada gösteriyor kırmızı yükselir veya iner yeşil olur. Yeşil olursa geçersin. Arka tekerlekler ayni şekilde ve ön düzeninizi yapması için bir adım daha gidersiniz yani birkaç adım daha gidersiniz. Orada bir sistem daha var. Oradaki sistemde yemin ederek söylerim hala daha aklımdan da çıkmaz. Dümende otururum oraya geçtiğimde ne yapacağımı da bilmezdim yani. Ne yapacağını da bilmezdim diye arabayı bir salladı o kadar güçlü salladı ki ben zannettim çukurun içine düşeceğim. İndi aşağıya dedi ki bana, gel aşağıya. Gittim aşağıya. Dedi bana; size ciddi söylerim. Bakın bu kapak kadar değil. Bu mavi çizgi kadar lastiklerinden kımıldadıydı burçlar. Dedi bana ki bu araba muayeneyi geçmez. Dedim nedir yahu söylediğin, bu kadarcık fark bir şey değil ki. Hem dedim kendisine bu Türk taşır dedim kendisine bir şey olmaz. O da dedi ki “hade yürü git işine” dedi bana. Ölecekse Türkler ölecek dedim kendisine. “Hade be hade” dedi. Sana söylediğime bak. Dolayısıyla böyle bir muayene şeklinden geçmekteyiz. Yine bir gün, bir gün değil ayni gün bir Scania Kamyon geldiydi Sayın Bakan. Orta tekerleği freni tutmazdı. 6’ncı kez muayeneye geldi ama maalesef sistem kendisini içeride freni tutar diye kabul etmedi ve imzalamadı kendisine muayeneyi. Maalesef bizim KKTC’de herkesin de bildiği gibi malumunuzdur böyle büyük sıkıntılarımız vardır. Evet bir yerden başlamak lazım. Çok hızlı hareket etmek lazım ama o istikrar dediğiniz kelimenin tamamını ezdiniz, üstünden geçtiniz ve bu Atama Hükümetle bu işlerle olmayacağının altını bir kez daha çizmek isterim.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri; şimdi 7’nci Kısma Sorular Kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri; bu bölümde önceki Birleşimlerde Kürsüden Sorulan Sözlü Sorular yer almaktadır. Bu durumda Sözlü Sorular Sayın milletvekilleri, Sayın Erhan Arıklı sizi ilgilendiren bir soru vardır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu bulunmaktadır. Şimdi soruyu okutuyorum.

KATİP –

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 23 Ocak 2022’den Bugüne Kadar Verilen “T” İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu.

Aşağıdaki Sözlü Sorunun Başbakan veya İlgili Bakan tarafından yanıtlanmasını arz ederim.

23 Ocak 2022’den Bugüne kadar Verilen “T” İzinleri isim bazında ve sayı olarak nedir?

Güzergahları nedir?

Turizm, öğrenci ve personel güzergahı olarak ayrı ayrı nelerdir?

Kimlere verilmiştir?

BAŞKAN – Sayın Erhan Arıklı buyurun.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Sayın Başkan, göreve geldiğim günden itibaren hiç kimseye “T” İzni verilmemiştir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşmesi olan kişilere “T” İzinleri yenilenmiştir o kadar. Onun dışında hiç kimseye izin verilmemiştir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri; diğer soru ve ilgili Bakan, Başbakan içeride olmadığından bu kısımları geçiyorum.

Kürsüden Sözlü Sorusu olan var mı? O da yoktur. Olmadığına göre…

Sayın milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 6 Kasım 2023, Pazartesi Günü Saat:10.00’da gerçekleşecektir. Gündem elektronik posta yolu ile e–maillerinize gönderilecek, ayrıca Meclis Web Sayfamızda yayınlanacaktır.

Birleşimi burada kapatıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.

(Kapanış Saati:17.23)

DÖNEM:X YIL:3

CUMHURİYET MECLİSİ

9’ncu Birleşim

31 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. | |
|  | |
| 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) Girne Bağımsız 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. | | | |

A.B