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

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



21’inci Birleşim

18 Aralık 2023, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 4 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
|  | A) | ONAYA SUNULANLAR |  |
|  |  | 1. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi.  | 7 |
|  |  | 2. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 8 |
|  |  | 3. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi.  | 9 |
|  |  | 4. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 10 |
|  |  | 5. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 11 |
|  |  | 6. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 12 |
|  |  | 7. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 13 |
|  |  | 8. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 15 |
|  |  | 10. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. | 16 |
|  |  | 11. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi.  | 17 |
|  |  | 12. | Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin Tezkeresi. | 20 |
|  |  |  |  |  |
| III. | ÖZEL GÜNDEM |  |
|  | 1. | Kurumsal 17; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi. | 20 |
|  | 2. | Kurumsal 13; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bütçesi. | 21 |
|  | 3. | Kurumsal 06; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi. | 94 |
|  |  | İdari ve Koordinasyon Yönünden Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bütçesi: |  |
|  |  | - | Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. | 135 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK |
| YASA TASARI VE ÖNERİLERİ: |
| 1. | Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:158/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 2. | Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 159/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine)  |
|  |  |
| 3. | Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 160/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 4. | Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 161/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 5. | Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 162/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 6. | Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 163/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 7. | Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 164/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 8. | Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 165/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 9. | Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 166/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 10. | Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 167/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 11. | Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No: 168/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
| YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) RAPORLARI: |
| 12. | Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)’ın, 28 Mart- 31 Aralık 2022 Çalışma Dönemine Ait Raporu. (Başkanlığa Geliş Tarihi:15.12.2023) (Dilekçe ve Ombudsman Komitesine) |
| BAŞKANLIK DİVANI KARARI: |
| 13. | Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda Görüşüleceği Gün ve Saatleri Belirleyen Çalışma Programının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Ek Kararı. (B.D.K.No:150/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| DANIŞMA KURULU KARARI: |
| 14. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Gelecek Birleşimlerine İlişkin Kararı (D.K.No:63/3/2022) (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| SORULAR: |
| A. | YAZILI SORULAR: |
| 15. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Dr. Ceyhun Birinci’nin, Sol Direksiyon Araçlara İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No:37/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:14.12.2023) (Başbakanlığa) |
| TEZKERELER: |
| 16. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:158/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 17. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 159/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
| 18. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 160/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 19. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 161/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 20. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 162/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 21. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 163/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 22. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 164/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 23. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 165/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 24. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 166/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 25. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 167/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |
|  |  |
| 26. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 168/3/2023) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:13.12.2023) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:11.25)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Hasan KÜÇÜK

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 21’inci 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 Sunuş işlemleri vardır. Sayın Milletvekilleri; Bu Kısımda birinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.6462 13 Aralık 2023

Konu : Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6436 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nın "Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı" yan başlıklı 25'inci madde kurallarına bakılmaksızın, Kamu Görevlileri Yasası'na bağlı kurumlarda çalışan ve emekliye ayrılmış olan her kamu görevlisine, sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3(üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt.Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; söz isteyen var mı? Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; ikinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi var.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.6464 13 Aralık 2023

Konu : Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar

(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6438 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası'nda yapılan düzenlemeye paralel olarak sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3 (üç) kez uygulanacak şeklilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt.Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; söz isteyen var mı? Yoktur. Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; üçüncü sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.6465 13 Aralık 2023

Konu : Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6439 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası'nda yapılan düzenlemeye paralel olarak sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3(üç) kez uygulanacak şeklilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt.Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Tezkere üzerinde söz isteyen var mı? Yoktur. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; dördüncü sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi var.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.64 13 Aralık 2023

Konu : Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve

Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6437 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası'nda yapılan düzenlemeye paralel olarak sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3 (üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; beşinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi vardır.

Sayın Katip Tezkereyi okuyun lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.646 13 Aralık 2023

Konu : Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik)

Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6440 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası'nda yapılan düzenlemeye paralel olarak sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3(üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; altıncı sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi vardır.

Tezkereyi okuyun Sayın Katip.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı :BBK.0.00–822/12–23/E.646 13 Aralık 2023

Konu : Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6441 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'nın "Hayat Pahalılığı Alma Hakkı" yan başlıklı 36'ncı madde kurallarına bakılmaksızın, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'na bağlı çalışan ve emekliye ayrılmış olanlara, sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3(üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası'na yeni geçici 15'inci madde eklenerek, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri; yedinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.646 13 Aralık 2023

Konu : Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6442 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş Şekliyle 26/1977 Sayılı Emeklilik Yasası'nın "Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı" yan başlıklı 31'inci madde kurallarına bakılmaksızın ilgili yasa kurallarınca emekliye ayrılmış olan her kamu görevlisine, sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3(üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, 26/1977 Sayılı Emeklilik Yasası'na yeni geçici birinci madde eklenerek, Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87'inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; sekizinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.6470 13 Aralık 2023

Konu : Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6443 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Öğretmenler Yasası’nın “Hayat Pahalılığı Alma Hakkı” yan başlıklı 53’üncü madde kurallarına bakılmaksızın, Öğretmenler Yasası'na bağlı çalışan ve emekliye ayrılmış olan her öğretmene, sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3 (üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, Öğretmenler Yasası’na yeni geçici 1’inci madde eklenerek, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; dokuzuncu sırada Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi var.

Tezkereyi okuyun Sayın Katip.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.6471 13 Aralık 2023

Konu : Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası

(Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları)

(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6444 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılan düzenlemeye paralel olarak, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası'nın “Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı” yan başlıklı 28’inci madde kurallarına bakılmaksızın, Güvenlik Kuvvetlerinde çalışan ve Güvenlik Kuvvetlerinden emekliye ayrılmış olan her güvenlik kamu görevlisine, sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3 (üç) kez uygulanacak şeklilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası'na yeni geçici 11’inci madde eklenerek, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; onuncu sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan, Sivil Savunma Teşkilat Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Sayın Katip Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

Sayı : BBK.0.00–822/12–23/E.6469 13 Aralık 2023

Konu : Sivil Savunma Teşkilatı Personel

(Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik)

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6445 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası'nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası'nda yapılan düzenlemeye paralel olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası'nın “Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı” yan başlıklı 24’üncü madde kurallarına bakılmaksızın, Sivil Savunma Teşkilatında çalışan ve emekliye ayrılmış olan her sivil savunma görevlisine, sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3 (üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası'na yeni geçici 11’inci madde eklenerek, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri; onbirinci sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi vardır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

 KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
BAŞBAKANLIĞI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sayı | : BBK.0.00–822/12–23/E.6461 | 13 Aralık 2023 |
| Konu | : Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik) |  |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa

İlgi : 12 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00–822/12–23/E.6435 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde, Kamu Görevlileri Yasası’nda 2024 yılı hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanma şekli düzenlenmiştir. Kamu Görevlileri Yasası'nda yapılan düzenlemeye paralel olarak sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda 3 (üç) kez uygulanacak şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda Yasa Tasarısı hazırlanmış olup, ivedilikle görüşülmesi gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 87’inci maddesi uyarınca, bahse konu Yasa Tasarısı için ivedilik kararı verilmesini saygılarımla istirham ederim.

 Dt. Ünal ÜSTEL

 Başbakan

 BAŞKAN – Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

 ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Milletvekilleri; 11 ayrı yasanın ivedilik oylaması yapıldı. Bu 11’incisidir ve bunda da elbette Cumhuriyetçi Türk Partisinin ivedilik talebine görüşü olumlu olacaktır. Bu taleplerin gerekçesinde bir ifade kullanıldı, dikkatinizi çekmek istiyorum. Gelişen ekonomik koşullar dendi. Bu koşulların tanımını yapma ihtiyacı var. Gelişen ekonomik koşullardan kasıt nedir? Hayat pahalılığı veya enflasyondaki artış nedeniyle kamu çalışanlarının gerileyen satın alma gücünü yerli yerine koymak maksadıyla. Hayat pahalılığı ödeneğinin yılda üç kez verilmesine ilişkin bir yıllık bir düzenleme. Bu, bu ülkede yaşayan herkesin satın alma gücünün korunması amacıyla yapılmış bir işlem elbette değildir. Kamu çalışanlarına ilişkindir, bu düzenlemeler. Dolayısıyla örneğin özel sektör çalışanlarının yaşam kalitesini korumak, satın alma gücünü yerli yerinde tutmak amacıyla da alınması gereken tedbirler vardır. Bunların başında da elbette asgari ücretin tam da yasada belirtildiği gibi yılda üç defaya kadar belirlenmiş olmasıdır. Bir paralelliğin sağlanabilmesi bakımından. Şimdi burda yapılacak değişiklikle bunun takvimi bellidir. Ancak asgari ücretin ne zaman güncelleneceğine ilişkin karar iradi bir karardır. Komisyonun toplanmasına ilişkin iradenin ortaya çıkmasının ardından bu süreç gelişir ama elbette bir senkronizasyon sağlanması şarttır. Yani, kamu çalışanları örneğin Nisan ayında hayat pahalılığı değişiklik ödeneklerini alacaklarsa, Nisan ayından itibaren yeni asgari ücretin de yürürlüğe girmesine ilişkin bir tedbir alınması şart olacak. Bu konuda takipçi olacağız elbette. Ancak gelişen ekonomik koşullar karşısında alınmış olması gereken tek önlem hayat pahalılığı ödeneğinin verilmesi, maaşlara yansıtılması veya asgari ücretin güncellenmesi değildir. Çünkü o ekonomik koşullar geçici koşullar değildir. Türk Lirası kullanıyor olmak nedeniyle yaşanan enflasyon, bu ülkedeki ekonomik performansın ortaya çıkardığı enflasyon bir bütün olarak satın alma gücünde gerilemeye yol açıyor ve kısa hatta orta vadede bu sürecin aynen bu şekilde devam edeceğine dair beklenti en azında Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümet tarafından ortaya konan plan çerçevesinde mümkündür, beklenmesi gerekendir. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetinin alması gereken tedbirler sadece hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlara yansıtılması veya asgari ücretin güncellenmesinden ibaret sayılmamalıdır. Fiyatların artmasına engel teşkil edecek adımların da atılması bir diğer ihtiyaçtır. Çünkü hayat pahalılığı ödeneği günün sonunda yeni bir pahalılığın başlangıç noktası haline gelmektedir. Asgari ücretin artırılması yeni bir pahalılığın ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin, kamu maliyesinin giderlerini artırmak bağlamında. Dolayısıyla yurttaşın alım gücünün korunması, fiyat artışlarının önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirler vardır. Bakınız gelişen ekonomik koşullar çerçevesinde maaşlarda ve asgari ücrette yapılan güncelleme döviz bazında da bir artış anlamına gelmektedir. Özellikle asgari ücreti baz alarak bakacak olursanız, hayat pahalılığında meydana gelen artış, aynı düzeyde kurlarda meydana gelen artışla karşılanmamaktadır. Dolayısıyla döviz bazında asgari ücret artmaktadır yapılan güncellemelerle. Ancak döviz bazında daha fazla ücret elde eden çalışanlar satın alma gücü bağlamında sürekli gerilemektedirler. İşte bu tipik bir göstergedir ki bu ülkede satın alma gücü sadece kazanılan parayla korunabilecek bir mesele değildir. Dolayısıyla giderlerin de kontrol altına alınması ve giderlerin karşılanabilecek düzeyde fiyatlarla buluşturulması elzemdir. Bu bağlamda bizim bu bütçe görüşmeleri sırasında dile getirdiğimiz ve bundan sonra da özellikle Ekonomi Bakanlığının ve Maliye Bakanlığının bütçeleri görüşülürken, görüşülürken dile getireceğimiz önlemlerin ciddiyetle ele alınması ve fiyat artışlarının önüne geçecek, hele hele yapay fiyatlandırmanın engelleneceği yasal önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Bu konuda mevzuat altyapısı mevcuttur. Mal ve Hizmetler Düzenleme Yasası Ekonomi Bakanlığının doğrudan ukdesinde bulunan bir Yasadır. Kamu maliyesinin ortaya koyacağı performans fiyatların belirlenmesine kriter teşkil edecek siyasi kararların alınması için yeterli bir veridir aslında. Örneğin; kar marjlarının sınırlandırılması, örneğin; KDV oranlarının aşağıya çekilmek kaydıyla yeniden düzenlenmesi, fiyat artışlarının veya yapay fiyatlandırmanın engellenmesi belirlenmesi bakımından mutlak suretle ele alınması gereken tedbirler arasında görünmelidir. Aksi takdirde kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneğini vermeye, asgari ücrette artış seyirli yeni düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Ancak hayat pahalılığını önlemek bağlamında en küçük bir adım atmamış olacağız.

O nedenle bu konunun kayda geçirilmesi ve bu çalışmanın, on bir yasayla ilgili yapılacak çalışmanın yapılması gerekenlerin çok cüzi bir kısmı olduğu bilincinden asla uzaklaşılmaması gerekmektedir. Biz; Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu bilinçle hem bu ivedilik taleplerine onay vermiş, onay vermiş, hem de ilgili bakanlıkların bütçeleri görüşülürken dile getireceğimiz fikirlerle bu sürece katkı koymaya devam edeceğimizin altını çizmek üzere bu sözü talep ettim.

Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Özdemir Berova buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclisimize.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 2020 yılından beri hem dünyamız, hem ülkemiz gelişen olaylara bağlı olarak ekonomik anlamda da, mali anlamda da ciddi bir etkilenme süreci içerisinde olmuştur. Şimdi Sayın Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkan Vekili burada konuşurken sanki bu hadise sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne veya Türkiye’ye mahsus bir durummuş gibi bir algı ortaya çıktıysa, böyle bir algı doğru değildir. Önce onu ifade etmek isterim. Çünkü pandemi akabinde bütün dünyada ticaret, ticari metalar ve diğer pek çok husus bu olgudan etkilenmiş ve buna bağlı olarak da hem ekonomik, hem de mali alanda sıkıntılar elbette ki olmuştur. İnşallah 2024 yılı, 2023 yılının aksine bir toparlanma yılı olarak hayat bulur ve dünyada da buna bağlı olarak beklenmedik, anormal bir durum ortaya çıkmaz. Demin, Erkut Beyin de ifade ettiği üzere Türkiye’deki mali durumları ve ekonomi durumunu da incelediğimiz zaman 2024 yılının bir toparlama sürecine geçiş, akabinde 2025 ve 2026 yıllarında da daha öngörülebilir bir yapının ortaya çıkacağını net olarak görüyoruz. İnşallah bunu bozacak aksi bir husus hayat bulmaz. Elbette ki Sayın Erkut Şahali’nin ifade ettiği gibi hem kamu çalışanlarının, hem özel sektör çalışanlarının hayat pahalılığından etkilenmemesi için yapılacak olan bu düzenleme, tek başına yeterli değildir. Özellikle yapay fiyat artışının önlenebilmesi adına da birtakım önlemler alınması gerekir. Bu hususta da elbette ki hem Maliye Bakanlığı, hem Ekonomi Bakanlığı yapacağı ortak çalışmalar ile bu yapay fiyatlandırmanın önüne geçecek tedbirleri almakla mükelleftirler. Biz Maliye Bakanlığı olarak, kamu mali bilişim altyapımızın ciddi anlamda güçlenmesi için çok sıkı bir çalışmaya başladık ve bu vesileyle önümüzdeki yıl içerisinde bu yapının da gelişmesiyle birlikte bazı uygulamaları, ki burada şimdi zamanı çok verimli kullanmak açısından kendi bütçemde bunları ifade edebilirim. E–fatura gibi veya diğer takip yolları gibi ithalattan tutun da bizim üretimde oluşacak olan bu üretim akışkanlığını da ekonomi bakanımızın zaten Hal Yasası ki gıda en önemli hususlardan bir tanesidir. Onun hayata geçmesi için çok yoğun bir tempo içinde de çalıştığını bilmekteyim ve tüm bu hususlarla birlikte inşallah yapay fiyatlandırma konusunda çok dikkatli olacağız. Ciddi bir gözlem içerisinde olacağız ve buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunu ifade etmek istedim.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özdemir Berova.

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler? Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri, komitelerde görüşülüp Genel Kurula havale edilen yasa tasarı ve önerilerin Genel Kurulda görüşülüp onaylanmasına ilişkin tezkerelerle sunuşlarımıza devam ediyoruz. 12’nci sırada Sayın Milletvekilleri; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunmaktadır.

Sayın Katip tezkereyi okuyun lütfen.

KATİP –

 28 Kasım 2023

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

Öz: Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi hakkında.

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

 Resmiye Eroğlu CANALTAY

 Komite Başkanı

Sayın Milletvekilleri, Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler? Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısının görüşmeye devam ediyoruz. Sayın Milletvekilleri; bu kısımda birinci sırada Kurumsal; 17 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi ve yer almaktadır.

Sayın Katip Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesinin ödeneklerini okuyunuz lütfen.

KATİP – Kurumsal I. Düzey 17: Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi.

II. Düzey; 01: Yönetim Hizmetleri. 01: Personel Giderleri (TL): 43 Milyon 543 Bin. 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 3 Milyon 381 Bin. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 8 Milyon 57 Bin 600 ve Kurumsal Toplamı (TL): 55 Milyon 481 Bin 600.

BAŞKAN – Söz isteyen var mı? Söz isteyen yok. Sayın Milletvekilleri; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler böylece tamamlanmıştır. Şimdi bu bütçeyi oylarınıza sunuyorum.

Sayın Milletvekilleri, Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler? Çekimser?... Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; ikinci sırada Kurumsal; 13 Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi yer almaktadır.

Kayın Katip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin ödeneklerini okuyunuz lütfen.

KATİP –

Kurumsal I. Düzey 13: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi.

II. Düzey 01:Yönetim Hizmetleri. 01: Personel Giderleri(TL): 157 Milyon 240 Bin. 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri(TL): 20 Milyon 569 Bin. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 11 Milyon 449 Bin 800. II. Düzey Toplamı(TL): 189 Milyon 258 Bin 800.

II. Düzey 02: Çalışma Dairesi. 01: Personel Giderleri(TL): 105 Milyon 74 Bin. 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri(TL): 8 Milyon 160 Bin. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 3 Milyon 258 Bin 800. 05 Cari Transferler (TL): 1 Milyar 464 Milyon 700 Bin. II. Düzey Toplamı (TL): 1 Milyar 581 Milyon 192 Bin 800.

II. Düzey 03: Sosyal Hizmetler Dairesi. 01: Personel Giderleri(TL): 160 Milyon 671 Bin. 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri(TL): 19 Milyon 989 Bin. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 31 Milyon 989 Bin. 05 Cari Transferler (TL): 1 Milyar 198 Milyon 800 Bin. II. Düzey Toplamı(TL): 1 Milyar 409 Milyon 935 Bin 800.

II. Düzey 04: Çoçuk Yuvaları. 01: Personel Giderleri(TL):Yok. 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri(TL): Yok. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 7 Milyon 436 Bin 600. 05 Cari Transferler (TL): 1 Milyon 700 Bin. 08 Borç Verme (TL): Yok. II. Düzey Toplamı (TL): 9 Milyon 136 Bin 600.

II. Düzey 05: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi. 01: Personel Giderleri(TL): Yok. 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri(TL): Yok. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 335 Bin 600. II. Düzey Toplamı(TL): 335 Bin 600 ve Kurumsal Toplamı(TL): 3 Milyar 189 Milyon 859 Bin 600.

BAŞKAN – Söz isteyen var mı? Sayın Doğuş Derya buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclise.

DOĞUŞ DERYA – Değerli Kıbrıs Türk halkı, sevgili arkadaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüm bakanlıklar içerisinde belki de yurttaşı Devlete karşı koruyan yegâne bakanlıklardan biri. Sosyal Hizmetler, Sosyal Güvenlik ve İşçi haklarıyla ilgili ezilen kesimi, kırılgan grupları, koruma altına alması gereken ve lâkin günümüz neoliberal siyasi yaklaşımları içerisinde tam da bundan dolayı belki de en az kıymet verilen Bakanlık. Bunu komitede de ifade etmiştim Sayın Sadık Gardiyanoğlu da plakasından belli değil mi? Zaten sonuncu plaka bütün bakanlıklar içerisinde demişti. Evet, çünkü aslında verdiği ve vermesi gereken hizmetler itibarıyla aslında en çok bütçe ayrılması gereken ve özellikle son dönemlerde ülkemizde giderek büyüyen ve Ünal Bey’e göre müstehcen rakam olduğu için konuşamadığımız nüfus artışıyla beraber oluşan birçok sosyal problemin de doğrudan muhatabı olan Bakanlık. Biliyorsunuz, nüfusun kontrolsüz şekilde artıyor olması ve bu kontrolsüz artış bir heterojenleşmeyi de beraberinde getirdiği için. Yani, 41 milletten farklı insan buraya çeşitli iş kollarında çalışmak üzere getirildiği için büyüyen problemler, beraberinde çeşitlenen problemlerde oluyor ve bu kontrolsüz büyümeye paralel olarak aslında özellikle bir; ucuz iş gücü, ikincisi ise kaçak iş gücü meselesi önümüzde en önemli iki problem olarak duruyor çalışma hayatı bağlamında. Bir yandan inşaat sektörüne getirilen, öte yandan üniversitelere öğrenci olarak kaydedilip çok... Sayın Zorlu Töre yayına da yansıyor. Ben ne zaman kürsüye çıksam arkada bir mırıltı oluyor. Çok rica ediyorum…

BAŞKAN – Size kasıt olmaz Derya Hanım, buyurun devam edin.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Ne olmaz?

BAŞKAN – Kasıt diye bir şey yok yani.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Kasıt aradığımdan değil de yani sükuneti sağlamakla mükellef olan kişi olarak orada sükuneti bozan kişi olmayın diye uyarı yapmak istedim.

BAŞKAN – Umut ederim, siz de oturduğunuz yerden diğer konuşmacılara karışmazsınız.

 DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Zorlu Bey, Meclis Başkanının görev ve yetkileri bellidir. Allah aşkına tartışmaya girmeyin. Burada hızlıca konuşmamızı yapıp değerlendirmelerimizi sunacağız.

BAŞKAN – Buyurun devam edin.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Evet Sayın Sadık Gardiyanoğlu, üniversitelere özellikle öğrenci olarak getirilip de kaçak iş gücü olarak çalışan bir nüfus olduğunu da biliyoruz ve özellikle ekonomik krizle beraber piyasanın çok daraldığı ve yerli iş gücünün ülkeyi terk etmeye başladığı bu süreçte maalesef Çalışma Bakanlığının, gerek gençlerin istihdamı, gerekse diğer kırılgan grupların iş piyasasında alacağı yerle ilgili maalesef çok fazla bir projesi olduğunu uzun süredir görmüyoruz. Halbuki Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükumetleri döneminde ne zaman Çalışma Bakanlığı bizde olsa rahmetli son Adem’i de buradan saygıyla anıyorum. Özellikle gençlerin istihdamı, kadınların iş gücüne müdahil edilmesiyle ilgili çok önemli projeler yürütülüyordu. Esnaf Zanaatkarlar Odası zaman zaman Ticaret Odasıyla yapılan iş birlikleri sonucunda. Şu anda maalesef Çalışma Bakanlığının gerekli teftişleri de yapacak sanırım müfettiş sayısı 38’dir. Öyle kaldı aklımda. Faaliyet raporunda olmadığı için buradan tam rakamı söyleyemeyeceğim ama yapılan tespitler ve kaçak iş gücüyle mücadele bağlamında maalesef yeterli performansı göremiyoruz. Çalışma Dairesi tarafından tespit edilen çalışma izinsiz işçilerin dökümünü veren verilerde 1 Ocak 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yani toplam sekiz aylık süreçte sadece 377 kişi izinsiz işçi olarak tespit edilmiş. Maalesef bunlarla ilgili işverenlere kesilen cezaların tahsil edilmediğini de görüyoruz. Yani kaçak iş gücüyle mücadele bağlamında veya işte izinsiz çalıştırmayla ilgili mücadele bağlamında etkili bir performans ortaya koyacaksanız önce kendi kestiğiniz cezaların tahsil edilmesini sağlayacaksınız. Ama veriler gösteriyor ki, örneğin çalışma izinsiz işçi çalıştıran işverenlere 1 Ocak 2023 ile 31 Ağustos arasında 5 Milyon 339 Bin 665 TL ceza kesilmiş görüldüğü halde bunun sadece 1 Milyon 129 Bin 15’i tahsil edilmiş. Yani beşte biri bunun sebebinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum yani gidip bu cezayı kestikten sonra niye tahsil edilemiyor? Bunun önündeki engel nedir? İş Yasasına aykırı diğer suçlardan yine işverenlere kesilen para, ceza yani aynı dönemde 1 Milyon 226 Bin 713. Bunun da sadece 461, 263’ü tahsil edilebilmiş. Yani burada ortaya çıkıyor ki iş barışı, sömürünün engellenmesi, bunlarla ilgili Devlet zaten yeterli teftişleri yapmadığı halde. Yapılan teftişler sonucunda kesilen cezalar da maalesef yürürlüğe koyulamıyor. İşverenlerle ilgili zaten bu ekonomik darboğaza geçtiğimiz son iki yıldır maruz kaldığımız ekonomik kriz Türk Lirasının değer kaybı dolayısıyla yaşanan zorlukları biliyoruz ama işverenlerin kendilerini kurallara uymakla mükellef hissetmeyişinin bir önemli nedeni de özel sektörde çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma hakkının olmamasıdır. Biliyorsunuz İLO sözleşmelerine göre özel sektörde sendikalaşma mecburi hale getirilemez. Bu mümkün değildir ve lakin özel sektörde çalışan insanların özlük haklarını, çalışma saatlerini, gerekli ücreti alabilmelerini, orada sömürülerini engelleyecek örgütlenme haklarını sağlayabilecek, yeni örgütlenme modelleri vardır. Dünyada kooperatif sendikacılığın tersine yani iş yeri belli olan, çalışma saatleri düzenli olan ve belli bir kadrolu meslek grubu üzerinden gelişen kooperatif sendikacılığın aksine toplumsal hareket sendikacılığı dediğimiz, başka toplumsal hareketlerle de eklemlenebilen ve örgütlenemez durumda olanların örgütlenebilme imkanını sağlayan özellikle kapitalizmin bu küreselleşmiş formu içerisinde ulus aşırı bir güç haline dönmüş ve sürekli mevsimlik işçi olarak hareket halinde olan bir ülkeden başka bir ülkeye belli dönemlerde yolculuk eden, gittiği yerde yabancı olduğu için birçok yasal hakkında haberdar olmayan insanları kapsadığı gibi ki bizde ağırlıkla bu biliyorsunuz inşaat sektöründe yoğunlaşmıştır. Belli bir işkolunda çalışma yeri belli olmasa da örgütlenebilme imkanlarını mesela dünyada işte KOSATUĞ gibi sendikalar vardır. Balıkçıların, işportacıların, taksi şoförlerinin örgütlenebileceği ve sektörel toplu sözleşme üzerinden haklarını alabileceği yani bire bir toplu sözleşme değil de sektörel toplu sözleşmeyi ki biz bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak uzun süredir dile getiriyoruz. Bunlarla ilgili imkanların artırılması gerekiyor. Çünkü kapitalizmin yarattığı esneklik politikaları sonucunda ortaya ciddi bir sömürü biçimi çıkıyor ve işte çalışma saatleri, kötü çalışma koşulları, erozyona uğratılmış sosyal haklar bunların içinde iş güvencesi, sağlık sigortası, emeklilik hakları da vardır. Yapısal hale gelmiş bir işsizlik ve emek sömürüsüne karşı mücadele örmenin önemli bir ayağı olduğunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü ülkemizde özellikle kayıt dışı ekonomi ve emek sömürüsünün her geçen gün derinleştiğini ama milliyeti, dili, dini itibariyle yerli olmadığı için ve dolayısıyla gündelik hayatımız içinde karşılaşma imkanı az olduğu için özellikle yabancı işgücünün maruz kaldığı sömürünün katmerlendiğini görüyoruz. Bunun yanına özel sektörde kendi yurttaşımız olan ve lakin özel sektörde örgütlenme hakkına sahip olmadığı için çok uzun çalışma saatleri veya sigorta prim yatırımları konusunda da eşitsizliğe maruz kalan insanlar var. Bunu Komitede de ifade etmiştim ve bugün en ciddi işyerlerinde bile özel sektörde müdür pozisyonunda çalışan kişilerin primlerinin asgari ücretten yattığını söylemiştim. Bir ülke düşünün ki özel sektör çalışanlarının nerede ise yüzde 70’inin primleri asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Ben bunu yüzde 80 civarındadır demiştim. Sayın Gardiyanoğlu Komitede tam olarak yüzde 67 olduğunu söylemişti. Bu çok sıkıntı verici bir durumdur. Hem Sosyal Sigortalar Dairesi açısından sıkıntı verici bir durumdur, hem geleceğimiz açısından oldukça vahim bir durumdur diyeceğim. Çünkü ömrünüz boyunca çalışıyorsunuz ve sonunda emekli olduğunuzda nitelikli bir yaşlanma hakkını kullanacağınız dönemde aslında emekliliğiniz asgari ücretten oluyor. Şimdi genelde işte emek dediğimiz zaman hep böyle sosyalist terimler insanların aklına geldiği için ideolojik konumlanışlar üzerinden konuştuğumuz sanılıyor ama ben sadece emeğin satılması demeyeyim Sevgili Arkadaşlar başka bir yerden anlatayım ki hayatımızda ne kadar doğrudan bağlantılı olduğu biraz daha görünür olsun. Bizim bir işyerinde harcadığımız zaman, aslında ömrümüzden bir kesiti o işyerine verdiğimiz zamandır. Dolayısıyla biz aslında emeğimizi o işyerine satarken hayatımızın belli bir bölümünü satmış oluyoruz. Yani günde işte sekiz saat çalışma, sekiz saat dinlenme, sekiz saat uyku, sekiz, sekiz, sekiz... Mümkün olsaydı bile aslında ömrümüzün üçte birini para kazanmak ve refah içinde yaşamak ve birilerini geçindirmek için harcıyoruz. Gelin görün ki çalışma saatlerinin kontrol edilmediği, hafta sonları dahil özel sektördeki insanların uzun çalışma saatlerine maruz bırakılarak aslında ömrünün belki de çok daha büyük bir kısmını çok cüzi ücretlere satmak zorunda kaldığı ve ömrünü bir şekilde özel sektörün kar mekanizmaları içerisinde çiğnettiği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden en azından hem sosyal prim desteğinin mesela çoğu zaman işverene verilir ya emekçiye verilmesiyle ilgili bir düzenleme yapmak. Çünkü bunu pandemi döneminde yaşamıştık. O dönemlerde işte kısmi çalışma düzenlemesi getiriliyordu istihdam oranlarında düşüş olmasın. Pandemi dolayısıyla iş piyasasında daralma olmuştu ve işten çıkarmalar olacaktı diye. O dönemde de işverene veriliyordu destek. İşveren altı saat çalıştırıyordu ama kısmi çalışma düzenlemesi için de dört saat çalıştırdım deyip sigorta primini de maaşını da onun üzerinden ödüyordu ve bunu denetleyen yoktu. Dolayısıyla aslında piyasanın canlılığını korumak ve emek piyasasında düşüşü engellemek için alınmış olduğu söylenen önlem tam tersine sömürüyü katmerleyen bir şey olarak çalışıyordu. O yüzden Sosyal Sigorta Prim Desteklerinin bir; işverenlere değil emekçilere verilmesini sağlamak. İkincisi; Sosyal Sigorta yatırımlarının asgari ücretten hepsinin bu şekilde yüzde 70’inin yapılıyor olmasının bir denetime tabi olmasını sağlamak. Üçüncüsü; işverenlere kesilen cezaların tahsilatını sağlamak suretiyle aslında iş disiplini ve yasalara uyumu azami hale getirmek konusunda Bakanlığın üstüne düşen görevi yapmasını ve Hükümet tarafında da desteklenmesi gerektiğini söylüyorum. Bunun yanında özel sektörde eğer hafta sonu çalışma söz konusu olacaksa hafta sonu çalışılan saatlerin ekstra ücretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani “özel sektördür, işte serbest piyasadır, biri de orada çalışmayı tercih etmişse o koşulları kabul etmiştir” diye bir şey insani değildir onu söyleyeyim. Kamu–özel arasında özellikle emekçiler açısından bir ayrımcılık hissi yaratan o yüzden de insanların Göç Yasasına rağmen özel sektöre meyletmesini sağlayan meselelerin başında bu tip çalışma saatleri ve günleri de gelir. Haklar gelir. Yani 47/2010’dan sonra kamuya girişlerde o kadar hak budaması olduğu halde hâlâdaha insanların kamuya yığılmak istemesi ve Ulusal Birlik Partisinin de liyakatsiz gayri hukuki personel alımını bir seçim yatırımı ve siyasi istismar alanı olarak görmesi tam da bundandır.

 Bir diğer konu bizim iş cinayetleri dediğimiz iş kazaları diye geçen ve Çalışma Bakanlığının teftiş kapsamında olup da yeterince teftiş edilmediği için yine personel yetersizliğinden. İnsanların ucuz emek olarak ülkeye geldiğinde yaralanması ya da ölümüne neden olan olaylar silsilesi. Şimdi burada da belli verilere bize yeni ulaştığı için bakabildim. Ne ise iş kazalarıyla ilgili görüyoruz ki kazaların çoğu işte 2023 yılında 10 iş cinayetinde 10 can kaybı olmuş. Bunların yüzde 50’si inşaat sektöründe oluyor ve yüksekten düşme olarak oluyor. İnşaat sektöründe oluyor. Kendimin de şahit olduğu birtakım durumlar var. Yani mesela inşaat işçisi olarak işte üçüncü ülkeden, Türkiye’den değil, üçüncü ülkeden gelip bu ülkede işte dili bilmez, yasal haklarını bilmez düştü ölmedi ama başını vurdu ve Devlet Hastanesinde gözleri hiç kapanmadan yani yatakta oturan bir Afrikalı işçi vardı. Şimdi işverenlerin işçileri buraya getirirken yani yapmak zorunda oldukları birtakım işler var. Patates torbası değildir buraya getirilen insan. O insanın can güvenliğini sağlamak, o insanın başına eğer bir yaralanma geliyorsa onun sağlığına kavuşuncaya kadar bakımını sağlamak da işverenin yükümlülükleri içinde olmalı. Devlet Hastanesine kimsesiz, kimsesiz orada bakım veren bir refakatçi bile yok ki geçen gün Sağlık Bakanlığı Bütçesinde konuştuk. Devlet Hastanelerinde hasta bakıcı kurumu ortadan kaldırıldığı için çoğu zaman hasta yakınlarına düşüyor birçok görev. Peki bu özellikle yabancı işgücü olarak gelip de yaralanan insanların bakımı ne olacak? Yani sadece getireyim 5 Liraya değil 3 Liraya çalıştırayım. Onda sonra başına bir şey gelirse de beytambal kalsın mı? Bu mu yani 2023 yılı biterken insan haysiyetine yaraşır düzenleme? Yani, aslında Sağlık Sigortasının bu bağlamda kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum ve iş kazası olması durumunda işverenin yükümlülüğünün artırılması gerektiğinin net bir şekilde söylüyorum. Çünkü işveren o işçi üzerinden kâr edecek diye o insanı getiriyor ama ona maliyetinin iş güvenliğini sağlayıcı önlemler almadığı zaman maliyetinin ne olacağını da bilirse belki en azından yerli işgücüyle ilgili bir adım da atılır. Çünkü bugün hanehalkı işgücü anketine göre Güney’de çalışan 2 bin 700 insanımız var. Yani aslında bu ülkede bir işgücü var. Fakat insan haysiyetine yaraşır ücret politikaları yürürlüğe koyulmadığı için insanlar imkanı olan Güney’e gidip çalışıyor. Sayı olarak doğru bir rakam mı bilmiyorum ama Dursun Oğuz Bey’in daha önce Mecliste ifade ettiği bir rakamdı. Şu anda çalışma izinli 124 bin 632 insan olduğunu söyledi. Bu tam olarak böyle mi bununla ilgili bilgi de rica edeceğim. Şimdi Güney’de çalışanların içinde sadece işçi pozisyonunda olanlar yok. Bir kısmı biliyorsunuz kol gücü ağırlıklı, emek yoğun işlerde çalışan ve daha ziyade oradaki inşaat sektöründe çalışan Kıbrıslı işçiler. Bir kısmı da özellikle yurtdışında eğitim alıp, çok iyi yabancı dili olan, dijitale hakim ve bu ülkede kendi mesleğini yapacak imkanları bulamadığı için veya aslında ücret politikaları oldukça düşük olduğu için yüksek lisanslı, kimisi doktoralı birçok gencimiz var. Güney’de gidip asgari ücrete çalışıyorlar. Güney’de asgari ücrete çalışıyorlar, ki bu çocukların büyük bir kısmı Avrupa’da eğitim almış, mezun oluncaya kadar ailesinin ona yaptığı yatırım bilmem kaç bin Dolarla ölçülebilecek, yani bir bireyin yetişmesinin maliyetinden bahsediyorum ve bu çocuklar Güney’de asgari ücrete çalışıyorlar. Türk Lirasının değer kaybından dolayı daha çok kurtarıyor Güney’de çalışmak. Ama gelin görün ki hani geleceğe yürüyecektik ya işte egemen eşitiz ya işte bütün dünya alem görsün burada bir Devletimiz var diyoruz ya maalesef bu Devlet kendi gencine sahip çıkmadan aciz bir hale geldi bu ekonomi politikaları dolayısıyla ve özellikle gençlerin istihdamıyla ilgili gençleri ülkede tutucu özel projelerin uygulanmayışı dolayısıyla. Bakın mesela 2022 yılında 18–30 yaş arası gençlerle ilgili yapılan bir anket var. Çok önemsiyorum Statika Şirketi yapmıştı bu anketi. Gençlerin yüzde 57.3’ü ülkede yeterli insan haklarına uygun koşullar olmadığı için ücret politikalarıyla ilgili ekonomik sorunlardan şikayet ediyordu. Aynı ankette bu çocuklara “ileriki iki yıl içinde ülkeyi terk etmeyi düşünür müsünüz?” sorusu yönetildiğinde yüzde 70’i “evet” cevabı verdi. Ben bu anketi sürekli örnek olarak veriyorum. Çünkü çok çarpıcıdır. Bu ne demektir biliyor musunuz? İleriki 10 yıl içinde bu ülkede evlenecek, çocuk yapacak, bu ülkeye kök salacak, nüfusunun yüzde 70’i gidiyor demektir. Gidiyor demektir. Gözümüzden sakındığımız, dişimizden, tırnağımızdan ayırarak yetiştirdiğimiz çocuklar gidiyor demektir. Her 10 kişiden 7’si gidiyor demektir Sadık Bey. Çocuklara bir soru daha yöneltiliyor ve deniliyor ki; “eğer ekonomik koşullar stabil kalsa daha iyiye gitmeyecek olsa ama daha kötü de olmayacak olsa ve fakat demokrasi biraz düzelecek olsa kalır mısınız?” Bu sefer yüzde 60’ı “evet” diyor. Bir sosyolog olarak söylüyorum. Bu ne demektir bilir misiniz? Aslında bu ülkede yaşamak istiyor demektir. Bir şeycik arıyor. Ufacık bir şey arıyor bu ülkede yaşayabilmek için. Bunu söylerken çok duygusallaşıyorum, çok üzülüyorum o yüzden kesiyorum daha fazla bunun hakkında konuşmayı. Yalnız bizim bu genç insanlara borcumuz var. Bu genç insanlara borcumuz var. Şu anda bir ev sahibi olma hayali bile kuramayan, çok büyük umutlarla, çok iyi eğitimler almış bizim kuşağın sadece Türkiye’ye gidebilme imkanı vardı. Bizden sonrakilerin İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika bu olanakları çok arttı. Dünyayı gördüler. Dünyayı buraya taşıyabilecek nüfusumuzken bunlar, biz aslında beyin göçü veriyoruz. Nüfusumuzun eğitim düzeyi eskiden en çok övündüğümüz konu buydu. Kıbrıslı Türklerde KKTC Vatandaşlarının da üniversite eğitim oranları çok yüksektir. Doktora, yüksek lisans yapan insanların oranı çok yüksektir diye maalesef eğitim düzeyi her geçen gün hem de artık çok kısa zaman dilimlerinde bu yüzden düşmeye başlıyor.

Şimdi gençlerin istihdamına benzer bir şekilde kadınların giderek yoksullaştığını verilerden takip ediyoruz daha önce de bu konuda bir konuşma yapmıştım Mecliste. Kadın işsizliği özellikle emek piyasasının cinsiyetlendirilmiş olmasından kaynaklı giderek yükseliyor, eskiden kadınların iş kurabilmesi için birtakım mikro kredi imkanları falan sağlanırdı. Şimdi maalesef bu imkanların da giderek daraldığını görüyoruz. Bazı veriler paylaşacağım. Gene bunlarla ilgili. Şimdi hâlâdaha İstatistik Kurumu bize 2022 verilerini görebileceğimiz istatistik yıllığını gönderemedi. Bakın bugün 18 Aralık 2023, 2022’nin verilerini hâlâdaha görebilmiş değiliz. Dolayısıyla benim çalıştığım veriler 2021 yıllığından, orada da projekte edilen nüfusa göre bildiğimiz bir nüfus yok. Yani projekte edilen nüfusa görev kadınların genel nüfus içindeki oranı yüzde 45.6 görülüyor. Çalışabilir yaştaki kadınların sayısı o projeksiyona göre 107 Bin 256 olarak verildi. Toplam kadın nüfusunun yüzde 60’ı çalışabilir yaşta. Yani yüzde 40’ı çocuk ve yaşlı, toplam kadın nüfusunun yüzde 60’ı çalışabilir yaşta. Şimdi Çalışma Dairesi Müdürlüğünün verileri 2021 yılı verilerini söyleyeceğim. Bir de bu sabah elime geçen 2022 ve 2023 yılı verilerini söyleyeceğim. 2021 yılında iş isteğiyle 2 Bin 394 kişi Çalışma Dairesine başvurmuş, bunların 876’sı yani yüzde 37’si erkek, Bin 518’i yani yüzde 63’ü kadın. 2022 yılında iş isteğiyle Çalışma Dairesine başvuranların 930 kişi olduğunu görüyoruz. Bunların 389’u erkek yani yüzde 42’si, yüzde 58’i 541’i kadın. 1 Ocak – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 581 erkek, 763 kadın yani yüzde 43’e yüzde 57. Bu neyi gösteriyor? Aslında kadınlar erkeklere nazaran daha çok iş arıyor. Kadın işsizliği giderek yükseliyor. Zaten görünmeyen emek olma bağlamında da toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı kadın emeği, ev içinde harcanan emek karşılığı ücreti olmayan bir iş olduğu için ekstradan sömürüye tabi olan bir emek biçimi ama aynı zamanda emek piyasasında iş piyasasında da kadınlar can havliyle iş arıyor. Peki, iş bulabiliyorlar mı? Bakıyoruz işveren münhallerinin dokümüne, geçmiş yılları söylemeyeceğim. Sadece bu yıl Ocak-Ağustos arasında açılan münhallerin yüzde 63’ü erkekler, yüzde 37’si kadınlar için açılmış. Emek piyasasının cinsiyetlendirilmiş olması derken aslında tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela belli meslek alanları vardır ki onu sadece erkekler yapabilir veya sadece kadınlar yapabilir diye görülür. Bu cinsiyetçilik emek piyasasında istihdam oranlarını da doğrudan etkiliyor. Mesela bir iş kolunu, şoförlük yapabilmek için ehliyet almanız yeterlidir değil? Yani gözünüzün görmesi, herhangi bir fiziksel engelinizin olmaması ve araba kullanabiliyor olmak yeterlidir ama gelin görün ki işte bir yerde şoförlük söz konusu olacaksa genelde erkekler oraya istihdam edilmeye çalışılır veya sekreterlik ya da ofis asistanlığı dediğimiz yönetici asistanlığı, yeni modern isimleri bunlar, bunun için bilgisayar kullanmak, bir miktar iyi yabancı dil bilmek, işte telefona bakabilmek yeterlidir ama gelin görün ki sadece kadınlar buraya istihdam edilmeye çalışılıyor. İşveren münhallerine yapılan işçi sevklerinin dökümüne baktığımızda yani münhaller zaten cinsiyetlenmiş açılıyor, bir de sevklere baktığımızda kadınların sadece yüzde 26’sı erkeklerin yüzde 64’nün buralara sevk edildiğini yani yerleştirildiğini görüyoruz. Bu da ne demek? Aslında iş arayan kadınların sadece dörtte biri işe yerleştiriliyor demek, yüzde 75 iş bulamıyor demek. Bunun tabii çok teferruatlı sonuçları var, kadınların işsiz kalmasının toplumsal olarak ne anlama geldiği örneğin evliyse bakmakla mükellef olduğu çocuklar varsa veya şiddete maruz kalıyorsa sosyal güvenceden mahrumsa işsiz olduğu için, şiddeti durduracak imkanı da olmuyor. Dayak yiyor ama o evden kaçamıyor. Parası yok. Parası yok. Çocuğuna bakım veremeyeceğini düşündüğü için o evden ayrılırsa ya çocuğunu bırakmak zorunda olacak, velayetini alamayacak, ya nafaka ödemeleri konusunda sıkıntı yaşayacak, bir sürü sosyal probleme gebe. Tabii ki cinsiyet ayrımcılığı sadece iş arayanlarda değil işverenlerde de öyle. İşverenlerin kendim yaptığım araştırmada buldum, dağılımına baktığınızda işverenlerin yüzde 60’nın erkek, yüzde 40’nın kadın olduğunu görüyoruz. Kadınların işveren olduğu işletmelerle daha ziyade küçük işletmeler, bir miktar orta boy işletmeler de var yani kadınların finansmana erişimindeki problemi de ortaya koyan bir mesele bu. Dolayısıyla özellikle kadınların bu anlamda desteklenmesi gerektiği oldukça aşikar. İşçilerde de aynı durum var, bütün bunların aslında düzenlenebilmesi için sevgili arkadaşlar 2014 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesinin Teşkilat Yasası yazılırken, bu Yasaya özellikle ekonomik yaşamı ve istihdam politikalarını planlama şubesini koyduk neden? Çünkü bir bireyin ekonomik olarak güçlendirilmesi, iş piyasasında ve emek gücündeki cinsiyet ayrımcılığının giderilmesi, başka her noktadaki ayrımcılıkların giderilmesi için temeldir, şiddetin önlenmesi, sağlıklı aile yapılarının geliştirilebilmesi, bunların temelindedir ve aynı zamanda Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında yapılan AB direktiflerinin sanırım Fasıl 57’ydi yanlış hatırlamıyorsam, rakam çok aklımda değil ama daha 2008–2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında AB direktiflerinin bir gereği olarak, ekonomi komiserliğiyle ilgili bir yapılanma öngörülmüş ve ayrımcılıkla mücadele bağlamında bunun yasa çalışması yapılmıştı. Biliyorsunuz, Avrupa Birliğinde özellikle nüfus yaşlanan bir nüfus olduğu için yeni nüfus üretim politikalarını, eşitlik politikalarını geliştirmek suretiyle teşvik etmeye çalışıyorlar ve bundan dolayı çalışma hayatı başlığı altında düzenlenmiştir bütün gender equality dediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili düzenlemeler çünkü kadınların iş gücüne katılımını destekleyebilmek için eşitlik sağlayıcı mekanizmalar oluşturulabilmeli ki hem çalışabilsinler hem de aynı zamanda ebeveyn olmak ve çocuk doğurmak konusunda sıkıntı yaşamasınlar. Bu yüzden de bu ekonomik komiserliği biz bunu toplumsal cinsiyet eşitliği idaresinin ekonomik yaşam ve istihdam politikalarını planlama şubesiyle paralel çalışacak bir mekanizma olarak kurgulayabiliriz ve yasası hazırdır, eğer bakanlığın bu konuda bir iradesi olacaksa bunu da hemen getirmek konusunda hevesli olduğumuzu söylemek isterim. İş kollarında cinsiyet dağılımı ne diye baktım, Sosyal Sigortalar Dairesinin verilerine göre sigortalı işçilerin içerisinde kadın ve erkek oranları nedir diye oturup biraz kendim saydım, keşke bu faaliyet raporunda da olsaydı. Sosyal Sigortalar Dairesi sabah elime geçtiği için bu belki de ben görmemişimdir ama Sosyal Sigortalar Dairesinin paylaştığı veriler içerisinde cinsiyetle ilgili dağılım yok, halbuki bu önemli bir önemli bir veridir. Benim görebildiğim kadarıyla özellikle geleneksel iş kollarında mesela işte terzilik gibi iş kollarında daha önce kadınlar sigortalı çalışan olarak daha fazlayken giderek kadınların işsizleşmesi ve emek piyasasındaki yerini kaybetmesine paralel olarak terzilikte bile erkek sigortalı çalışanların sayısı kadın sigortalı çalışanlardan daha yüksek. Buna mukabil işte geleneksel erkek iş kolu olarak görülen döşemecilik, mobilyacılık, ahşap oymacılığı gibi iş kollarında ağırlıklı yüzde 85, 90 erkekler olduğu halde kadınların oranı da yüzde 10–12 civarında olabiliyor. Bu aslında bir yandan şunu da gösteriyor bize mesela görünmeyen emek olarak evde kadınlar pasta, börek yapılacağı zaman kadından beklenen işlerdir değil mi? Yemek yapılacağı zaman, kadından beklenen işlerdir. Ücret karşılığı yapılmadığı için toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı kadının yapmakla mükellef olduğu hatta bunu iyi yapmazsa da şikayet meselesi olan bir konudur. Temizlik gibi aynı. Sanki kadınlar anasının karnından doğarken temizlik yapmayı bilerek doğuyor veya yemek, börek, çörek yapmayı bilerek doğuyormuş gibi. Ücret karşılığı olmadığı için, bu kadından beklenirken ücret karşılığı yapıldığında örneğin sigortaların verilerine göre pasta, börek, unlu mamuller imalat alanına girildiğinde görüyoruz ki erkekler ağırlıklı bir şekilde sigortalı çalışanları oluşturuyorlar çünkü karşılığında para var ama görünmeyen emek olarak kadınlar maalesef bu sektörlerde paylarını alamıyorlar. Sigortalı kadın sayısının en düşük olduğu bölgeler Lefke Güzelyurt ve İskele benim bulabildiğim verilerden, bu da tesadüf değil. Bu ilçeler daha ziyade kırsal bölgeler olduğu için buralarda hem kadınları destekleyici mekanizmaların azlığı hem de daha çok emek gücü olarak hane içi tüketim için çalışan yani sadece ev işleri değil bahsettiğimiz görünmeyen emek, tarlada çalıştığı zaman ailenin geçimi için yapılan işler de buraya giriyor ve kadınların aslında sosyal sigorta sistemine dahil edilmesiyle ilgili bir sorun da burada çıkıyor. Belki şunun üzerine çalışabiliriz, biliyorsunuz muhafazakar iktidarların egemen olduğu yerlerde bir süredir şöyle bir, sanki çok iyi bir şeymiş gibi, kadınlara müjde veriliyor, siz evde kalın, yaşlınıza bakın, çocuğunuza bakın, biz size ücret verelim. Bu bizim kabul ettiğimiz bir şey değildir. Neden? Kadınları eve kapatan, emek piyasasından daha da geriye çeken, kadınların esas rol ve görevlerinin hasta çocuk ve yaşlı bakmak olduğunu söyleyerek aslında onun bir insan, bir birey olarak alanda üretebileceği bütün kapasiteden onu geri çeken bir yaklaşımdır. Biz öyle bir kamusal kaynağın ücret olarak verilmesi yerine onların bakım hizmetleri veren, örneğin yaşlı bakımı için yaşlı bakımevleri kurulması, kreşler kurulması çocuk bakımı için, bunlara veya engelli bakımı için engelli rehabilitasyon merkezi açılmasını bunlara harcanmasını savunuyoruz sosyal adalet açısından ve kadınların kamusal yaşamda yer almasını savunuyoruz ve lakin şunu da ekleme ihtiyacı içindeyim, emek piyasasında yer alabilecek bir şekilde bir eğitim düzeyi olmayan veya işte iş gücüne dahil olursa çok vasıfsız işleri yapacak olan veya ailevi şartları dolayısıyla çalışamayacak olan ev kadınları vardır mesela. Bu ev kadınlarına sosyal sigorta primi ancak kocası yatırırsa yatar. Dolayısıyla eğer kocası bu kadına sosyal sigorta primi yatırmamışsa, o kadının hastane ve benzeri sosyal güvence olanaklarından yararlanma şansı çok kısıtlıdır. Değil? Bir şekilde kadının ev içinde harcadığı emeğe paralel olarak şartlarını kriterlerini belirleriz, başka bir alanda çalışamayacak durumdaysa en azından bu yatırımın mecburi kılınması gerektiğini düşünüyorum Sayın Sadık Gardiyanoğlu. Benim topladığım verilerde buradakine bakamadım ama işte analık yardımı alan 601 kişi görünüyordu 2021 verilerinde, Mağusa ilçesi birinci sıradaydı Girne ve Lefkoşa takip ediyordu. Bu yardım adı altında, destek parası adı altında verilen miktarların çok düşük olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani 7 Bin işte çocuk başına bir iki da ekleme yapıldığında 8 Bin Lirayla bugün kimse ev kirası ödeyemez, elektrik, su faturası ödeyemez. Bir markete gittiğiniz zaman aldığınız dört tane Emtia sonucunda ödediğiniz minimum para 500 Lirayı buluyor. Ekmek, süt, yumurta daha hiç çocuk bezine girmedim, en elzem ihtiyaçlar, temizlik giderleri vesaireye girmedim bile. Dolayısıyla bu insanların aslında o yardımla geçirmesi mümkün değil. Halbuki konuşmamın başında söyledim çalışabilir yaştaki kadın nüfusu, bütün kadın nüfusunun yüzde 60’ı ve küçük çocuğu olduğu için, terk edildiği için çocuklarını bırakacağı bir yer olsa çalışabilecek kadınların mecburen sosyal yardıma muhtaç olduğu bir yerde yaşıyoruz. Halbuki az önce söylediğimle çok bağlantılı. Açın bir tane 0–3 yaş grubu çocuklar için kreş, kadınlar çocuklarını o kreşlere bırakabilsin ve gitsin çalışsın. Çünkü bugün asgari ücrete çalışan birinin çocuğunu bırakacağı bir kreş olmadığı için en ucuz kreş sevgili arkadaşlar kâr amaçlı bir kuruluş olmadığı için SOS Çocuk Köyünün kreşi mesela şu anda aylık 7 Bin 200 TL’dir. Yani kar amacı yok özel bir yer değil yani orası bir sivil toplum aslında kuruluşu çünkü maliyetler çok fazla yükseldi. O yüzden insanlar çocuklarını bırakacak bir kreşe bile sahip değiller yahu 2023 yılında. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca hazır Sosyal Hizmetlerden arkadaşlar da burada görüyorum, kreşlerle ilgili mevzuatın yenilenmesi gerekiyor. En son yanlış hatırlamıyorsam yanımda notlarım yok ama 2004 ya da 2005 yılında çıkmıştı kreşlerle ilgili düzenleyici mevzuat. Şu ana kadar geçen sürede aradan işte 19 yıl geçti yeni eğitim modelleri çıktı. Mesela Montessori Tipi eğitim modelleri çıktı. Montessori eğitiminde çocuğun kullandığı dolapta kapak olmaz ama mevzuata uygun olmadığı için şimdi mesela gidip Montessori Eğitimi veren bir yeri istediğiniz zaman kapata da bilirsiniz. O yüzden bu mevzuatın bir an önce düzenlenmesi gerekiyor.

 Evet bir başka sorun; bunu yaklaşık bir 6–7 yıldır sahada çok yakından görüyorum. Bana ulaşan vakalar da var eminim Sosyal Hizmetlerde olan arkadaşlara da ulaşmıştır. Bugün nüfusun değişimine paralel olarak büyüyen bir sorunumuz da imam nikahıyla evlenen kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklar arkadaşlar. Bu çok büyük bir sıkıntı olarak giderek büyüyor. Ne oluyor? Onu söyleyeyim. Kendi dini inançları doğrultusunda resmi nikaha ihtiyaç duymayan, bunlar özellikle Türkiye kökenli insanlar, evleniyorlar kocası sonradan vatandaşlık almış KKTC vatandaşlığı imam nikahıyla evleniyor kadınla dolayısıyla kadının evlilik dolayısıyla yurttaşlık alması mümkün değil.

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sunat Atun’a devreder.)

Ondan sonra adamın canını çekti kadını terk etti üç çocukla beraber mesela bir tane vakadan bahsediyorum. Genç bir kadın hiçbir güvencesi yok burada çalışamıyor bilmediği bir ülkeye getirilmiş, evlendirilmiş zaten sonra adam terk ediyor kadın yurttaş değil. İmam nikahı olduğu vesilesiyle zaten boşanma davası açıp nafaka alabilecek vesaire bir durumda değil. Kendi kültürel değerleri ve onların inanç sistemlerine göre ailesinin yanına dönecek olsa çocukları kaybetme ihtimali var. Çünkü kadını yeniden evlendirmek için, doğrudan sahada gördüğüm şeylerdir bunlar ve yaşanmış şeylerdir. Çocukları ya evlatlık veriyorlar ya kayboluyor neyse çocuklar. Çünkü yeni evlenecek kişi kadını alırım ama çocuğu almam diyor. Dolayısıyla gidemiyor da. İnanılmaz bir sorun var burada Sadık Bey. Vakıflarla ayrı temas kuruyoruz, Türk Elçiliğiyle ayrı temas kuruluyor vesaire sırf yardım edilsin diye Türkiye Elçiliğindeki işte bu aile politikalarıyla ilgilenen müşavirlik var ya, esas bunlarla ilgilensin. Esas bunlarla ilgilensin. Kendi yurttaşı olup da bu ülkeye geldiğinde resmi nikah olmadığı için imam nikahı dolayısıyla hak gaspına uğrayan yurttaşlarıyla ilgilensin, bu ülkedeki aile politikalarının nasıl olacağıyla ilgilenmesin lütfen. Çünkü hatırlatmak isterim 2022 yılında adı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü olan ama tamamen bir sosyal mühendislik aracı olarak kurgulanmış bir protokol vardı Faiz Bey’in imzaladığı, o Protokolde aile politikalarının nasıl yapılacağı da anlatılıyordu. Sanki biz kendi aile politikalarımızı toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili yapacağımız işleri bilmiyoruz, bilmiyoruz ve bu başka bir yerden dizayn edilecek ve bu Protokol bir alışkanlık haline geldi Mecliste yani biliyorsunuz uluslararası anlaşmalar Meclis tarafından onaylanmalıdır ama onaya da sunulmadı ve ne yapıldı? Bilgiye Sunuş şeklinde yapıldı. Ne iktidar milletvekilleri ne biz bunu layıkıyla tartışıp içeriğiyle ilgili ne bir fikir sahibi olabildik. Bir tek gördük ki Sosyal Hizmetler Dairesinin verileri vesairesi bir kurum yani Türkiye Elçiliğinin altındaki bir masaya devredildi. Yok kusura bakmayın böyle bir şey oluyorsa egemen eşitiz ayrı bağımsız Devletiz narası atmayacaksınız. Bu ülkenin kurumlarına sahip çıkılmayacaksa, bu ülkenin kurumları bir başka Devletin elçiliğinin, bir müşavirliğinin kontrolüne verilecekse burada deneyim biriktirmiş bilgi sahibi personel aslında bir başka Devletin personelinin hizmetine sunulacaksa hiç kalkıp egemenlik narası atılmasın.

 Çok konuştuğum bir konudur şiddet konusuna da değineceğim ve hızlıca bitirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz 2019 yılında Dörtlü Koalisyon döneminde TOCED Yasasının bir gereği olarak poliste Şiddete Müdahale Birimi açıldı. O günden beridir de veriler tutuluyor. 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü bir reorganizasyona gitti, polisin Şiddete Müdahale Birimiyle ilgili ve orada hizmet içi eğitim almış oldukça iyi çalışan sığınma eviyle ve diğer koordinasyon alanlarıyla uyumlu çalışan birim bir dağıtıldı, personel değişikliği oldu. Biz o sırada bir eylem yaptık kadınlar olarak ve bu birimi dağıtmayın çünkü ilk defa düzenli veri tutulmaya başlandı. Bu verileri ışığında politika üretme imkânı oldu dediğimizde Polis Genel Müdürlüğü bir açıklama yapmıştı ve demişti ki “Dağıtmıyoruz bütün ilçelerde açıyoruz bu birimleri” ve hatta o dönemde telefon numarası da paylaşmıştı ve lakin süreç içinde gördük ki Lefkoşa dışında çalışan bir yer yok. O da ağır aksak çalışıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TOCED’in amir bakanlığıdır. Yani, TOCED Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır ve TOCED’in Yasasının gereği olarak kurulan bir birimdir bu birim ve burada aynı zamanda hastanede de açılması gereken bir birimdir Filiz Hanım döneminde açılmıştı sonra Ali Pilli döneminde kapatıldı. Bunun bir mantığı vardı kadınlar şiddete maruz kaldığı zaman gittikleri ilk iki yer hastane darp raporu ve benzeri almak için ve polistir ve bunlar mavi rapor adı altında bütün birimlerde kayıt altına alınmalı ve Bakanlığın sayfasında, web sitesinde düzenli olarak yayımlanmalıdır. Yasanın gereğidir Sadık Bey. TOCED’in ve butoncuk olarak Çalışma Bakanlığında yeri var ama içinde hiçbir bilgi yok. Hâlbuki “Alo İmdat” hattı olarak çalışan şu anda 183 ve polisin Şiddete Müdahale Birimi çok uzunca bir süredir ciddi bir eksikliği gideriyorlar ve maalesef bu faaliyet Raporunda TOCED ile ilgili verileri de görmedim. Hâlbuki ben Sosyal Hizmetler Dairesindeki arkadaşlarla konuştuğumda bu verilerin tutulduğunu biliyorum. Gülten Hanım ve Burcu Hanım’a da ayrıca bugüne kadar verdikleri emek için teşekkür ederim. Polisin tuttuğu verilerde ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz Bu düşüş kadınlar şiddete daha az maruz kalıyor diye olmuyor ha! Polisin ilgilendiği konularda düşüş var. Çünkü polis meselesi yok adı altında tutulan kayıtlar ve ciddi şekilde yükselmiş. 1100 iken işte 2021’de yılda başvuran kadın sayısı, 2022’de 957’ye düşmüş. 2023’te işte Eylül ayının sonuna kadar 770 civarında başvurular ama polis meselesi yok diye tutulan kayıtların oranı yüzde 24,5. Yani her dört başvurudan bir tanesini polis sallamamış polis meselesi yok diye kaydetmiş. Ben bunun sebebini polisteki arkadaşlara sorduğumda kendilerince haklı bir şey söylediler dediler ki “Biz bazen yetişemiyoruz, polis teşkilatının güçlendirilmesi lazım hem kadın personelin sayısının artırılması lazım hem de hizmet içi eğitimlerin artırılması lazım” ki Çalışma Bakanlığı polis de bu anlamda koordineli çalışan Bakanlıktır. Bu bağlamda talepler olunması gerektiğini düşünüyorum bu birimle ilgili. İkinci mesele bu da var TOCED Yasasında kadınların bir kısmı polisi “eğer boşanırsam yasal haklarım nelerdir, çocuğumun velayetini kaybeder miyim, nafaka alabilir miyim?” Yani normalde consultation dediğimiz danışmanlık hizmetini almak için arıyor, başvuruların bir kısmı da bu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şiddeti Önleme Danışman Merkezlerinin açılması gerek demektir. Her dört başvurudan biri polisin iddia ettiği gibi eğer danışmanlık almak içinse TOCED’in Şiddeti Önleme Danışma Birimi olarak kurgulanmış ve yasada 2014’te yerleştirilmiş Türkiye’deki ŞÖNİM’lerden ilhamla yazılmış, on yıl geçti be arkadaşlar üstünden, on yıl geçti yahu! Ben isyan ediyorum artık buna on yıl geçti. O dönemde doğan bir çocuk şu anda on yaşındadır. Biz yani bunu kurmuş olsaydık şimdi eksiği nedir, gediği nedir onu konuşacaktık. Nerede aksaklığı var onu konuşacaktık. Para ayrılmadı yahu Sadık Bey TOCED’e işte her sene aynı şey ek bütçe yapacağız merak etme. Görüyoruz işte usulsüz istihdamlar için kaynak var. Taşyapı’ya 59 Milyon Euro var, AKSA’ya peşkeşte para var, bir bu sosyal hizmetlere ve sosyal politikalara para yok yahu. Niçin veriyoruz yahu bu vergileri biz? Biz kadınlar olarak niçin veriyoruz bu vergileri, Devlet bize hizmet etmeyecekse?! Niçin verelim? Ha “bu ülkede niye insanlar vergi kaçırıyor?” diye düşündüğünüzde aslında tam da bundandır ha kendine hizmet olarak döndüğünü görmüyor. Genel olarak böyle bir sorun var ama özellikle nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, çalışıyorlar ne bir bakımevi var ne bir kreş var ne engelli doğru düzgün rehabilitasyon merkezi var olan da Devletin olanı da işte 18 yaş üstü anamızın karnından bütün bu işleri yapmak için doğuyoruz değil, insan değiliz yani biz, insan haysiyetine yanaşır bir hayat yaşamayacaksın kadın olarak dünyaya geldiysen. Bu kabul edebileceğim bir şey değil yahu gerçekten çok rahatsız edici geliyor bana.

Bu kadın yoksullaşmasını gösteren bir başka şey ki şiddet oranlarını da bir kendim tasnif etmiştim. Yüzde 41 fiziksel şiddet var, başvuruların içinde. Yüzde 22’yle cinsel şiddet ikinci sırada. Bu çok korkunç bir şeydir. Geçenlerde mahkeme kayıtlarından da bir yargıç söyledi. Son işte 10 yılda yüzde 900 arttı cinsel şiddet diye çocuk istismarı da dahildir buna. Bu şiddet oranları yükseliyor ve adli yardımdan faydalanmak isteyen kadın sayısı da artıyor. 2015 yılında adli yardım düzenlemesini Aile Yasasında yaptığımız reformasyona koymuştuk. ŞÖDAM’lar açılmadığı için şu anda işte Barolar Birliği ve Bakanlık arasında yürütülen bir protokol üzerinden gidiyor. 2021’de 67 kadın adli yardıma başvurdu. 2022’de 105. 2023’ün ilk dokuz ayında 121. Müthiş bir artış var. Sadece dokuz ayda 121 kadın adli yardım için başvurdu demek kendini savunmak için hukuki destek alabilecek parası olmayan kadınların sayısı artıyor demektir. Ki şiddet oranlarıyla ve kadın işsizliğiyle beraber düşündüğümüzde bu çok tutarlı bir sonuç maalesef. Maalesef diyorum çünkü bu ülkedeki demokrasinin, insan haklarının, eşitlik politikalarının, ekonomik krize paralel olarak nasıl geriye gittiğini gösteriyor. Bahsettiğimiz insanlar çocuklarınızın annesidir, kız kardeşlerinizdir, teyzelerinizdir, yengelerinizdir. Bahsettiğiniz insanlar biziz. O yüzden bunlarla ilgili özellikle Bakanlığın hassaten rica ediyorum hem Alo 183’le ilgili hem de adli yardımla ilgili bilgilendirici kampanyalar yapılsın. Billboardlarda bir sürü gereksiz reklam görüyoruz. Sürekli bir reklam bombardımana tabiyiz ama kamu spotu göremiyoruz. Yani aslında adli yardıma başvuran insan sayısı da buz dağının görünen yüzüdür ha arkadaşlar. Buz dağının görünen yüzüdür. Bundan haberdar oldu nasıl ulaşacağını öğrendi de gitti çok kolay bir şey değil yani işte barolara gidecek de adli yardımdan yararlanmak istiyorum diyecek da işte bir avukat arkadaş orada çıkacak yardımcı olacak.

Daha önce bu Kürsüden sormuştum cevap alamadığım için tekrar soracağım. Lefkoşa Türk Belediyesi, Çalışma Bakanlığı Vakıflar arasında şiddetle mücadele bağlamında bir koordinasyon anlaşması imzalanır her yıl. Sağlık Bakanlığı da müdahil buna bildiğim kadarıyla. Bu yıl Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı bir açıklama yaptı sosyal medyasından ve bu protokolün imzalanmadığını söyledi. Her yıl mevzuatımızın da bir parçası olan İstanbul Sözleşmesinin her yıl yer aldığı bu protokol bu sefer İstanbul Sözleşmesinden dolayı problem olmuş. Bakın 2011 yılıydı ben milletvekili falan değildim o sırada bir feminist aktivist olarak 5000 imza toplayıp getirmiştik İstanbul Sözleşmesini Sayın Hasan Bozer’di o dönemde Meclis Başkanı ona teslim etmiştik. Ve 5 Aralık 2011’de Türkiye’deki kadınların seçme seçilme hakkını kazandığı gün vesilesiyle KKTC Meclisinde oybirliğiyle geçmişti ve şu anda bizim iç hukukumuzun bir parçasıdır İstanbul Sözleşmesi. Biz duyduk ki gidip gidilip İstanbul Sözleşmesi var bu protokolle deyip şikayet edilmiş Türkiye Elçiliğine bu doğru mu, bu doğru mu? Bilmek istiyorum. Bakın işte, sizin vazgeçtiğiniz bu İstanbul Sözleşmesini protokole koydular da imzalıyorlar diye şikâyet edilmiş. Yani bu bir böyle alışkanlık haline geliyor? Cevap isterim ha Sadık Bey buna…

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – En son aldım, şu anda 24 not aldım sizinle ilgili…

 DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Tamam, o zaman son notlarınızı da vereyim de…

 DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Sabaha kadar biz bekleriz…

 DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Bitiriyorum yahu! Çok olmadı Devrim Bey bir saat falan oldu yani... Bitiriyorum.

 Yaşlı bakımıyla ilgili özellikle Lapta Huzurevinden skandal niteliğinde bir şey olduğunu gazetelere de açıkladık. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü olarak ziyaretlerde bulunduk birçok bakımevi yaşlı bakımevini ve Lapta Huzurevinin yaklaşık 12 yıldır Vakıflara ait bir bina olmakla beraber Ayia Anastasia Kilisesi, yaklaşık 12 yıldır işte Sanpa Limited’e kiralandığı için Devletin kendi malına para ödediğini ve ayda 5 Bin 800 Pound verdiğini öğrendik. Yani Devlet bunu zamanında Sanpa Limited’e turizm amaçlı diye kiralamış daha sonra işte mevcut Lapta Huzurevi çok eskiydi vesaireydi diye bir de sel olduydu. O binayı geçici olarak kullanmış Devlet, Sanpa’nın oraya yaptığı yatırımda böyle bir yatırım değil şeyi geçtim yani bir Kilise kültürel mirastır, orayı turizm tesisi haline getiremezsiniz. Yani Güney’de kalan camilerden birini otel yapabilir misiniz, yani bu aslında dine saygısızlık değil mi? Onu geçiyorum kültürel mirasa saygısızlık falan yaptığı üç dört tane bungalovcuk var hepi topu orada hiçbir şeyde yoktur ve dökülür hatta bungalovlardan iki tanesini de Devlete vermedi ha orada kimin kaldığı belli değil. Kim kalır burada dedik? İşte birileri gelir gider, kumar mı oynarlar ne yaparlar o iki bungalovda belli değil bir yatırım da yok. Ayda 5 Bin 800 pound yani 12 yılda o 700 Bin poundu çoktan geçti. 700 Bin pound ile kaç tane yaşlı bakımevi yaparız biz? Türk Lirası olarak ben hesaplayamıyorum. Yani o sıfırlar artık o kadar bir şeydir fazladır yanar yani beynim. Bu kadar çok mu yahu Devletin parası oraya buraya savuralım? Biz bunu açıkladığımızda İbrahim Benter Bey “Söylendiği gibi bir rakam değil de cüzi bir rakamdır da falan” 5 Bin 800 pound hiç cüzi bir rakam değil kimse kusura bakmasın değil yani. O yüzden bu paranın Benter Bey’in iddia ettiği gibi az olduğunu iddia ediyorsa çünkü sorduk cevaplamadı. Siz biliyorsanız sözleşmeyi aldınız mı? Bunu özellikle soruyorum. Bir daha Müteahhitler Birliği böyle şaşaalarla biz Lapta Huzurevi yapacağız diye böyle duyurdulardı. Hatta bir sözleşme yapıldığı haberi düşmüştü Müteahhitler Birliği ile Bakanlık arasına böyle bir sözleşme var mı? Yapıldıysa içeriği nedir? toplam öngörülen maliyet nedir? Bu maliyetin nasıl karşılanacağını merak ediyorum. Devletin bir katkısı olacak mı? Bir de ne zaman bitecek? Yani Müteahhitler Birliği işte kendi yetki alanında olmayan konularla ilgili açıklama yapıyor. İşte yabancılara mal satışıyla ilgili bir sınırlama yok da işte sadece bir düzenlemedir diye sabah Sayın Cafer Gürcafer’in açıklamaları vardı. Söz verdiği şeyleri yapsınlar önce Bakanlık da onlar yapmayacaksa başka bir yolunu bulalım her yere para var Taşyapı’dan isteyelim 59 Milyon Euronun bir kısmını. Ne bu! Bizim kaynaklarımızı oraya buraya peşkeş çekecekler, cevizcinin çuvalından dağıtır gibi ve ne vahim bir durumdur ki yani Huzurevi dediğiniz yer yani kendi kendine bakabilen insanların hemşire, doktor desteği ihtiyacı olmayan insanların kalması gereken yerdir, yaşlı bakımevinden farklı olarak. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kronik ruh rahatsızlığı olanları almadığı için veya yatak kapasitesi yetmediği için huzurevinde kalıyor yahu şey olan insanlar böyle şey olur mu yahu! Kronik ruh rahatsızlığı olan insanlar yani ansızın atak geçirdi kriz geçirdi bunu Sağlık Bakanlığı Bütçesinden söyledim şizofren hastasıdır, gitti yaşlının birine zarar verdi. Hadi ayıkla pirincin taşını…

 Aynı şey Sınırüstü’yle ilgili de... Şimdi Sınırüstü Bakımevinin yapılması için zannederim 40 dönümlük bir arazi vardı ve bu 2009 yılında Türkiye Elçiliği inşa etmişti bu araziye bu bakımevini, o dönemde Halk Vakfı kuruldu ve yani işte Halk Vakfına bunu işletme hakkı verildi. Yalnız aradan işte orada bir sürü skandal oldu biliyorsunuz. Yıkıldı orası üzerinden yaşlı bakımevlerinin aslında ne kadar ihmal edildiği ortaya çıktı falan. Şu anda durumu nedir Sınırüstü’nün? Yani hâlâdaha Halk Vakfındadır? Bu Evkaf’la aralarında birtakım sıkıntılar olduğu var.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Var ve orayı da İskele Belediyesi ile birlikte yönetmek, idaresi İskele Belediyesi’nde olacak ama Vakıflar Bakanlığımız diğer paydaşlar da yönetiminde yer alacağız. Oranın ana yönetimi İskele Belediyesi’nde bitmek üzeredir…

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Yaşlı Hakları Derneğinin de bunun içinde olması gerektiğini özellikle vurgulayayım. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlardır daha fazla uzatmayacağım. Zaten Kalkanlı’yla ilgili daha önce konuşmuştum. Ben Sağlık Bakanlığının Kalkanlı Bakım…

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Biz de konuştuyduk bu konuda.

DOĞUŞ DERYA (Devamla) – Evet Filiz Hanım da konuştu. Zaten size sürekli referans veririm Filiz Abla orada sıkıntı yok. Yani oralarda Sağlık Bakanlığının yaptığı şeyin doğru olmadığını düşünüyorum. Çalışma Bakanlığının üzerine attı bu sorumluluğu ve tıbbi teçhizatları da sökerek gitti. O yüzden işinizin kolay olmadığını biliyorum.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesiyle ilgili birlikte toplantıda yaptık. Girişiminizi de çok takdirle karşılıyorum. Dediğim gibi bu Bakanlık yeri geldiğinde Devlete karşı kendi yurttaşını koruyan Bakanlıktır. O yüzden yardım edebileceğimiz her noktada sonuna kadar yardım edeceğiz. Birtakım adaletsizliklerin giderilebilmesi için de ivedi adım atılması gerekiyor ve bu Bakanlığa ayrılan bütçenin de yeterli olmadığını düşünüyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Derya. Söz sırası Sayın Barçın’da lütfen buyurun.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Evet Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Değerli halkımız ve Çalışma Bakanlığının emektar bürokratları, çalışanları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hükümetlerinin pazarlık noktasında hep verilecek bir Bakanlık olarak diye addedilir ama az önce Sayın Doğuş Derya’nın da ifade ettiği gibi aslında insan hayatına en fazla dokunan Bakanlıklardan biri. Şöyle bir veri vermek istiyorum. Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Dairesi İhtiyat Sandığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı. Bunları da toplam içine koyduğumuzda şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yönetmiş olduğu bütçe büyüklüğü ülkedeki tüm Bakanlıklar sıralamasında ikinci sıraya oturuyor. Birinci sırada Maliye Bakanlığı bütçe büyüklüğü olarak yönettiği ikinci sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Toplam bütçenin yüzde 36.75’i ediyor, sigortalarla İhtiyat Sandığının bütçe büyüklüğünü de içine koyduğumuzda. Şimdi tabii Maliye Bakanlığı noktasını düşündüğümüzde ki Maliye Bakanlığı 38 Milyarlık bir bütçe yönetiyor. O da maaşları ödüyor. Dolayısıyla onun da yönetebilme kapasitesi sizin gibi maaş ödeme noktasında azdır ama düşünün Maliye Bakanlığı 38 Milyarlık bir bütçe yönetiyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 28 Milyarlık bir bütçe yönetiyor. Bu anlamıyla şuna geleceğim yani Sadık Bey çok önemli bir Bakanlıktır. Evet yüzdesel payı yüzde 4 nokta küsurlarda gözükebilir genel bütçe içerisinde ama Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığını içine koyduğumuzda ki Sosyal Sigortaların bütçe büyüklüğüne baktığımızda 22 Milyar 609 Milyondur. Tabii Kamu Mali Denetim ve Kontrol Yasasının oybirliğiyle bu Mecliste geçen bu Yasanın en güzel ve en doğru taraflarından da biri budur ki artık kurum bütçelerini de burada görebiliyoruz ve konuşma fırsatı bulabiliyoruz. Çünkü 22 Milyar 609 Milyonluk bir Sosyal Sigorta bütçe hacminin verisel olarak burada bizimle paylaşılmadığı bir dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesini konuşmak çok da bir anlam ifade etmezdi.

Dolayısıyla bütçe büyüklüklerine baktığımızda bir kere daha ifade etmek isterim ki toplam bütçe büyüklüğü noktasında Maliye Bakanlığı birinci sırada 38 Milyarla ikinci sırada toplam bütçe büyüklüğü yüzde 36,75 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

 Diğer taraftan politikaların vatandaşı etkileme noktasında da çok büyük bir Bakanlık. Şimdi bizimle paylaşılan ve içinde çok kıymetli değerli veriler olan faaliyet raporuna baktığımızda şu anda 134 bin 809 kişi Ocak 2023 verileri olarak bizimle paylaşıldı. Sosyal Sigortalara prim yatıran kişi var. Bakın yani birebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren ve etkileşim içinde olduğu bir. Sigortalara primi yatırılan kişi sayısı 139 bin 809 yuvarlak söylüyorum 45 bin Sosyal Sigortalar emeklisi var. 5 bin 528 engelli maaşı alan kişi var, 4 bin 200 sosyal yardım maaşı alan var yuvarlak söylüyorum 190 bin kişi bu ülkede birebir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birebir temas etmektedir. Bu rakamları neden verdim? Yani bana göre vatandaşa hizmet noktasında lafta değil özde de bu Bakanlığın ne kadar önemli bir Bakanlık olduğunu vurgulamak adına 190 bin kişinin bugün birebir işi olmasa olmaz olan bir Bakanlıkla karşı karşıyayız.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Paydaşlarıyla beraber de 200 bine gelen bir rakam…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Tabii o çok aynen çok büyük bir rakam hatta ben burada bir resmini yaptım dün sosyal medya hesabından rakam nüfusu bilmiyoruz noktası da oluşmuştu ya baktığımızda. Şimdi 134 bin sekiz 809 kişi aktif sigortalı, kamu maliyesinden maaş ve maaş nitelikli ödeme alanlar ki bu sosyal yardımları çıktım 37 bin 810 kişi, Sosyal Sigortalardan emekli maaşı alanlar 45 bin kişi. Bu alandaki kişi sayısı 217 bin 619 yani birebir Sigortalardan çalışıp yatırımları yapılan kişi sayısı artı kamu maliyesinden maaş ödemeleri yapılan kişiler dublukeleri çıktım sigortaya primini yatıranlardan, ayırdım 37 bin 810 kişi işçileri filan hep ayırdım geçici memur, özelleştirmeyi hep ayırdım. Sosyal Sigortalardan emekli maaşı alan 45 bin kişi toplam bu üç alanda fiili olarak hizmet alan kişi sayısı 217 bin 619. Bakın yani burada öğrenci sayısı yok, bizim kendi çağı nüfusumuz yok, okuyan nüfusumuz yok, çalışmayan insanlarımız yok sadece bu üç veri aslında hem İstatistik Kurumun açıkladığı projeksiyon nüfusu hem de Sayın Ersin Tatar’ın açıkladığı 410 bin nüfusunun gerçeklikten uzak bir veri olduğunu bu resmi veriler zaten ortaya koyuyor. Bunu dip not olarak paylaşmak istedim.

 Şimdi asgari ücret herkesin dört gözle beklediği bir ücret olma noktasına gelmiştir. Haklı olarak özel sektör emekçilerinin asgari ücret alma noktasını hepimiz gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Şimdi az önce Sayın Erkut Şahali burada ivedilik oylamaları yapılırken, kamu çalışanlarına yılda üç kez hayat pahalı ödeneği verilmesini, özel sektör için Asgari Ücretler Yasamızda zaten bunun CTP dönemi üç kez asgari ücretin düzenlenme noktasında yetkiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına vermiştir. Aslında çağrıyı kendisi yapmayabilir işçi tarafı yapabilir, işveren tarafı yapabilir ama üç defa yapma noktasındaki niyet de belirleyici olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olacaktır. Şimdi ben konuşmalarımı yaparken Sayın Sadık Gardiyanoğlu yeni Çalışma Bakanı olmuş olabilir. Bundan öncekileri de vardı CTP dönemi de vardı UBP dönemi de vardı. Kronikleşmiş sorunların salt ifadesinin dışında birebir alternatif önermeleri de yaparak konuşmamı yapacağım ve çok net bizi dinleyen kamuoyunun da aydınlanması adına ifade etmek isterim ki yapılması gerektiği noktalarını ortaya koyduğumuz şeyler de Cumhuriyetçi Türk Partisinin kurumsal olarak ortaya koyduğu politikalardır ve kendi Hükümet dönemlerinde bunları yapmayı taahhüt ediyor. Tabii ki şu anda Hükümet edenler de bu konuda açılım yapma niyetindelerse de biz bu konularda yardımcı olacağız.

Şimdi asgari ücretle ilgili bir tartışmayı gözden kaçırmamak gerekir. Cumhuriyetçi Türk Partisi döneminde 2004–2008 dönemi gerçekleşen enflasyondan ayrı yüzde 87 asgari ücrete reel artış yapılmıştır. Ancak Ulusal Birlik Partisinin 2011 yılında tüm kamu çalışanlarıyla beraber asgari ücretliye yüzde 14.72 hayat pahalılığını yansıtmadığı bir dönem yaşadık. O dönem Göç Yasasıyla ilgili eylemler yapılıyordu. Hatta ben o eylemde gözaltına alınan bir sendikacı, bir bireydim. Burada emekçiler mücadele veriyordu, o dönem yüzde 14.72 hayat pahalılığı, ne kamu çalışanına, ne özel sektöre, ne asgari ücretliye verilmedi. O dönemi anlıyorum demek istemiyorum ama öznel koşullarını, kısmen şimdi söyleyeceğimden ayırıyorum. Gel gelelim çok ilginçtir. Buraya Milletvekili olduktan sonra asgari ücretle ilgili ülke tarihinde ilk kez Sayın Hasan Taçoy Çalışma Bakanıyken ama Ulusal Birlik Partisi Hükümetinde ilk kez asgari ücrete hayat pahalılığı oranı yansıtılmamıştır, yüzde 56.76, 2022 ilk altı aylık hayat pahalılığı vardı hatırlayalım. Sosyal Sigorta emeklileri, kamu emeklileri, kamu çalışanları hepsi maaşlarına yüzde 56.76 hayat pahalılığını alırken, Ulusal Birlik Partisi Hükümeti 2022 yılının ikinci altı aylık hayat pahalılığını asgari ücrete yansıtmayarak, yüzde 41 artış yapmış ve aslında asgari ücretliyi yüzde 15 çalmıştır. Ülke tarihini istediğiniz kadar asgari ücretin ilk başından bugününe kadar verileri alın. Bu ülke tarihinde iki kez asgari ücrete hayat pahalılığı oranının altında artış olmuştur. Birinde yüzde sıfırla 2011 yılı Ulusal Birlik Partisi, biri 2022 yılının ikinci yarısı yine Ulusal Birlik Partisi ama Cumhuriyetçi Türk Partisi döneminde ise az önce ifade ettiğim gibi, yüzde 87 enflasyondan ayrı reel artış yapılmıştır. Bu eksi artışların dışında UBP’nin Hükümette olduğu dönemlerde de artı yapılmıştır. Dolayısıyla asgari ücreti geçmişte yapılmayan artışları göz ardı eden bir yerden tartışmak da, asgari ücretliye yapılacak bir ihanettir. Özetle bizim yüzde 87 reel artış verdiğimiz asgari ücret 2011 ve 2022 Ulusal Birlik Partili dönemlerde yüzde 30 hayat pahalılığı altında artış verilerek asgari ücretliden bu reel artış alınmıştır. Şimdi Çalışma Bakanlığı Bütçesinin geneline baktığımız zaman, şu anda hizmet binası kiralama giderlerinin yüzde 40 arttığını görmekteyiz. Belki Sadık Bey hatırlamayacaktır ama ben yine sendikacıyken çok iyi hatırlıyorum, Sayın Hamza Ersan Saner Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğunda, o bakanlık binası şu anda Başbakanlık yolundaki Çalışma Dairesinin olduğu binadaydı. Ben burada Bakanlık yapmam dedi ve gitti şimdi Chicken Planet diye bilinen, terminal yolundaki Kaymaklı’daki yere taşındı. Dolayısıyla şu anda hizmet binası kiralama giderlerine baktığımızda, Çalışma Bakanlığının, işte düşünün o dönemden yapılan, sırf bir ego tatmini noktasında Bakanın oturacağı yeri beğenmemesi üzerine, şu anda 2 Milyon 814 Bin 300 TL olan hizmet binası kiralama giderleri yüzde 40 artış ile 3 Milyon 940 Bin Liraya çıkarılmaktadır. 2024 ortalama kurunu dikkate aldığımızda, aylık 7 Bin 500 Sterlinlik bir kira ödeneği öngörülmektedir.

Şimdi Çalışma Bakanlığının Bütçesinin rakamlarına birazdan daha ayrıntılı gireceğiz ama aylık 7 Bin 500 Sterlinlik kira demek, boşa atılan para demektir. Sosyal Sigortaların, İhtiyat Sandığının, yani Çalışma Bakanlığının bu konuda devletin göstereceği bir yerde çok rahat borçlanma hesaplarını da yaptım, burada girmeyeyim ama Merkez Bankası aracılığıyla yapacağı uygun borçlanmalarla aylık 7 Bin 500 Sterlin ödeyerek çok çok güzel kendine bir bina yapabilir, yapma ihtiyacı vardır. Çünkü az önce ifade ettim size 190 Bin kişi birebir bu Bakanlıktan hizmet alıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Sayın Barçın Faaliyet Raporumuzda da var, 2024 Bütçemizde ÇSGB’nin merkez binasının temellerinin atılacağı yer İçişleri Bakanlığının…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Mikrofonu açın isterseniz duyulmadı ama.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Kısa bir bilgi vereyim. Faaliyet Raporunda orada göreceksiniz. 2024 yılı içerisinde ÇSGB’nin merkez bina inşaatının temellerinin başlayacağı 2024 yılı faaliyetimizde var. Yeri de İçişleri Bakanlığıyla Bayındırlığın arasında kalan o büyük alan, Bakanlar Kurulu tarafından ÇSGB’ye verilmiş, orada bir bina projemiz var.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Teşekkür ederim.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Bütçe de böyle bir rakam yok, ben özellikle baktım Sayın Bakan siz söylediğiniz için.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Onun da açıklamasını Sayın Bakan yapacağım.

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Tamam.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hangi kaynaklarla, nasıl yapılacağı ile ilgili.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Yani anladığımız Sayın Filiz Besim bir proje noktasında bir niyet var ama finansmanı noktasında Bütçe dışı bir finansman olacağını herhalde Sayın Bakan bize açıklayacaktır.

Tabii burada ben Sosyal Sigortalar Dairesine de Sadık Bey çok önem veriyorum, yani binasal anlamda, evet merkez bina oraya olacak ama çünkü Sosyal Sigortalar Dairesinden bugün en fazla da yaşlılarımız hizmet almaktadır. O binanın, yani iki defa birlikte inip çıksak en üst kısmına, yani gerçekten sıkıntılı, personelin çalışma verimliliği noktasında da sıkıntı. Bence en acil olan husus, hatta size söyleyeyim çalışma, yani bilmiyorum projenizi, tabii ki anlatırsınız ama ilk proje Sosyal Sigortalar Dairesine yönelik olmalıdır. Bakanlık boş alan yerlerde faaliyetlerini yürütebilir ama Sosyal Sigortalar Dairesi çok önemlidir.

Diğer taraftan bütçenin genelinde SOS Çocuk Köyüne ayrılan rakamın arttığını görüyoruz, 19 Milyon 500’den 30 Milyon 640 Bine. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, bu artış oranı yüzde 57’dir ve şu andaki hayat pahalılığı oranı yüzde 82’deyiz. Yani reel anlamda her ne kadar SOS Çocuk Köyüne artış bir rakam gözükse de, reel anlamda SOS Çocuk Köyüne ayrılan kaynak azaltılmıştır. Bunu net bir şekilde üzülerek ifade etmek isterim.

Şimdi özel sektör emekçilerinin, çalışanların yasaya uygun haklarını almasında ciddi sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. En basit örneği Sadık Bey, resmi tatillerde İş Yasamıza göre, 40’ıncı maddeye göre işçi çalıştırılması yasaktır. Ancak, ancak uygunluk bildirimi verilmesi durumunda çalışanın çalışması da esastır. Şimdi bugün kamuda resmi tatiller bildiğiniz üzere tüm ülkedeki vatandaşları kapsayan bir Resmi Tatiller Yasasıyla olmaktadır. Ve resmi tatillerin hangi, yani hangi günlerin resmi tatil olacağı yasayla belirlenir. Şimdi kamuda çalışan bir kişi resmi tatilde çalıştığında o güne yönelik ek mesaisini alabiliyor ama özel sektörde bunu alamadığını hepimiz biliyoruz. Bu konu, bu konularda Bakanlığa çok büyük görev düşmektedir. Ben sendikacı olduğum günden bugüne kadar bu konudaki çözüm önerisini de net ortaya koyuyoruz. Tabii ki kavga eder gibi gidip her yere, resmi tatilde açık olan her yere ceza yazmak üzerinden değil ama o gün çalışma müfettişlerinizle birlikte adanın dört bir yanında seferberlik başlatıp, açık olan yerlerin tespit edilmesi, öncesinde uyarı yapılması ve orada çalışanlara daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi aracılığıyla ve İhtiyat Sandığı Dairesi aracılığıyla o çalıştığı günlere binaen ek mesai alıp almadıklarının denetlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan en basiti, geçen gün sabah Bütçe burada 07.00’de bitti. Hatta Sadık arkadaş şakalaştık. Biz çorba içmeye gidiyoruz gelecek misin dedi. İşte o çorba içmeye gittiğimiz iş yeri sabah açıktı, gece açıktı. Dolayısıyla oradaki çalışanların vardiya çalıştığını hepimiz birebir idrak edip, birebir hayatımızda yaşayan insanlarız. Şu anda vardiya çalışan özel sektör emekçileri, Ercan’a bakalım, Ercan’da güvenlik görevlileri olsun, temizlik hizmeti ifa eden özel sektör çalışanları olsun, bunların hepsi vardiya çalışıyor. Daha ötesi Olgun Bey bizi dinliyor. Diyor ki Maliye Bakanlığı hastanemizin özel güvenlik hizmetlerini vardiya çalışma usulüyle özel sektör yapacaktır ihale sonrasında.

Peki, biz bakıyor muyuz bugün hastanemizde özel güvenlik hizmeti yapıp, vardiya çalışan özel sektör emekçilerinin gece çalışmaları nedeniyle yüzde 15 düzensiz mesai ödeneği yatıyor mu? Hiçbirinin yatmıyor. Bakın bunu söylemekten hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. Çünkü az bir zaman kaldı, CTP Hükümetinde ilk yapacağımız icraatlardan biri bu olacaktır. Özellikle devletin ihale ettiği ve gece çalışılmasını öngörülen iş yerlerindeki özel sektör emekçilerinin yasadan doğan yüzde 15 vardiya ödeneği hakkı denetim yapmaya bile gerek yoktur. Onların zaten ihale karşılığı alacakları parayı bütün çalışanların haklarını ödedikten sonra alması hükme bağlanmıştır. Bizim ilk yapacağımız iş tüm yüzde 15 düzensiz mesai çalışan özel sektör emekçilerinin devletin ihaleleri sonrasında bu alanda bu insanların yatırımlarını yaptıracağız.

Bu tabii ki sadece Sigortalar için değil, İhtiyat Sandığı için de geçerlidir. Neden bunu çok önemsiyoruz? Bildiğiniz gibi 2012 yılından sonra artık bu ülkedeki özel sektör çalışanlarının ve kamuda 2008 sonrası istihdam edilen herkesin emekli maaşı Sosyal Sigortalara beyan edilen ücretleri üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla ek ödeneklerin sigortalara yatırılması demek, Sosyal Sigortalının ileride alacağı emekli maaşında da büyük öneme sahiptir. Keza Sami Bey burada biz BRT ile ilgili yaptığımız şeylerde, evet BRT ile ilgili mesela ciddi bir kaos sizi bekliyor. Onu da biz, yine ben Milletvekili olduktan sonra Cumhuriyetçi Türk Partisine bahisen bir ziyaret yaptığımda, orada çalışan haklarına yönelik yaptığımız bir sohbette, ödenekler üzerinden sigortanın yatmadığını gördük, 96’dan belli. Dolayısıyla yani bu sadece tabii ki sizin döneminizi ilgilendiren bir şey değil ama özellikle kamu kurumlarında bu konulara müdahil olunması büyük önem arz ediyor.

Tabii orada 96’dan bugüne kadar emekli maaşı hesaplamayı bile etkileyecek rakamlar olduğu için içinden nasıl çıkarsınız bilemiyoruz ama burada bu işin doğru yöntemini önermek, ödenmesi gereken bir orandır ama bunun bir yasayla eğer birine de verilmeyecekse idari teamülden değil, bir yasayla yapılması sizin için de daha iyi olacaktır. Ben adım gibi eminim ki Sosyal Sigortalarda bu ödemeyi yapacak olan bürokratından çalışanlarına sadece bir bakanın yasaya göre alması gereken ama şu anda emekli oldu diye ona bu paranın verilmemesi hukuken ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Dolayısıyla buradaki de önerimiz size Sadık Bey, bu işi yasayla çözelim, idari teamüllerle çözmeyelim, idari teamüllerle ülkenin geldiği durum ortada.

Bu arada Çalışma Dairesiyle ilgili, tahsilat oranlarıyla ilgili bilgiyi Faaliyet Raporunu bizimle paylaştınız. Sizden ricamdır, Çalışma Bakanlığı internet sayfanızda lütfen artık asgari ücretin rakamlarını güncelleyin, güncel asgari ücret vardır ama geriye dönük veri en son CTP dönemi 2018’de kalmıştır. En son Avrupa Birliği ülkeleriyle KKTC’deki asgari ücretin kıyası ise en son 2015 yılında yine CTP Hükümeti döneminden kalmıştır. Sonrasında hiçbir güncelleme yapılmamıştır. Aynı zamanda Çalışma Dairesinin internet sayfasında da, ayrıca Çalışma Dairesinin internet sayfasında da bu tahsilat oranlarıyla ilgili kesilen cezalar ve tahsilat oranlarıyla ilgili güncellemeler yapılamamaktadır. Faaliyet Raporunu da aldık biliyoruz, teşekkür ederiz. Emek koyan arkadaşlara da teşekkür ederiz ama sonuçta kamuya mal olan icraatların da kamu tarafından verisel olarak ulaşılabilmesi büyük önem atfetmektedir.

Şimdi Sosyal Sigortalarla ilgili devam edecek olursak; şu anda sizin paylaştığınız veriye göre sosyal, aktif Sosyal Sigortalının pasife oranı 3.0. İyi bir oran. Yani güzel ve yükselişte bir oran. 2015’te 2.54’tü. 2021 hani pandeminin esas etkisi 2.52, 3.02 ve yukarı doğru bir trend içerisinde. Yani bu oran 3.2 aktif ve pasif Sigortalı oranının 3.02 olması iyi bir oran, iyiye doğru gidişatı gösteriyor. Normalde bunun 4 olması murat edilen bir orandır ama yukarı doğru trend olumludur. Yalnız burada ben tabii komite çalışmasında çok özür dileyerek o gün yer alamadıydım ama Sayın Doğuş Derya az önce ifade etti, yani şu anda Sigortalara 134 Bin 809 kişinin yatırımı yapılıyor, bunların yanlışım yoksa yüzde 63’ü dediniz değil Sadık Bey asgari ücret?

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – 67.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – 67. Yüzde 67’si asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Bakın, bu yuvarlak söyleyeyim yüzde 70 içerisinde kamu da dâhildir. Bu demektir ki özel sektörde sizden ricamdır bunu ayırın ve bunu söyleyin yani yüzde 90’lara dayanan bir noktaya gitmiş olur. Ben yüzde 80 diyeyim iyimser olarak ama bu bakkal hesabı yapılacak bir iş değil. Yani yüzde 67 içerisinde bugün burada milletvekili olarak maaş alanların da yatırımlarının içinde olduğu bir orandır. Sadece özel sektör emekçilerini almanızı size tavsiye ederim. Bu oran yüzde 80’lere dayanmıştır ve asgari ücretin asgari geçim için geçerli olan bir maaş değil, yaşamı idame ettirilecek daimi bir maaş haline gelmesi noktası en büyük sıkıntıdır. Şimdi bu konuda Cumhuriyetçi Türk Partisinin çözüm önerisi çok nettir. Sosyal Sigortalarda bir kere asgari yatırım, şimdi yatırımların asgari ücret üzerinden olmasının en büyük sıkıntısı hem Sosyal Sigortaların aktüeryal dengesi anlamında sıkıntı yaratmaktadır, onu geçtiğim esas sıkıntı asgari ücret üzerinden yatırımı yapılan emekçi kişiler içindir. Çünkü bugün asgari ücret üzerinden Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında yatırımı yapılan bir kişinin emekli maaşı asgari ücretin yüzde 70’idir. Bakın, bunu da üzerine basarak söylemek isterim ki daha önce Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında asgari ücret üzerinden yatırımları yapılan bir kişinin emekli maaşı minimum bir asgari ücretken, 2012 yılında Ulusal Birlik Partisinin tek başına hükümet olduğu dönem Sayın Şerife Ünverdi Yasası diyorum ben ona Ünverdi Yasası, o dönemde yapılan değişiklikle minimum bir asgari ücrete emekli maaşı uygulaması kaldırılmış ve asgari ücretin yüzde 70’inden az olamaz diye bir uygulama getirilmiştir. Dolayısıyla asgari ücret üzerinden özel sektörde yüzde 80’e yaklaşan yatırımların temel maaş olarak kabul edilmesi ileride 10 Binlerce insanın alacağı emekli maaşının asgari ücretin yüzde 30 altında olması sonucunu doğuracaktır ve bu da ülkede hep bizim daha önce Türkiye’deki TV kanallarında emekliler pazarda limon satardı noktasını algılamakta ne kadar zorluk çekerken aslında şu anda Sigorta emeklilerinin ileride nereye gideceğini de bize gösteriyor. Çünkü orada yapılan emekli maaşı hesaplama metodolojisindeki değişiklikler bize de bu anlamıyla olumsuz yansımıştır.

(Sayın Sunat Atun Başkanlık Kürsüsünü Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’ya devreder.)

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Onun filmi de var ha Çıplak Vatadaş…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet geçen gösterimdeydi gördüm.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Asgari ücret yatırım oranı bizde yüksek olduğunu söyledin yüzde 67, bunu da komitede konuştuyduk hatırlarsanız, orada bilgisini verdiydim.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Yalnız orada şu bilgiyi de verdim ben size Devrim Barçın, şu anda Maliye Bakanlığıyla bürokratlarımız bu konu bu 2024 yılı içerisinde çalışmasını tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum. Tek tahakkuk fişi üzerinden yatırımdır en büyük şeyimiz. Yani bir şirketin muhasebecisi Vergi Dairesine ne sunuyorsa aynısını tek belge üzerinden Sigortaya da sunmalı ki bu yüzde 67 oranının zannedersem baya bir miktar düşüreceğiz düşünüyorum ben. Biliyorsunuz Vergiye gider olarak göstermesin bir şirket gerçek maaşı gösterir genellikle ki yıl sonu vergisinden kurtarsın diye ama bu tarafta işte tek tip tahakkuka geçtiğimizde zaten biraz toparlayacağız diye düşünüyorum ben.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – İnşallah olumlu yönde toparlanmaya gider ve Vergideki beyanı aşağı gitme noktası oluşmaz. İnşallah, çünkü Vergiyle Sigorta ve İhtiyat Sandığındaki uyuşmazlığın en çok yaşandığı nokta bildiğim kadarıyla gazinolardır. Gazinolara da Vergi Dairesi şöyle bir uygulama yapmıştır, kendi meslek kodlarına göre Gelir Vergisinin hesaplanmasında dikkate alınacak maaşı Vergi Dairesi belli bir rakamın altına kabul etmemektedir.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Meslek kodları hep ayrılmıştır.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet. Yani Vergi Dairesi orada Sami Bey diyor ki, kardeşim sen bende değilsen biliyorum ki ben devlet olarak minimum bu kadar maaşı alın bunun üzerinden çalışanın Gelir Vergisini bana ödeyecek ama Sigorta İhtiyat Sandığında asgari ücrettir. Orada devlet devlettir, Sigorta İhtiyat Sandığında devlet devlet olamıyor. Onun için bu tek az önce ifade ettiğiniz tek sicil olayı önemlidir. Yapılması elzemdir. Hatta şöyle bir veri buldum sizin yayınladığınız raporlardan toplam 134 Bin 809 kişi şu anda Sosyal Sigortalara prim yatıran kişi sayısı dedik, bir hesap yaptım Sosyal Güvenlik Yasasından ve İhtiyat Sandığına mükellef olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşları 50 Bin 346’dır. izin paylaştığınız verilerdir bunlar. Toplamda 84 Bin 463 kişi İhtiyat Sandığı mükellefidir aynı zamanda. Çünkü 2008 sonrası Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülke vatandaşları İhtiyat Sandığı mükellefi değildir, onlar için ayrı IDM’si vardır. Bunu çıktığımızda 84 Bin 463 İhtiyat Sandığı mükellefidir ama İhtiyat Sandığı Faaliyet Raporu’nda bize para yatıran kişi sayısı 62 Bin 581 diye gelmiştir. Yani buradan ilk etapta yaptığımız okuma, yüzde 25.90 Sigortaya yatırım yapanlardan İhtiyat Sandığına yatırım yapmayan bir kitle olduğunu görüyoruz. Bunu birebir fiiliyatta da, özel sektör emekçilerinden iletişim içinde olan bir insan olarak da çok iyi biliyorum ki yani Sosyal Sigortayı bir şekil yatırma zorunluluğunu hissediyor, çünkü oradan bir sağlık hizmeti vardır, doğum yardımı vardır, evlilik yardımı vardır ama İhtiyat Sandığını ötelemektedir. Dolayısıyla burada da Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak söylediğimiz nettir. Bir kere Sosyal Sigortalarla ilgili primini ödeyecek, İhtiyat Sandığını ödemeyeceksin bu dünya yok artık. Böyle bir dünya yok. Bunlar artık vergisini ödeyeceksin de bunu ödemeyeceksin yok, bunları tek online birbirini görecek bir sistem olacak, bunların üçünün de birlikte yatmasına yönelik bir düzenleme yapmamız gerekmektedir. Artı tam da Sadık Beyin az önce söylediği gibi şunu algılamakta zorlanıyorum gerçekten, şimdi Çalışma Bakanı olduysanız diyeceksiniz ki; “Sosyal Sigortalara prim yatıranların kimlik numaraları ve beyan ettikleri maaşları getirin”, İhtiyat Sandığına diyeceksiniz ki; “kimlik numaralarını ve beyan ettikleri maaşları getirin”. Bu ikisini çek edeceksiniz ve beyandaki maaştaki farklılaşmayı tespit edip gerekli müdahaleyi yapmanız lazım. Çünkü hani vergideki maaş beyanını geçtim Sosyal Sigortalarından İhtiyat Sandığının maaş beyanları uyuşmuyor, dolayısıyla burada çalışanlar yine bir mağduriyet içerisinde oluyor.

Evet şimdi asgari ücret üzerinden yatırımların yapılmasını engelleme noktasında Cumhuriyetçi Türk Partisinin projesi hazırdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümet olduğu ilk gün Sosyal Sigortalar Dairesinde özel sektör çalışanlarına asgari, asgari yatırım basamağı uygulaması getirecektir. Ne demektir asgari yatırım basama uygulaması? Şu anda elimde gördüğünüz veri Sosyal Sigortalar Dairesinin internet sitesinde geçerli gelir basamaklarını göstermektedir. Burada yıldızlı ifade edilen basamak altı 2008 öncesi işveren olan, basamak 2008 sonrası isteğe bağlı veya işveren olan sigortaları göstermektedir. Burada nasıl ki siz şu anda yasayla diyorsunuz ki, “eğer sen işverensen, bana gelirin 34 Bin 172’den aşağı beyan olamaz”, bunun aynısını meslek kodları çıkarılmıştır mesleklere göre yapacağız. Yani bir üniversitedeki bir profesörün şu anda Sosyal Sigortalara asgari ücret üzerinden ücret beyanı yapmasını yasaklayacağız. Tabii ki bu yasaklama tek taraflı bir hükümet bacağının oturup karar vermesiyle değil, işverenlerle, işçi temsilcileriyle birlikte oturup bu yatırım basamaklarını, asgari yatırım basamaklarını düzenleyeceğiz. Yani bugün birçok üniversitedeki geçtim öğretim görevlilerini, doktor olarak, profesör doktor olarak görev ifa edenlerin asgari ücret üzerinden yatırım yapmasındaki sıkıntıyı hepimiz biliyoruz ama çözüm önerisi ortaya koymuyoruz. İşte CTP olarak farkımız bu. Bu konuda ciddi bir çalışma yaptık, her şeyimiz hazırdır. Asgari yatırım basamakları, işçi, işveren ve devlet bacağı oturacak müzakere edecek ve artık hangi meslek kodunun minimum asgari ücret dışında minimum yatırılması gereken basamağı belirleyecek. Bununla da yetinilmeyecek şöyle bir düzenlemenin de yapılması ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu yapılırken bir işçinin aynı iş yerinde belli bir süre çalışmasına binaen de artık o işçiye asgari ücret üzerinden yatırım yapılması yasaklanacak. Bugün hepimiz biliyoruz ki aynı iş yerinde 20 yıldır veznedarlık yapan bir emekçi dostumuz hepimiz biliyoruz asgari ücret almıyor ama yatırımları asgari ücret üzerinden yapılıyor. Bugün kamuda çalışan kamu emekçileri her yılı dolduğunda bir kademe ilerlemesi almıyor mu, terfi alsın veya almasın bir kademe ilerlemesi alıyor. O zaman örnek olarak ifade etmek isterim ki, özel sektörde asgari ücretle işe başlamış bir özel sektör emekçisi de örnek olarak yine söylüyorum beş yıl aynı iş yerinde çalıştıktan sonra asgari yatırım basamağı minimum bir basamak işe girdiğinden ilaveten artırılacaktır. Bu yönde düzenlemeler yapılırsa amaç nedir? İnsanların gerçek aldığı maaşa yönelik yatırım yapmasını sahiplendirmektir. Diğer taraftan tabii ki en az üç ve üzeri işçi çalıştıran yerlerin maaşlarının ödenmesinin de artık bankacılık hizmetleri aracılığıyla olmasının yasal mevzuatının Türkiye’de olduğu gibi burada da olmasının zamanı gelmiştir de geçiyor bile. Bu da bize kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir yol gösterici olacaktır.

 En büyük sorun, bakın burada otururken onlar konuşamaz Mecliste aynı statüde olan çalışan dostlar da vardır, kamuda da vardır. Şimdi 2008 önce Sosyal Sigortalı olarak çalışan bir özel sektör emekçisi çalışıyor kamu hizmetinden ilan edilmiş münhali, sınava giriyor. Bu bir doktor da olabilir, bir stenograf da olabilir, Meclis memuru olabilir, Mahkeme memuru olabilir. Çalışıyor, sınava giriyor. Asıl ve sürekli kadroya Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanıyor. Bu kişi otomatikman Sosyal Güvenlik Yasası çerçevesinde 73/2007’ye göre Sosyal Güvenlik Yasasına tabi oluyor. Şimdi bizim iki tane sigorta mevzuatını düzenleyen yasamız vardır. Biri Sosyal Sigortalar, biri Sosyal Güvenlik Yasası. İkisi için ayrı ayrı düşünüldüğünde emekli olabilmenin minimum yıllarını belirlemiştir. Tam maaş hesaplaması metodolojisinden Sosyal Sigortalar Yasasından yani 2008 öncesi Sigortalı olan bir kişinin emekli olabilmesi için en az 15 yıl prim yatırımı yapması gerekir. 2008 sonrası için Sigortalı olan bir bireyin de en az 15 yıl yatırım yapması gerekmektedir. Ama örneğin; 13 yıldır 2008’den önce 13 yıldır özel sektörde çalışmaya başlayıp çalışan ve daha sonra da devlette sınavı kazanıp işe girip Sosyal Güvenliğe tabi olanlar, örnek veriyorum. 13 yıl orda var, 12 yıl burda var. İkisinden tam maaş alarak emeklilik hakkı elde edebiliyor mu? Edemiyor. Neden? Çünkü az önce ifade ettim en az 15 ister. Peki, buna yönelik emekli olamıyor mu bu insanlar? Hayır olabiliyor. Ayrı bir yasa yapıldı. İkisini birleştirip ikisine yatırdığı süre üzerinden emekli olma hakkı veriliyor. Ama bu hakta tam maaş hesaplama metodolojisinden maaş hesaplanamadığı için nerde 25 yıl üzerinden emekli maaşı alasınız, nerde bir sistemden 13, bir sistemden 12 alasınız. Şimdi bunu neden önemsiyorum Sadık Bey? Bu konuda kesinlikle bir çalışma yapmamız lazım. Sizin verdiğiniz verilerde ben görüyorum ki, zaten fiiliyat da öyle, Sosyal Güvenliğin de, Sosyal Sigortaların da bütün primleri tek bir havuza akıyor. Tek bir havuzdan da emekli maaşı ödemesi yapılıyor. Zaten bütçeleri bir bütün. Dolayısıyla bütçeleri bir bütün olan yere ben şu yasadan bu kadar yıl, bu Yasadan bu kadar yıl prim yatırdı deyip günün sonunda emekli olduğunda bu insanları mağdur edeceğimize, sonuçta kaynak aynı yere akıyorsa, bu insanların hizmetinin bir bütün olarak değerlendirilip onun üzerinden emekli maaşı hesaplamasını yapmamız gerekmektedir. Aksi durumda şu anda Sosyal Sigortalar Yasasından hayata girmiş ama şu anda Sosyal Güvenlik Yasasında olanlar evet emekli olabiliyor hizmet birleştirmeden. Ama nerde 25 yıl üzerinden emekli maaş alabilsin, nerde 13 birinden, 12 birinden alabilsin. Bu konuda kesinlikle… Yani bunu şöyle ifade etmek isterim; Eğer fonun gelirleri ve bütçesi ayrılmış olsaydı, bunu anlardım ama artık fon bir bütün. Bütün Sosyal Güvenlik Yasasından gelenler de diğer yasadan gelenler de sigorta emekli maaşlarını ödenmeye kullanılıyor. Dolayısıyla paranın aktığı ve emekli maaşın ödendiği havuz bütün ise, o zaman emekli maaşı hesaplama metodolojisini de mutlaka değiştirmemiz gerekmektedir.

 Diğer bir konu; bunu önemsiyorum, tartışmaya ihtiyacımız olduğu için Kıbrıs’ta EYT. Kıbrıs’ta emeklilikte yaşa takılanlar bugün aslında özel sektör çalışanlarının asli sorunlarından biridir. Kimdir bu kişiler? 1 Ocak 2008’den önce Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında özel sektörde iş hayatına başlamış kişilerdir. Siz 50 olan emekli yaşını bir gece o meşhur Şerife Ünverdi Yasası dediğim, UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde 50 olan emekli yaşını dediniz ki kademeli yükseltiyorum, 77 sonrası doğumlu olanlara da çalıştığı yıla bakmıyorum. 15 yıl prim yatıran vardı mesela, bakmıyorum dedi yatırdığın prime, bu yaşı dedi 60 yapıyorum.

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

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Mesela başta örnek Sadık Bey. Türkiye mesela kademeli yükseltmeyi yaparken sisteme kattığın primi esas kazanç günlerini dikkate alırken dönemin Ulusal Birlik Partisi Hükümeti hiç gözünün yaşına bakmadı, kim ne kadar nereye ne para yatırdı, doğum tarihine baktı ve dedi ki sen 77 sonrası doğumluysan ben seni dedi 50 olan emekli yaşını 60’a atıyorum. Şimdi EYT işte bu noktada devreye giriyor. Türkiye bunu istedi ve yaptık deniliyordu o dönem, Türkiye’de de kademeli yükseltme olduğunda. Türkiye şimdi EYT’yi yaptı. Ha, burada bakın, popülizm de yapmıyoruz, bilimsel temelli şu tartışmayı birlikte yapmamız gerekir diyorum. 50 yaşta emekliliğin erken olduğunu hepimiz kabul edeceğiz ama düşünün siz, biz Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına tabi olan bir birey, kamudan sınavı kazanıp devlette işe girip Sosyal Güvenliğe girerse, haklı olarak hizmet birleştirmeden ona 55’te emeklilik hakkı veriyoruz. O zaman bizim o bir gecede bir sabah uyandıklarında 50 olanı 60’a yükselttik ya, bunların da 55 yaşında emekli maaşı alarak emekliye çıkmaları noktasını artık tartışmamız gerekmektedir. Şöyle bir örnek vermek isterim. Örneğin 1979 doğumlu bir kişi, 17 yaşından beri çalışıyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde içeride 10 yıldan fazla çalışmışlığı var, siz buna diyorsunuz ki 50 olan emekli yaşınız 60 oldu. Yani 43 sene ya çalışacan ya da emekli maaşı almaycan. Ha, istersen 55’te emekli maaşı almayı, yer yıla yüzde 6, yani yüzde 30 ve bir daha da artırma imkanı olmayacak şekilde sana emekli maaşının yüzde 30’unu devlete verirsen seni 55’te emekli ederim diyor. Bu kabul edilebilir değil arkadaşlar. Zaten bu konuda dediğim gibi 50 yaş emeklilik için erkendir ama bugün 60 yaşında emeklilik zorunluluğu getirilen bir kişi da kamuda sınava girip 55’te emekli olabiliyorsa, sadece özel sektörde görev ifa edenlerin günahı nedir? Bunun çalışmasını birlikte yapalım. Zaten kademeli yükseltme olduğu için 55 yaşın altındakiler ve ek bir mükellefiyet üstlenmeyeceğiz. 55–60 yaş arası bu çerçevede emekliliği yükseltilen kişilerin 55’e çekilmesinin mükellefiyetini oturalım beraber tartışalım ve Çalışma Bakanlığının ilk yapması gereken icraat da bildiğiniz gibi Sosyal Sigortaların üç bacaklı olmasıdır. Şimdi herkes zanneder ki…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu aradada konuyu atlamadan Sevgili Barçın, az önce bahsettiğiniz o 2008 öncesi konuyla ilgili biz seve seve birlikte çalışmaya hazırız. Şimdi az önce bürokratlarla öbür konuyu konuştum bununla ilgili, bir zeminimiz var, birlikte çalışabiliriz.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Çok sevinirim, çünkü Kıbrıs’ta EYT gerçekten kanayan bir yara, bunu her fırsatta dile getireceğiz. Bunun yanında örneğin 15 yıldan emekli çıkanlara son beş yılda 600 gün aramak gibi bir gereksiz uygulama da kaldı eskiler için. Yeniler için yoktur. Eskiler için gerçekten size samimiyetle söylerim, yani onlarca telefon alıyoruz, yani 15 yılım var, 22 yılım var, 55’t bıraktım çalışmayı ne yapayım, artık çalışamazdım 60’a geldim, hoppa gitti son beş yılda.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Çoğu yatırım ister mesela.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Son beş yılda 600 gün olması lazım.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – 600.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – 600 gün. Dolayısıyla bunun da bir maliyet unsuru yoktur. Adım gibi eminim. En azından bu kısmın yoktur. Buranın revize hızlı bir şekilde edilmesi gerekmektedir.

 Ha, sigortalar. Şimdi gerek devlette gerekse özel sektörde bir çalışanın sigortaya primi üç bacaktan yatır Sayın Milletvekilleri, değerli halkımız. Birini çalışan kendi maaşından kesinti öder. Diğerini işveren yatırır. Bir üçüncü bacak da vardır ki devlet, kendisi kamu maliyesinden yatırır. Buna üçüncü bacak denir. Devlet bacağı. Biz hep iki bacaklı konuşuruz ya, aslında hata yaparız. Hem işçiye, hem işverene hem de devlete özel sektör çalışanı için de ayrımsız tüm sigortalar için bu sigortaların aktöryal dengesi üç bacak üzerine kuruludur. Cumhuriyetçi Türk Partisinin Sayın Ferdi Sabit Soyer Başbakanlığı dönemine kadar üçüncü bacak dediğimiz bacak Sosyal Sigortalar Dairesine yatmamıştır. Kamu maliyesinden. Ha, buna karşılık kamu maliyesi de Sosyal Sigortalar Dairesine gerek sigorta emeklilerinin 13’üncü maaşını ödemede, gerekse bazı zamanlarda maaş ödemede destek vermiştir. Şimdi artık Sadık Bey bu şehir efsanesini ortadan kaldırıp Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı oturacak. Alacağı nedir hesaplayacak. Ne verdiydi hesaplayacak. Bir mahsuplaşma yapılacak ve aktüeryal değeri net olarak ortaya çıkacak. Göreceğiz bakalım o zaman 55’te emekli olmayı bu sigortalar kaldırır mı, kaldırmaz mı vesaire, vesaire. Çünkü Sosyal Sigortalar Dairesine üç bacaklı kurgunun iki bacağı üzerinden yatırım yapıldı. Devlet yatırımlarını yapmadı. Ondan sonra da denildi ki bu yapı sürdürülebilir değildir, emekli yaşı 60 olmuştu. E, bu 50 yaş hesaplanırken zannedersiniz ki bunlar hesaplanmadıydı? Ben size başka bir şey söyleyeyim mi? 60 idi sigortaların emekliliği, 60 idi ve bu üç bacaklı hesaplama yapılıp 50’ye düşüldüydü. Şimdi bunu kimse bilmez. Sadece 50, 60 oldu bilir ama öyle değil. Sigortalardan emekli olma yaşı 60 idi, üç bacak kurgusu üzerinden 50’ye düşürüldü, üçüncü bacak devlet gerekli primi yatırmadığı için dedi ki tamamdır 60’a geri dönüyoruz. Ama üçüncü bacağın mükellefiyet hesaplaması nedir, maalesef bu yapılmadı.

 Şimdi ben bu ilaçla ilgili hususlara girmeyeceğim, bunu sağlıkta uzmanlaşmış çok kıymetli doktor CTP milletvekillerine bırakacağım. Yalnız burada Sadık Beyden bir ricam var. Lütfen bize 2023 yılı bütçe yapılırken, bize verilen veriler 2023 yılı altı aylık gerçekleşme verileridir. 2023 yılı bütçe öngörüsü yapılırken nedir, bu veri burda yok.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bu sadece kendisi Faaliyet Raporu içerisindeki, ordan lazım…

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Yok, yok bize ad verdiğiniz var ya yukarda komitede, bu…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – O, şu an. O an ilave olarak geldi. Müdürüm bana Whatsapptan atar da size atarım…

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Tamam. Yani…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sonradan olan dahil odur.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet, nedenini söyleyeyim. Yani bütçede ne öngörüldü da ne gerçekleşti bunu çıkaramıyorum. Ama…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Senin meşhur maddeydi o…

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet. Ama şunu çıkarabiliyorum. Sadece ilaçla ilgili benim alanım bütçe olduğu için bütçe ile ilgili kısmını söyleyeyim. 2022 yılında Sosyal Sigortalar Dairesinin bütçe ile ilgili verdiği verilerde sağlık amaçlı transferler (ilaç ödemeleri) 72 Milyon 192 Bin TL. 2023 yılının ilk altı aylık dönemi 71 Milyon 753 Bin TL. Bunun ilk altı ayı bu olduğuna göre ikinci altı ayı yuvarlak hesap söylüyorum 150 Milyon TL olması öngörülürdü. Ama bu ilaç “usulsüzlüğü ve yolsuzluğuyla” ilgili ortaya konulan iddiaları o dönem için gazeteleri açıp tekrar okuduğumda ve bu Bütçenin o iddialardan sonra yapıldığını tekrar okuduğumda 300 Milyonun gerçekleşmesi öngörülen 2023 yılı ilaç ödemelerinin tırnak içerisinde sizin tarafınızdan ortaya konulan fiyat noktasında bazı usulsüzlükler olduğu yani düşeceği öngörüsü varken, merak ettiğim 2024 yılında neden bütçeye 375 milyon kondu? Yani şimdi 150 Milyon fazla harcanaraktan 150 oluyor iddiası var ama o fazla harcanıyordan sonra 2024 yılı için öngörü 375 Milyon. Demek ki burada gerçekleşen verilerde bir sıkıntı olmadığı anlamlılığı çıkar, çünkü işte dün Türkiye’de…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – İlaçlara yüzde 25 zam geldi.

 DEVRİM BARÇIN (Devamla) – İlaçlara yüzde 25 zam geldi. Ben de onu hesapladım zaten. Eğer bu usulsüzlük iddiaları rakamsal anlamda denildiği boyutta iseydi, bu 150 gerçekleşme lazım 100 olsun, bütçeye de dört defa yüzde 25 zam yapılacak olsa, 300 olsun. Aman pardon 200 konsun. Ama buraya 375 Milyon konuyor. Şimdi 2023 yılının ilk altı ayı 71 Milyon gerçekleşmiş. Hiç müdahale etmediniz 140 Milyon olmuş, ama siz diyorsunuz ki burda bir şeyler var. Burda fazla para gidiyor. Onları ayrı konuşuruz içeriğini ama 2024’te yaparken de o fazla parayı kabul ediyoruz ve ona göre bütçe yapıp diyoruz ki 2024’te de 375 harcayacağız. Ya 2024’te bir sıkıntı var, ya 2023’deki giderde bir sıkıntı yok. Bunu ayrıca konuşmamız gerekir.

 Diğer taraftan Sosyal Sigortaların yapısına baktığımızda 2022 yılında gelirleri ve giderleri arasındaki fark 263 Milyon 176 Bin Lira. Tabii ki bu borçlanarak karşılanmış. Faiz gideri 77 Milyon 730 Bin Lira bu çok yüksek bir orandır. 2023 yılı için bütçe açığı öngörülmediğini görüyoruz. 2024 yılı için bütçe açığının eksi 29 Milyon olduğu paylaşılıyor. Eksi 29 Milyon, 25 Milyarlık bir bütçe hacminde çerez parası bile değildi. Bu ama bu hangi yapıda? Özel sektör çalışanlarının yatırımlarının yüzde 70’inin yatırımlarının asgari ücretten yapıldığı bir zamanda. Eğer biz bu sebepledir ki gerçek maaşa yakın, maksimum yakın getirebileceğimiz yasal düzenlemeler yapılıp insanların hem ileride emekliliğini olumlayacağız, hem de dönüp bu bütçedeki eksiyi artıya geçirme fırsatını bile bulabileceğiz ve o Kıbrıs’taki EYT konusunda da kaynak yaratmada bir adım olsun öne gidebileceğiz. Yani biraz Çalışma Bakanlığında uzattım özür dilerim ama özel sektör emekçilerinin düşüncelerini dile getirmek de bizim asli görevimiz. Şimdi İhtiyat Sandığıyla ilgili bu Meclise CTP’li milletvekilleri olarak 16 Ocak 2023 tarihinde bir yasa önerisi verdik. Hiç unutmuyorum Ulusal Birlik Partili Çalışma Bakanı demişti ki ve Ulusal Birlik Partili milletvekilleri Maliye Bakanı, “biz bunun ivediliğine evet demeyeceğiz, biz de zaten hazırlandık İhtiyat Sandığının daha demokratik bir yönetime sahip olması için yasayı burada sunacağız”. Bunu dediğinden itibaren yuvarlıyorum bir yıl geçti. İhtiyat Sandığıyla ilgili hiçbir yasal düzenleme yok ama biz CTP olarak iktidara geldiğimiz ilk gün yapacağımız yasalardan biridir ki bunu da sunduk. Bir kere İhtiyat Sandığı emekçinin birikiminin değerlendirildiği göz bebeği, ileride emekliye çıktığında kendisine veya çocuğuna birikimlerine binaen bir yatırım yapabileceği, yaşamını idam ettirebileceği, yökün para aldığı önemli alanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu paranın yönetilmesi noktasında nitelik ve süre çok önem arz etmektedir. Şu anda İhtiyat Sandığının devlet bacağından yönetim temsilcilerinde hiçbir üniversite veya alanında uzmanlıkla ilgili bir bilgi yoktur. Aramamaktadır. Biz yaptığımız öneride en az dört yıllık bir üniversite mezunu olmasını, İhtiyat Sandığında veya devlette kamu personeli ve kamu görevlisi olarak, sosyal güvenlik veya mali konularla ilgili en az on yıl çalışmayı bir koşul getiriyoruz. Neden? 3 Milyarlık, 3 Milyarlık bir geliri, bir fonu o anlamıyla ilgili yıl için geliri yönetiyorsunuz ama gerek sendika bacağındaki atamada, gerekse işveren pozisyonunda, gerekse devlet bacağında hiçbir nitelik araması yok. Biz dolayısıyla devlet bacağından gelecek olanların en azından sosyal güvenlik ve mali konularla ilgili en az on yıl kamu görevi yapmasını, üniversite mezunu olmasını ve sendikalardan ve işveren temsilcilerinden gelecek olanların da en az üniversite mezunu olmasını koşul alıyoruz.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bununla ilgili çalışma var ama bitti. Ha, bu 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak bunlar.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Sadık Bey umarım...

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hatta başka sizin de mensubu olduğunuz...

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Sendika.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sendikanın da yönetimdeki 2008 sonrası en çok üyeye sahip olanlarla ilgili bir talebi vardı. Burdan onu da söyleyeyim. O da pozitif olarak değerlendirilmiştir.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Evet. Teşekkür ederim. Çünkü artık İhtiyat Sandığında iştirakçi olan sadece işçi değil, kamu görevlisi sayısı işçileri de geçmiştir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin de temsiliyeti büyük önem arz eder. Diğer taraftan bu Yasayla yapmayı hedeflediğimiz İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyeliği süresini de kısıtlayalım. Yani milyarlarca lirayı hangi taraftan atanırsa atansın...

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bak sana da kızacak sendika...

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – 50 yıl oraşta oturamazsın. Vallahi Sadık Bey laf attı, “kızacaklar sağa sendikacılar” dedi. Hiç önemli değil kızan kızsın ben gerçeğe, doğruya doğru demeye devam edeceğim. Ben eminim onlar da benim gibi düşünüyordur. Yasada üçer yıllık dönemler halinde maksimum iki dönem İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu üyeliği yapması gerekir. İşçi, işveren ve devlet bacağının nedenini söyleyeyim size. Bir süre sonra oturduğunuz o koltuklar sizin zannedersiniz ve artık kamusal bakış açınızdan biraz uzaklaşırsınız. Orası milyarlarca liranın hangi bankada yüzde kaç faizden nem alınacağını, taşınmaz mallarının kime, kaç paraya kiraya verileceğini ve hatta bizim yaptığımız Yasa Önerisinde İhtiyat Sandığı çalışanları arasında ikinci kısma kadar akrabaları olanların da olmaması gerektiğini ortaya koyduk. Çünkü oranın tayin, terfi ve yükselmelerini de o yönetim kurulu yapmaktadır. Ama İhtiyat Sandığıyla ilgili tüm hususlar her ne kadar yönetim kurulu var orada gözükse de yasası gereği Bakanın imzasına tabii kılınmıştır. Bu konuda İhtiyat Sandığının yönetsel mekanizmasının daha demokratik bir mekanizma haline gelmesi için geçen yıl sunduğumuz Yasa Önerisinin ivediliğine UBP aynen Sayın Sadık Gardiyanoğlu’nun da dediği gibi “hazırlanıyoruz sunacağız” diye ötelediler bir yıl geçti. Umarım Sadık Bey gelecek senenin ilk çeyreğinde bu Yasa Meclise gelir ve birlikte oturur bunu yaparız.

Diğer taraftan İhtiyat Sandığının iyi oldu dediğim gibi bütçesini inceleme fırsatı buluyoruz. İhtiyat Sandığındaki birikimin erime noktası hep burada kaç defa dile getirdiğimiz bir konu. Dövize endeksleme noktasını ifade ettik. O dönemin yazılı sorularına cevaplarımı aldım, buradadır. Veriler değiştilerse beni Sayın Bakan konuşmasını yaparken çıkar ve düzeltir. Şu anda İhtiyat Sandığı çalışanlardan TL olarak parayı topluyor ama kendisi bu parayı nemalandırırken, bu nemalandırmanın yarısını döviz olarak yapıyor. Dolayısıyla biz de buradan dedik ki o zaman çalışanlara İhtiyat Sandığında isteğe bağlı döviz, yarısını döviz tutma hakkı verin. Neden yarısını? Ticari bankaları da düşünelim. TL likitli sıkışıklığı yaratmayalım. Gidip ordaki paraları dövize çevirdiğinde zaten TL ciddi anlamda sıkıntı, memleketin yüzde 80’inden fazlası mevduatını zaten döviz tutuyor. TL ihtiyacı var. Kredi vermede o likit sıkışıklığını yaratmayalım. Ne yaratmaz bunu? Madem sandık alıyor parayı TL ve döviz tutuyor yarısını o zaman mudiine de yani iştirakçiye de yarısını döviz tutsun. Bunu başaramadık, bunu başaramadık.

Diğer bir husus ise hiç anlayamadım ve hiçbir zaman da anlamayacan. Şimdi siz bir bankaya gittiğinizde ve bankaya vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve her ay o bankaya vade günü para yatırdığınızda banka size der mi ki; “bu ay yatırdığın paraya normalde verdiğin faizin yüzde 30’undan daha düşük faiz vereceğim” der mi size? Demez. Sizin mevduat faiziniz neyse birikiminize de o faizi verir, ilgili yılda yatırdığınız paraya da o faizi verir. Zaten İhtiyat Sandığı da ilgili yılda yatan primleri alıyor ve bankaya yüzde 40, 45 de yatırıyor. Peki, İhtiyat Sandığı ne yapıyor? Ayırıyor. Diyor ki; ilgili yılda yatırdığın paraya yüzde 20 faiz verelim ama ilgili yıldan önceki birikimine yüzde 30 verelim. Şimdi 20’sinde, 30’unda değilim de bu bu 20’yle, 30’un nereden farklılığının doğduğunu biri bana anlatacak. Dediğim gibi şimdi özelde bir bankaya gidip mevduatına para eklediğinde gününde der mi sana “yatır o ekstraya daha düşük faiz veriyorum” demez. Bunun hiçbir mantığı yoktur. Zaten İhtiyat Sandığı da alıyor parayı, yüzde 20 veriyor çalışana o ilgili primi ama gidiyor banka da kendisi yüzde 40 alıyor. E, şimdi İhtiyat Sandığının ruhuna aykırıdır bu. Çünkü İhtiyat Sandığının yönetiminin maksimum amacı iştirakçısı yani emekçinin özel sektör emekçisinin, kamu emekçisinin birikimini maksimum değerlendirmektedir. Diğer taraftan iştirakçılara döviz tutma noktasını söylediğimizde kabul görmedi ama İhtiyat Sandığı Bütçesi çok ilginç Sayın Milletvekilleri. Toplam gelirlerinin bakın toplam gelirlerinin ki 2024 için toplam gelir öngörüsü 3 Milyardır yuvarlak söylüyorum. Yüzde 13’ü sadece kur geliri, sadece yüzde 13’ü kur geliri. Bu şunu gösteriyor. İşte İhtiyat Sandığı aslında çalışandan TL’yi alıyor, mevduatını kendisi değerlendirirken döviz nemalandırıyor ve gelir elde ediyor ama bu gelirden kim yararlanmıyor? Paranın esas sahibi olan emekçi yararlanmıyor. O yüzden döviz tutma hakkının verilmesi gerekir dedik. Şimdi burada bir husus var ki İhtiyat Sandığı Bütçesinde bu soruya cevap bulmak elzemdir Sadık Bey. 2022 mevduatlarından kur geliri 227 Milyon TL gerçekleşti ve o dönem Dolara bakıyorum. İhtiyat Sandığı bu arada vatandaştan TL alıp döviz tutuyor dedim ya çok büyük kısmını dolar tutuyormuş, yatırım tavsiyesi olarak vatandaşlar almasın ama bilgisi dahilinde olsun. Yani Sterlin, Euro değil Dolar tutuyor. Ki doğru da yapmışlar çünkü Doların yükselme oranı diğer para birimlerine göre daha yüksek ama ciddi bir rakam Dolar tutuyorlar. 2022 yılında Dolardaki değişim yüzde 40. Mevduatlardaki kur geliri 227 Milyon. 2023 yılı için mevduatlardaki kur geliri yüzde 55. Yani, kur 2023’te 2022’ye göre daha fazla artmış ama mevduat kur geliri 209 Milyon. Ya burada dövizleri bozup TL’ye çevirdiniz, ya da bir öngörüde hata var. Bu sorunun gerçekten cevabını merak ediyorum.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) (Yerinden) – Rakamlar yok mu Devrim Bey?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Efendim!

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) – Rakamlar yok mu döviz bazında?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Var. Var. Şudur Ceyhun Bey. 2022 yılında Dolar yüzde 40 artarken kur farkı geliri 227 Milyon. 2023 yılında kur yüzde 55 değişti Dolar ama kur geliri yani kur farkı 209 Milyon. Yani bir azalma var.

CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla) –Ne kadar Dolar olduğu...

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Hayır, onu yok TL bazlı görüyoruz. Yani bu şunu getiriyor. Ya, 2023 bitmedi bir öngörüde bir sapma var ya da dövizleri kırmışlar ki kur farkı beklentisinde gelir arz öngörülüyor. Bunları dövizleri bozdunuz, bozmadınız mı bunları sorusunun cevabını rica ediyorum. Diğer taraftan avans tahsilat oranına bakıyoruz. Tabii ki çalışanın parasıdır ama sonuçta orası da bir fondur. Nasıl ki, kamudaki bir kişi gidip bana ikramiyemden AMME’den atanan bir memur 2008 öncesi bana ikramiyemden bu kadar ver diyemez. Ha, işçiler için belli düzenlemeler vardı. Adı üzerinde zaten avanstır da. 8 Bin 418 kişiye avans verilmiş. Yüzde 65 tahsilat oranı. Bu rakam çok düşük. Bu oranın düşüklüğü aslında bize tekrardan maaşların bankalar aracılığıyla ödenmesini de zorunlu kılma noktasındaki en büyük göstergedir. Nasıl ki bir kamu çalışanı gidip İhtiyat Sandığından avans alacağında Maliye Bakanlığından mecburdur maaşından o kesintiyi yaptırmaya yönelik formu versin. Aynı uygulama sonuçta dediğim gibi bu bir avanstır. Avans dışında paranı da eğer altı ay işsiz kalırsan tabii ki alabilirsin ama geriye ödeme taahhüdüyle bu parayı alıyorsun. Bunu önemsiyorum, bunu önemsiyorum. Çünkü aktüeryal bir denge yönetiyor İhtiyat Sandığı. Bilir misiniz ki İhtiyat Sandığı Yasasında der ki İhtiyat Sandığı banka kurabilir. Bu kadar büyük bir yapıya ve yetkiye sahiptir aslında. Yüzde 65 avans tahsilat oranı kesinlikle düşük. İşte eğer maaşların özel sektöründe bankaya yatma zorunluluğu getirilirse bu bir nebze azaltılacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Uzmanlarıyla ilgili Sadık Bey inanılmaz derecede olumsuz istihbaratı bilgiler tarafımıza yanmaktadır. Ama bunu ifade edeyim ki onu bugün konuşmayacağım, bunu ayrı bir gündem dışı konuşma yapacağım. Yani İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı görevi ifa eden birçok kişinin bu belgeye sahip olmadığı, hatta bununla ilgili yeni bir tüzük yaptınız. Bununla ilgili eğitimci eğitimi almayan kişilerin eğitim verme noktası buralarda ciddi sıkıntılar olduğu tarafımıza iletiliyor iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili. En çok da bunun Ercan inşaatında yaşandığını birebir gözlemledik. Bunu ayrı bir gündem dışı konuşmamda ifade edeceğim.

Ercan demişken hiç oyalamadan oradan bir cümle söyleyeyim. Bu size açık bir ihbardır. Cumhuriyet Meclisi Kürsüsünden bir milletvekili size açık ihbar yapıyor. Elimdedir belgeler, çıkışta veririm. Ercan Havalimanında T&T şirketinin çalıştırdığı birçok çalışanın sigortası şu anda yatırılmıyor. Aylardır, aylardır. Girişleri vardır, Sigortalarda ilgili şirkete, aylardır Sigortaları ve İhtiyat Sandıkları yatırılmamaktadır. İhtiyat Sandığı kısmına çok girmiyorum. Çünkü vatandaş olan var, olmayan var ama Sigortalarla ilgili size açık ihbarda bulunuyorum. Çalışanlar şu anda sağlık hizmetin de alamıyorlar. İsim de verebilirim size dışarıda.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Notlarımı aldım…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Tabii teşekkür ederim. Şimdi Sadık Bey bize dediniz ki bir dakikacık bu İhtiyat Sandığını geçmeden ama 2024 yılı faiz geliri İhtiyat Sandığında 1 Milyar 314 Milyon öngörüyorsunuz. 2024 yılı için 398 Milyon da kur geliri öngörüyorsunuz. Yani yaklaşık yüzde 30’u kadar bir oranı sadece kur gelirinden, yani kur farkından öngörüyorsunuz. Dolayısıyla bu da çalışanların birikimlerinin en azından döviz tutulması noktasında bir dayanaktır. Sigortalarla ilgili bütçede 2023’ün 24’e göre sigortalı gözlük ödemelerinde ciddi bir artış görüyorum yüzde 150. Bunu da ifade etmiş olayım.

Evet, sona gelirken Sosyal Yardım Yasa Önerisi yaptık 31 Ekim 2023’te. Neydi bu öneri? Sosyal yardım maaşının en az bir asgari ücretin yarısı olması gerektiği noktasında bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Çünkü şu andaki yasa tamamen Bakanlar Kurulunun iki dudağı arasında belirleyeceği rakamlardır. Hiçbir yasadan alınan yetki yoktur. Minimumu maksimumu. Dolayısıyla bu yasanın, yasamanın görevinin devredilmezlik ilkesine de aykırıdır dedik yürütme. Alt hadlerini ve üst hadlerini yasama belirler. O hadler arasında kararı Bakanlar Kurulu verir. Çünkü şu anda örneğin bir ne diyelim dulun aldığı sosyal yardım maaşı 7 Bin 607 TL’dir. Diğer taraftan kısmi alımlar vardır 3 Bin 177 TL. Mesela evli artı üç çocuklu 11 Bin 187 TL almaktadır ki asgari ücretin neredeyse yarı yarıya fark etmektedir. Dolayısıyla bu sosyal yardımın insanca yaşanabilir bir ücret olması noktasında yapılması gereken ilk adım Bakanlar Kurulunun bu oranları revize etmeden önce, asgari ücrete bağlanması gerekir ve bunun da asgari ücretin altında yarısından az olamayacağı düzenlemesi yapılması gerekmektedir.

Son olarak daha önce buradan ifade ettim. Beni şahsen yaralayan bir konudur. Yargıdadır. Ama İskele’deki tek Sosyal Sigortalar Müfettişinin ve Lefkoşa’da ihtiyaç var talebiyle İskele’de sıfır personel ve Lefkoşa’ya alınması. Mağusa’dan oraya aktarma yapılacak denildi bize ama İskele’nin tek kadrolu İskele’ye atanmış personeliydi. Tabii gerekçe olarak Lefkoşa’daki iş yükü ortaya konuldu ama bu belgeyi gördüğümde 19 Eylül 2023, bu belgede aslında ilk görev yerinin Omorfo, Güzelyurt olması talep edildiydi. Bu bir sürgündür arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Yani evet şu anda Lefkoşa’dadır. Neden Lefkoşa’da olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Size zaten İskele’ye atanmış, emekliliğine az bir zaman kalan bir Sosyal Sigortalar müfettişinin hiçbir dayanak, idari dayanak olmadan Personel Dairesi ve Kamu Hizmetinden Omorfo’ya atanmasını ve İskele’nin tamamen boş kalmasını öngörürseniz size tabii ki buna izin vermezdi Personel Dairesi de Kamu Hizmeti de. Tabii siz güzel bir kılıf buldunuz. “Lefkoşa’da çalışma noktasında ciddi insana ihtiyacımız var” dediniz ama şu anda İskele’ye Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından görevlendirilmiş resmi atanmış personel kadrosu orada olan personel olmaması üzerine bunu yaptınız ve orayı tamamen boşalttınız. Bu bir siyasi sürgündür. Gerekçesi ne olursa olsun. Şahsı, ciddi söylüyorum çok samimiyetimden birebir çok iyi tanıdığım, muhabbetim olan bir kişi de değil. Şahıslardan bağımsız söylüyorum. Eğer bir Çalışma Bakanının veya Bakanlığının veya Dairesinin hangi dönem olursa olsun bir personelin davranışlarıyla ilgili sıkıntısı varsa, bunun ne yapılacağı, ne ceza verileceği, ne soruşturma açılacağı veya ne yapılamayacağı Kamu Görevlileri Yasasında yazar. Açarsınız Yasayı ilgili hüküm çerçevesinde kurarsınız, atarsınız soruşturma memurunu, kurarsınız Kamu Hizmetinde mahkemenizi, Kamu Hizmeti bağımsız ne ister o kişiye da savunma hakkı verir, avukatını tutar, Kamu Hizmetinde yargılaması yapılır. Kararı da beğenmezse yüce mahkemelere gider ve günün sonunda çıkan sonuca herkes katlanır ama bizler, kendimizle ilgili ilişkilerde, Bakanlıkla ilgili ilişkilerde şahsileştirmeden bir yönetim tarzını ilke edinmez ve bu... orayı olayı boşaltıp İskele’yi tamamen boşaltacak derecede. Belli ki yirmi yani ben bunca yıl kamu görevinde çalıştım, yani yirmi beş yıl görev yerinde başka bir yere bir kişinin kendi rızası dışında görevlendirilmesinin sürgün olduğunu herkes bilir. Evet, Yasaya uygun yapılmıştır. Ha Yasaya uygunluğundaki gerekçelerin yasaya uygun olup olmadığı noktası mahkemededir. Orada konunun içeriğine o sebeple girmiyorum ama siyasi, siyasi noktalardaki bu sürgünleri bu ülke çok uzun zamandır unuttu. Lütfen tekrar bu kapıyı açmayın. Ne ben bu kadar sakin olurum, ne sendikalar bu kadar sakin olur. Konu da yargıdadır ama artık bu siyasi sürgün noktasına bir son verin.

Evet, ben konuşmamı tamamlarken tekrardan bu alanda faaliyet yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tüm personel ve yöneticilerine teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Devrim Barçın. Şimdi de söz sırası Sayın Filiz Besim’de.

Buyurun Filiz Hanım.

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çok değerli bürokratları; bugün Çalışma Bakanlığını, Sosyal Yardım, Sosyal Hizmetler Dairesini, Sosyal Sigortaları aslında çok geniş kapsamlı, çok geniş bir bacağı olan ve toplumun neredeyse herkese hitap eden, herkese dokunan çok önemli bir Bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Elbette ki bütçe bu kadar geniş konularda ve geniş, toplumun geniş kesimlerine hitap ediyorsa biz de çok detaylı bir şekilde bu bütçeyi irdelemeye çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir devletin politikası, öncelikleri, neye ne kadar önem verdiği aslında bütçede yer alan rakamlara bağlıdır. Yani eğer ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hükümet böylesine geniş kapsamlı bir Bakanlığa ve özellikle de kırılgan grupları, dezavantajlı bireyleri bu ekonomik sıkıntıda, bu enflasyonun zirvede olduğu, alım gücünün çok azaldığı, insanların gerçekten de çok zor günlerden geçtiği bugünlerde bu Bakanlığa ne kadar para ayırdığımız çok ama çok önemlidir. Yüzde 4.5 ayrılmış bu yıl, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; bu rakam 2016 yılında şöyle bir şeyle kıyaslamak istiyorum bu rakamı ondan dolayı verdim önemlidir. OİCD ülkeleri yüzde 3,7 ile yüzde 7.6 arasındaki bütçelerini sadece yaşlı ve hasta bakımını ayırmış. Yani düşünün ki OİCD ülkeleri 2016 yılında sadece yaşlı bakımına, rehabilitasyonuna yüzde en düşük 3.7 ayrılırken, biz bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar toplumun geniş kesimlerine hitap eden bir Bakanlığın Bütçesine sadece yüzde 4,5 ayrılmışız, ayırmışız. Bu aslında bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, toplumun en geniş kesimlerini kapsayan bu Bakanlığa verdiğimiz önemi, değeri ve aslında bu Bakanlığın uğraştığı ilgi alanlarına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir rakamdır diye düşünüyorum. Biraz önce Çalışma Bakanlığının faaliyet raporuna da baktım. 2023 yılında Sayın Bakan yani neredeyse faaliyet yok. Birkaç sivil toplum örgütüyle yapılmış birkaç tane bir şey var. 2024 yılı içinde de aslında bizim bugün söylediğimiz, olmasını talep ettiğimiz, olmadığı için yıllardır altını çizdiğimiz bütün konular madde madde konmuş. Biraz sonra ben de söyleyeceğim size onları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da –cek, -cakları arasındadır bu söyleyeceklerimiz. Umarım ki 2024 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için çok daha verimli gerek yasal altyapılarını tamamlamak, gerekse fiziki altyapılarını hani o olmayan bakanlıklar, daireler ve gerçekten de yıllardır konuştuğumuz ve bir sürü kiralar ödenen fiziki altyapılarını ve de elbette ki teşkilat yasalarını güncellemek için bir seferberlik olur. Bu anlamda ciddi bir çalışma yaşanır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet verdiği konularda çok daha iyi bir duruma gelir. Bu bütçeyle ne kadar başaracaksınız çok emin değilim Sayın Bakan ama umarım ki bu konuda büyük bir gayret içinde olacaksınız. Çünkü Bakanlığınızın Bütçesini incelediğimiz zaman hep böyle kendi bütçenizden değil de başka kaynaklardan aslında bulduğumuz paralarla, bulmaya çalıştığınız bütçelerle projeler üretmeye çalıştığınızı ve en insani konularda, toplumun en hassas olduğu konularda birtakım bir şeyler yapmaya çalıştığınızı veya çalışacağınızı görüyorsunuz. Yani ben Bütçeye baktığım zaman böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum ve çok samimi, açık söyleyeyim üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü bu Bakanlık Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; toplumun herkesin her neredeyse yüreğine mutlaka dokunan bir Bakanlıktır.

Çalışma Dairesi, bu ülkede son zamanlarda en çok içine düştüğümüz sıkıntı nüfus politikamızın olmaması, nüfusu bilmemek, hangi sektörlerde ne kadar insan çalıştıracağımızla ilgili bir projeksiyonumuzun olmaması ve bunun sonucunda da aslında ülkeye gelen insanları düzgün bir elekten geçirip, hani düzgün şekilde hasta bakımına mı daha çok ihtiyacımız var? Evde çalışacak insana mı daha çok ihtiyacımız var? İnşaat sektöründe mi daha çok çalışmaya ihtiyacımız var? Bununla ilgili Çalışma Bakanlığının, Çalışma Dairesinin çok ciddi bir projeksiyon yapması lazım. Bütçe görüşmelerinde de bunu gündeme getirdik. Sayın Bakan “bunu yapıyoruz, böyle bir projeksiyonumuz vardır” dedi ama Sayın Bakan, Değerli Milletvekilleri, Değerli Bürokratlar; bunları bizlerle paylaşmak zorundasınız. Bunları toplumla paylaşmak zorundasınız. Nelerin eksik olduğunu söylemek zorundasınız. Eksiklerle ilgili nasıl çalışmalar yaptığınızı ve yapacağınızı söylemek zorundasınız. Örneğin; en büyük sıkıntılardan birisi Sayın Bakan şu anda hasta bakıcıları değil mi? Ve sizin de şu anda üzerinde çok çalıştığınız yasalar var bu konuda. Rehabilite etmek için uğraştığınız huzurevleri var, bakımevleri var. Peki ama buralarda çalıştırmak için siz herhangi bir hasta bakıcı projesi organize ettiniz mi? Veya projelerinizde böyle bir konu var mı? Yani bunu siz gündeme aldınız mı? Hemşireler Birliğiyle, fizyoterapistlerle, evrensel Hasta Haklarıyla, Sağlık Bakanlığıyla eğitim çalışmalarıyla ilgili herhangi bir çalışma başlattınız mı? Hasta bakıcılığıyla ilgili? Yoksa tamam biz Huzurevleri, Bakımevleri Yasamızı yapalım. Yapalım da buralarda kim çalışacak Değerli Başkan, Değerli Milletvekilleri? Bunları projekte etmek zorundayız. Bunlarla ilgili eğitim çalışmaları yapmak zorundayız. İlgili paydaş örgütlerle çok ivedi hummalı çalışmalar yürütmek zorundayız. Çünkü bu şu anda ülkemizi en çok vuran konulardan birisidir. Aynı konu aslında inşaat sektöründe de geçerlidir. Yani inşaat sektörü, sektöründe de çok ciddi şekilde bir değişim olmuştur çalışma hayatında ama bu Çalışma Dairesinin ne kadar kontrolündedir, ne kadar hani bununla ilgili bir disiplinli bir çalışması vardır? Çok ama çok önemlidir. Kaçak çalışma yaşamı, kaçak çalışma hayatı da bununla çok direkt ilgilidir. Bakın 200 Bine yakın sigortalıdan bahsediliyor. Yani işte sigortalıdır, eşleridir, emeklisidir falan…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Yandaşları…

 FİLİZ BESİM (Devamla) – Aynen öyle. Ama bu kadar sigortalının yanında, kaçak yaşamı da her gün bu Mecliste konuştuğumuz halde, siz kaçak yaşamı kontrol altına almak için nasıl projeler ürettiniz, nasıl projeler yapacaksınız? Bu ülkenin en önemli sorunlarından birisi şu anda Sayın Bakan, nüfus politikası ve kaçak çalışma hayatıdır. Bir kere bu konuları eğer çözerseniz evet Çalışma Dairesi çok büyük bir işi çözmüş olacaktır ve çok ciddi bir şekilde aslında toplumda huzuru, sükuneti kontrol altına almış olacaktır. Bu, çalışma hayatında insanların güvenli çalışmasını sağlamak zorundayız. Sağlık için de çalışmasını sağlamak zorundayız ve ihtiyaca göre eğitimler yapmak için sivil toplum örgütleriyle dediğim gibi projeler üretmek zorundayız. 35’e 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2008’de geçti. Bu Yasanın en önemli maddelerinden birisi de iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmak için İSG faaliyetlerinin düzenlenmesi oldu. İş sağlığı ve güvenliği o günden itibaren, 2008’den itibaren iş sağlığıyla değil ama iş güvenliğiyle ilgili birtakım çalışmalar yapıldı. Birtakım iş yerlerinin daha güvenli çalışabilmesi için denetlemeler başladı. Biraz önce Sayın Devrim Barçın bahsetti bu konuyla ilgili de özellikle eğitimler, eğitmenlerle ilgili aslında ciddi sıkıntı var ve bunu da aslında bu Meclis Kürsüsünden bir ihbar olarak kabul edip hani bu konunun da üzerine ciddi boyutta gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkede her yıl 6 ile 10 kişi arasında insan ölmektedir iş kazalarında. Bu rakamlar ille ki sizde de vardır bu ama iş sağlığı ve güvenliği dediğimiz zaman sağlık bacağında 2016’dan beri ne yaptık? Ulusal Birlik Partisi dört yıldır Hükümettedir. Meslek hastalıklarıyla ilgili yasada yapmanız gereken tüzüğü yapmadınız. 2016 yılında biz yapmıştık Tabipler Birliğinde bu konudaki çalıştayı ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla birlikte çalışmıştık. Meslek hastalıklarıyla ilgili birçok hekimi eğitmiştik. Onlara sertifikalar vermiştik. Türkiye Cumhuriyeti’nden bu konuyla ilgili gelen uzmanlarla birlikte yasasını, tüzüğünü, aslında yasanın atfettiği tüzüğü çalışmıştık ve bunun da mutlaka devreye girmesi gerektiğinin altını çizmiştik ama maalesef 2016’dan aslında 2008’den beri bu tüzük bir türlü devreye girmedi. Şimdi İLO diyor ki; ve Dünya Sağlık Örgütü, “dünyada yılda 340 Bin kişi, iş kazalarında 2 Milyon kişi ise meslek hastalıklarından ölmektedir”. Eğer ki bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 250–300 civarı iş kazası gibi bir istatistik var ve bunların altı ile 10 tanesi ölmekteyse. Bu, eğer orana vurursak Sayın Bakan bu demektir ki aslında meslek hastalıklarından da yılda 50 kişi ölmektedir. Ağır çalıştığı için, uzun saatler çalıştığı için, maruz kaldığı maddeler sonucunda hastalandığı için ve daha birçok, birçok meslek hastalıkları uzmanlarının teşhis koyup, kontrol altına alıp da bunları irdelemesi ve istatistiki bilgi çıkarması gerekir. Tam net olarak neden öldüklerini söylemek için. Biz örneğin ani ölümler var diyoruz ülkemizde ama ani ölümlerle ilgili de hiçbir çalışma yapmıyoruz. Ama burada özellikle de meslek hastalıkları, iş yerlerinin daha sağlıklı bir şekilde olabilmesi için bakın termik santralimiz var, taş ocaklarımız var, liman işçilerimiz var, otomotiv sanayisinde çalışan, boya sanayisinde çalışan ve hatta, hatta aslında hastanelerimizde bile çalışan radyasyona maruz kalan birçok çalışanımız var. Eğer ki çalışma hayatı sizin kontrolünüzdeyse sadece iş kazaları değil. Evet iş kazaları, iş güvenliği çok ve çok önemlidir ve o bacağı da tam net bir şekilde toparlayamadık ama bunun yanında mutlaka meslek hastalıklarını bir tüzükle düzenlemek zorundayız. Hekimlerin çalışanları düzenli kontrol etmelerini sağlamak zorundayız. Hiç termik santrale gidip de oradaki çalışanların yılda kaç defa örneğin sağlık kontrolünden geçirildiğini sordunuz mu? Yani incelediniz mi böyle bir şeyi? Bunlar çok önemli çünkü termik santralde çalışıyorlar ve birçok radyasyon dahil, birçok zehirli gazlara ve birçok gürültüyü bambaşka şeylere maruz kalıyorlar. Evet, bu insanların sağlığını korumak sizin görevinizdir ve meslek hastalıklarını bir an önce olan Yasanızda tüzüğü yaparak, çerçevesini çizerek kurumsallaştırmak zorundasınız. Size kayıtlı olan iş yerlerinde hangi işyerinde, hangi hekimlerin çalışacağını, meslek hastalıkları anlamında bunun nasıl kontrol altına alınacağını kontrol etmek ve bununla ilgili bir yol haritası çizmek zorundasınız Sayın Bakan. İSG sadece güvenlik değil, o sadece yapamadığımız güvenlik değil. Aynı zamanda sağlıktır da ben bu konuda özellikle daha önce de gündeme getirdim şimdi de gündeme getiriyorum çünkü bu konuyu çok önemsiyorum. Verdiğiniz kitapçık içinde bu tüzüğü de bitireceğiniz ve meslek hastalıklarıyla ilgili kurumsallaşmayı yapıp, bu iş yerlerinde sağlığı da kontrol altına alacağınızı söylüyorsunuz. Umarım ki bu da sadece 2024’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının –cek, -cakları arasında kalmaz. Gündeme alınır ciddiyetle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğiyle ve özellikle de Sağlık Bakanlığıyla birlikte çalışılır ve bu konuyu da çözersiniz en azından yasal altyapının çoğunun da hazır olduğunu ben kendi adımla biliyorum. Çünkü birlikte çalıştık. 2016’da çalıştık daha şimdi değil.

 Evet, ikinci bahsetmek istediğim konu, yani böyle kısa kısa konuşacağım çünkü gerçekten de arkadaşlar çok detaylı ve güzel konulara değindiler. Çok fazla aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyip, sıkmak ve açıkçası o böyle konuşma kargaşasında kaybolmasını istemem ama Sosyal Sigortalarla ilgili bir sağlıkçı olarak da benim mutlaka konuşmak zorunda olduğum ilaç konusu var. Ne ilaç yolsuzluğu diyorum buna, ne ilaç skandalı diyorum. Sadece bir ilaç konusu diyorum. Ülkeyi 13 Eylül’den beridir tek kelimeyle tam bir kaosa, tam bir kargaşaya süründüren, darmadağın eden o ilaç konusu. Sayın Bakan bana bütçe görüşmelerinde hatırlattı. Unutmuştum ama gittim ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği arşivinden, Sosyal Sigortalar Dairesinin 2015’te ben Tabipler Birliği Başkanı olduğum dönemlerde bana yazılan bir yazı vardı. Bize, Yönetim Kuruluna Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine elbette ki yazılan bir yazı vardı. O günün Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü tarafından. O yazıda birtakım şüphelerin olduğunu, ilaç konusuyla ilgili ve birtakım hekimlerin ve eczacıların bu konuda uyarıldığı yazılıyordu, yazıyordu. Ve bize de böyle bir yazı gönderilmişti. Biz de o günlerde gereğini yapmış, bize verilen isimleri uyarmış ve aslında sonrasında da uzun bir sürede takip etmiştik konuyu. Aslında Sayın Bakan olması gereken tam da oydu. Ama açık söyleyeyim; 2015 yılında bize gönderilen ve yazıda olan isimlerle hâlâdaha 2023 yılında sözleşmelerin devam etmesi, hiçbir uyarıların yapılmaması ve bu süregelmesi böyle yıllar boyunca da çok ciddi bir soru işaretidir diye düşünüyorum. Çünkü bu bir sözleşmedir. Bir iş akdidir aslında. Eğer ki sizin bu sözleşmeye uymayan bir taraf olduğunu tespit etmişseniz, bu sözleşmeyi aslında iptal etmeniz gerekir. Yani önce uyarırsınız, iki defa uyarırsınız, üçüncüde de dersiniz hayır kardeşim yani biz sizinle çalışamayacağız. Çünkü siz, bizim sözleşmemize uymuyorsunuz. Böyle bir yol izlenmeliydi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bu yola girilirken. Ve sonrasında demeçlerden okuduk. İki yıl önce aslında Sayın Sucuoğlu da uyarılmış böyle bir konuyla ilgili ama Sayın Sucuoğlu da herhangi bir uyarı veya bir sözleşme iptali yapmamış kimseyle. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim 2015’te Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine yazılan yazıda, bu tür şüphelerin olduğu. Ancak bununla ilgili herhangi bir kesin kanıta ulaşılmadığı da söyleniyordu. Yani, böyle bir takımı uyarılar var ama biz araştırdık kesin bir kanıta ulaşamadık ulaşamamamıza rağmen bunun gereğini yaptık, uyarılarda bulunduk. İki yıl önce Sayın Sucuoğlu uyarıldı. Sonra Sayın Hasan Taçoy uyarıldı. Ama maalesef bu Bakanlar Ulusal Birlik Partisinin bu Bakanları gerekli uyarıları yapıp, gerekirse eğer sözleşmeleri iptal etmediler. Sayın Gadiyanoğlu, gelip bu uyarıyı aldığı anda bunun kendisine göre gereğini yaptı ve şüpheli bulduğu bize Komitede söylediği dört kişiyi polise verdi. Biz bunu çok söyledik ve çok sorguladık Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Değerli Bürokratlar. Bu ülkenin kendi Devletinin denetim organları vardır. Örneğin; Sayıştay var. Ben de Sağlık Bakanlığı yaptım. Bizim dönemde de birtakım konular vardı ve ne yapardık hemen Sayıştay’a bir yazı yazardık gelin ivedi olarak bu konuyu denetleyin, açığa çıkarın bize söyleyin derdik veya Başbakanlık Denetleme Kurulu vardı. Yani Sayın Bakan, polise vermek en son çare olmalıydı. Önce uyaracaktınız, uyarınız sonucunda düzelmediyse sözleşmelerini iptal edecektiniz, uyarırken mutlaka Sayıştay’ı göreve çağıracaktınız. Gerekirse Başbakanlık Denetleme Kurulunu göreve çağıracaktınız. Bu kamu düzeni böyle yürür Sayın Bakan. Yani polise gittiği zaman elbette ki polis görevini yapacak, tutuklayacak ve onun işte başka türlü suçlularla bu insanları aynı kotaya koyacak, bir şekilde aynı muameleyi yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kadar kutsal, bu kadar özverili ve bu kadar önemli, anlamlı hele de bugünlerde. Bu ülkenin ekonomisinin çöktüğü, zor durumdaki kırılgan grupların çok zor durumda olduğu ve bir sigorta reçetesine bu kadar ihtiyaç duyduğu ve de neredeyse Devlet hastanelerinde iki yıldır ilaç bulamadığı günlerde, bu sistemi çökertmeyi göze almayacaktınız Sayın Bakan. Bu sistemin çökmesi, şu anda bu sistem çöktü. Bu sistem çöktü. Şu anda ama bu sistem çökerken inanın bana çok samimi söylüyorum bunu. Uzun yıllar altından kalkamayacağımız çok da büyük bir travma yaşadı toplum. Hâlâdaha da yaşıyor. Ben inanın bir sağlıkçı olarak bunları konuşmak bile bana zül geliyor. İnanın ki hekim arkadaşlarımın 90 yaşındaki hekim arkadaşlarımın bu ülkeye yıllardır alın teriyle en iyi yerlerde eğitim almış hekim arkadaşlarımın, eczacı arkadaşlarımın, sağlık paydaşlarımın o hâlde Mahkemelerde sürüldüğünü gördüğüm zaman inanın ki çok ağladım. Çok ağladım televizyonun başında veya bir gazete yazısı okurken. Bu travma çok ama çok büyük bir travma oldu. İzlenen yol yanlıştı Sayın Bakan. Daha farklı bir yol izlemek zorundaydınız. İç denetimlerinizi çalıştırmak zorundaydınız. Uyarılarınızı yapmak zorundaydınız. Sözleşmeleri iptal etmek zorundaydınız. Tekrar ve tekrar her zamanki gibi altını çiziyorum. Bu konu ile ilgili konuşan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve tüm meslektaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Organize bir şekilde böyle bir yolsuzluk yapan hiç kimsenin arkasında durmuyoruz asla. Polisin de görevini sonuna kadar doğru bir şekilde, yargının görevini sonuna kadar doğru bir şekilde tamamlayacağından da hiçbir şüphemiz yoktur ama bu böyle olmamalıydı Sayın Bakan. Bu bizi gerçekten de çok üzdü. Şu anda sizin çok ama çok önemli görevleriniz vardır. Bu kırılan insanları ve bu insanlar öyle insanlardır ki hepimizin aslında en yakın sırdaşları, en yakın yardımcıları. Sağlık alanında en yakın danışmanlarıdır. Bu insanlar toplumun çok ama çok değerli bir kesimidir. En zor günlerde depremde, pandemide ve daha birçok salgında bu insanlar hiçbir emeklerini acımadan sokağa çıkan, herkes evlerinde tıkılıyken sokağa çıkan, işine giden, görevini yapan insanlardı. Evet hangi camiadan olursa olsun suç işleyen insanlar tabii ki cezalandırılacak. Tabii ki gereği yapılacak ama her şeyin de bir usulü, bir yolu, yordamı var diye düşünüyorum ve bunu söylemek benim çok ciddi bir şekilde boynumun borcudur. Mesleğime olan saygımdır. Mesleğimin onuruna verdiğim değerdir ve elbette ki eczacılar ve hekimler ve onların aileleri, çocukları, anneleri, babaları çok zor günler yaşadı. Hâlâ daha çok zor günler yaşıyor. Psikolojik travmalar yaşıyorlar. Bir eczacı arkadaşıma uğramıştım. Sokaktan geçen polisi gördüğümde dedi annesi kalbim küt küt atıyor acaba benim beyaz önlüklü kızımı almaya mı geldi bu polis diye? Nasıl bir acıdır bu Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Bir toplumun boynuna yüklenen nasıl bir acıdır? Bununla Sayın Bakan çok ciddi şekilde mücadele edip bu insanlarla barışmak zorundasınız. Bu sizin paydaşlarınız olan ve önünüzdeki projeleri de yapabilmek adına önünüzdeki projeleri de başarabilmek adına sürekli ihtiyaç duyacağınız bir kesimdir bu insanlar. Hekimler, eczacılar, onların yakınları, onları sevenler ve hepimiz çok ama çok üzüldük. Çok büyük bir travma yaşadık ve hâlâdaha da yaşıyoruz. 50 tane eczacımız tutuklandı. 17 tane de sanırım hekimimiz. Ama çok daha, yani bu çok büyük bir sorundur elbette ki ama büyük bir sorun daha var hastalar ilaçsız kaldı ve hâlâdaha hastalar ilaçsız. 2023 yılında insanlar zaten Devlette ilaç bulamadı ve aslında bir can suyu olduydu Sosyal Sigortalardan işte reçete yazdırıp da gerek kronik hastalarına, gerek işte sırasında yatalaktır, doktora gidemeyecek kırsal bölgede sırasında Karpaz’da, İskele’de Mağusa’ya ulaşamayan insanlar için Sosyal Sigortaları kullanıp, Sosyal Sigortalar üzerinden reçete yazdırıp da ilaçlarını almak büyük bir can suyuydu bu insanlar için. Şu anda böyle bir şey yok. Şu anda insanlar artık maalesef sigorta reçetesi yazdıramıyor. Hani diyeceksiniz ki hekimler yazsın, eczacılar versin. Niye bu insanları mağdur ediyorlar?

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; hekim kendini güvende hissetmezse, eczacı bu kadar kırılmışsa, bu kadar üzülmüşse, güvende değilse, sistem inanmıyorsa niye yazsın ki nasıl yazsın? Yazmıyor. Şu anda sistemi açık olan eczacılar bile sigorta reçetesi yazmıyor. Bakın! Son üç aya baktığımız zaman Ağustos ayında eczanelerden alınan sigorta reçetesi sayısı 27 bin 247 imiş. Eylül ayında eczanelerden alınan sigorta reçetesi sayısı 10 bin 726. Ekim Ayında eczanelerden alınan sigorta reçete sayısı 2 bin 227. 27 binden 2 bine düşmüş. Kasım ayı rakamını bilmiyorum. Herhalde Kasım ayı 1000 falandır. Belki bu ay 500’dür. Yani Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; zor durumda olan hastalar çok ciddi sıkıntı duyuyor. Çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Çünkü maalesef ve de maalesef Sağlık Bakanlığıyla Çalışma Bakanlığı da sanki bir Hükümetin iki Bakanı yan yana Bakanlar Kurulunda oturan iki kardeş Bakanı değilmiş gibi, küs Bakanlarıymış gibi el ele verip de hastanın ihtiyacı olan bu sorunu çözmek için de maalesef yapamıyorlar, çözemiyorlar yani bu sorunu. Çalışıyorlar ikisi de söylüyor. Çalışma Bakanı da diyor ki elimizden geleni yapıyoruz. Kronik hastalara da ilaç vereceğiz. Sistemi düzenleyeceğiz. Sağlık Bakanı diyor ki poliklinklerimizde artık sigortalı hastaların yazdığı aldığı reçeteler eczanelerde sigortalı reçetesi olarak kabul edilecek, edilecek, edilecek. “Cek,cek,cek,cek,cak” ama 13 Eylül’den beri bu sorun sürüyor ve hâlâdaha bu konu ile ilgili Sayın Bakan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dört ay oldu hâlâdaha bu sorun yakıcı bir şekilde her gün birazcık daha artarak ve hâlâdaha hiçbir şekilde tansiyon düşmeden. Bakın! Hep yüksek tansiyonla yaşayamazsınız. Arada bir tansiyonu düşürmek zorundasınız. Biz hekimler bunu çok iyi biliriz. Bu tansiyonu düşürmek zorundasınız. Eczacılar Birliği ile Tabipler Birliğiyle Sağlık Bakanlığıyla çok daha, ki Sağlık Bakanı sizin aslında en önemli paydaşınız. Çok daha iyi ilişiler kurup, doğru ilişkiler kurup doğru düzgün bir sistem kurmak zorundasınız. Sosyal Sigortalar Kurumunda belki siz de bilirsiniz söylemiştir size çalışanlarınız. Sanırım 1992’ye kadar Yönetim Kurulunda hekimler de vardı. Tabipler Birliği vardı. Sırf bu işler yüzünden vardı. Bu işler için vardı. Bunlar bakabilmek için bunları teyit edebilmek için denetleyebilmek için vardı ama şu anda yoktur. Yani belki de artık bu kuracağınız sistemde mutlaka denetim anlamında bir hekimin, denetim anlamında bir eczacının, hastalığın tanımı anlamında bir hekimin, ilacın muadilleri anlamında bir eczacının mutlaka ve mutlaka olması gerekir Sayın Bakan. Yoksa bu sisteme, kuracağınız sisteme bu eczacılar, bu hekimler güvenmezse bu sistemin içinde uzun süre girecek olan herhangi bir bu anlamdaki paydaşı bulamayacaksınız. Bunun tabii ki sonucunda ne olacak? Elbette ki hekimin, eczacının üzerindeki bu travma, bu yaşanan büyük olay bitmeyecek yıllarca ve ben çok net çok iyi biliyorum. Karpaz Bölgesindeki bir eczacı arkadaşım arıyor gencecik bir çocuk ve diyor ki; abla diyor ben geldim buralara geldim eczane açtım ama inan ki bu soruşturmalar bitsin ben bu ülkeden gideceğim. Böyle bir ülkede yaşamayacağım. Böyle de bir travma var insanların üzerinde. Evet geçecektir bu da her şeyin geçtiği gibi ama acaba kaç tane hasta ilaca ulaşamadığı için tedavilerinde aksama yaşayacak? Yani travmaları konuşuyoruz. Hastaların yaşadığı mağduriyetleri konuşuyoruz ve aslında ekonomik anlamda da eczacılarımızın şu anda çok büyük sorunları olduğunu da biliyorsunuz herhalde. Çünkü bu hesaplarına el konan insanların evet pos cihazlarını 01 hesap veya eksi 1 bakiyesi olan hesapta kullandırmaya başladınız ama bu eczacıların işlerinin dönebilmesi için ecza depolarından ilaç alabilmeleri için nakit paraya ihtiyaçları var ve biliyor musunuz çoğu zaman size de geliyor bize anlatılanlar. Sadece bize anlatmıyor insanlar. Çoğu zaman bu insanlar çevrelerinden borç alarak sürdürdü aylardır bu işlerini ve hâlâ daha borç alarak sürdüren ve hâlâ daha aslında depoların iyi niyetiyle o birlikte çalışma etiğiyle sürdürülen bir iş akdi bir iş sürdürülebilirliği olduğunu da biliyorsunuz. Yani bunları anlatıyoruz Sayın Bakan. Çünkü şu anda bu ülkenin çok ama çok önemli bir sorunudur. Bunu eğer çözmek istiyorsanız bir an önce görüşüyorum diyorsunuz ama yeterli değil. Yapmanız gereken alacaksınız yanınıza paydaşları. Eczacılar Birliğini, Tabipler Birliğini, Sağlık Bakanlığını doğru düzgün bir fon kuracaksınız yönetilebilir, denetlenebilir. Yani bir fonunuz var elbette ama belli ki o sistem çok açık veren bir sistemdi. Sıkıntılar yaşandı ve bir şekilde o patlayan bomba hepimizi darmadağın etti. O zaman o sistemi daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha denetlenebilir paydaşlarınızla birlikte iş huzuru da sağlayarak hem hastaların, hem eczacıların, hem doktorların hepimizin birden aslında tüm toplumun eğer 200 bin tane ilaç alan insan varsa sigortalardan, sigorta reçetesiyle evet tüm toplumu aslında barıştırmak zorundasınız. Şu anda bana göre en önemli misyonlarından ve görevlerinden biri Çalışma Bakanlığının bu konudur. Bunun için her şeyi yapmak zorundasınız Sayın Bakan. Bırakın soruşturmalar sürsün. Bırakın ceza alacak olan varsa alsın ama masumiyet karinesi çerçevesinde de bu insanlara çok daha itibarlı, onurlu ve herhangi bir suçu ispatlanmamış bu insanlarla iş birliği yapmak için çalışmak zorundasınız. Yine başka rakamlar, işte bir sürü zaten o kadar çok rakam dolaştı ki ortalıkta ben artık yani rakamlarla ilgili ciddi kafa karışıklığı içindeyim. 2023 yılı için açıkçası Kasım ve Aralık hariç 109 Milyon TL ödeme yapması gerekir deniyor Sosyal Sigortaların. Kesintilerle birlikte 83 Milyon TL ödeme yapıyor Sigortalar eczanelere. Kasım-Aralık arası hariç. Peki ama Sayın Bakan 2023 yılında Sağlık Bakanlığı 800 Milyon sırf ilaca vermişse eğer yani sizin 83 Milyon ilaç için ödemeniz çok normal bir rakamdır. Kaldı ki; yüzde nerede ise bir senede 120 zam geldi ilaca ve de enflasyon da yüzde 80 idi. Yani geçen sen 2022’de eğer 60 Milyon ödemişseniz bu yıl da 83 Milyon ödediniz bence az bile ödediniz ve hani buraya da gelmişken şu anda bütçeye koyduğunuz 300 Milyon da aslında çok da yeterli olmayacak ama kimse yazmayacağı için en az 3-4 ay daha yani o rakamla kurtarabileceksiniz. Söylemek istediğim şu; rakamlar birbirini tutmuyor. Yani bu rakamlara baktığınız zaman öyle asrın vurgunu, yüzyılın vurgunu bilmem ne falan, filan yoktur. Şunu da eklemek istiyorum. Yani rakamlar bana bunu söylemiyor Sayın Bakan. Çok konuşuldu ve aslında ilk duyduğumuz anda hepimizi de şok eden bir konuydu. İşte oralarda, buralarda kupürleri kesilmiş sigorta ilaçları bulundu diye. Bunu duyduğumuz zaman gerçekten hepimiz böyle bir durduk. Yani olabilir mi bu kadar çok oralara, buralara atılan bu ilaç sıkıntısının yaşadığı günlerde, yaşandığı günlerde kupürü olmayan ilaçlar. Elbette ki bazıları öyleydi belki de polis bilir onu ve Polis Müdürlüğünün açıklama yapması gerekiyor. Yani ben bir şey bu konuda diyemem. Böyle bir polisten böyle bir bilgi almadım. Ama şunu çok net ve iyi biliyorum ki maalesef bizim tıbbi atık konusunda, ilaçları imha konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Elbette ki bu sizin konunuz değil. Bu Çevre Dairesinin konusudur. Sağlık Bakanlığının konusudur. Ama gazetelerde okuduğumuz bazı bulunan ilaçların da aslında bu atık ilaçlar olduğunu, sigorta ilaçları olmadığını da öğrendik yani işin böyle de bir boyutu var, sizinle ilgili değil bu konu ama ben bunu da toplumun gündemine getirmek istiyorum hem bu bulunan hani böyle çok büyük panik olduk aman ne kadar ilaç oraya buraya atılıyor kupürleri kesilmiş hem bunların hepsinin böyle olmadığını bilmesi lazım ve bu ülkenin çevre sağlığı konusunda da, tıbbi atık konusunda da ilaçların oralara buralara atılması konusunda da çok ciddi bir tehlikenin bizi beklediğini de bu vesileyle burada söylemek isterim. Aslında Polis Genel Müdürlüğünün de herhalde yargılamalar sonuçlandığı, bittiği zaman bu konuyla ilgili ciddi bir açıklama yapması gerektiğini de düşünüyorum. Evet, insanlar sigortalardan sigorta reçeteleriyle ilaç alamıyor son günlerde, son zamanlarda, en az 3-4 ay bu sistem doğru düzgün oturtulana kadar da alamayacak umarım isteğim ve umudum o yöndedir ki bu sistem çok hızlı bir şekilde, paydaşlarla birlikte ve dediğim gibi denetlenebilecek bir şekilde, doğru yönetilecek bir şekilde, her an sistem kontrol edilebilecek şekilde yeniden kurulur ve hastalarımız ilaç almaya başlar. Ama bilin ki bu şu anda bu hastaların ilaç alamaması olayı aslında neye dönüştü? Sağlık Bakanlığının şu anda bir miktar yeni, hani 400 Milyon ek bütçeyle birtakım ilaçlar alındı ya şimdi bu insanlar aslında Sağlık Bakanlığına yöneliyor, Devlet hastanelerinden ilaç almaya çalışıyorlar. Örneğin; İlaç Eczacılık Dairesiyle konuştuğumuz zaman diyorlar ki geçen ay 300 olan atıyorum rakamları ilaç talebi bir kalemde mesela işte panadolda veya şeker ilacında bu yıl 600 oldu. Yani aslında Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; insanlar belki Çalışma Bakanlığından alamıyorlar ama Sağlık Bakanlığından almaya çalışıyorlar yani yine hastaya bir eziyet yine hastanın bir gidip devlet hastanelerinde bir doktor bulma ki ilaç yazdırma polikliniklerinin ne kadar sıkıntılı olduğunu biz sağlıkçılar çok iyi biliyoruz ve bir şekilde işte Sağlık Bakanlığından birilerini bulma, ilaç-ecza deposundan bu ilaçları alma yoluna gidiyorlar. Yani bir şey değişmiyor, ilaçlar hastalar bir yerde tedavileri engellenirken diğer taraftan da Sosyal Sigortalardan değil Sağlık Bakanlığının bütçesinden aslında bu harcamalar yapılıyor ve bu yıl Sağlık Bakanlığının bütçesine1 Milyar 50 Milyon ilaç için para ayrıldı, göreceksiniz hepimiz yine buradayız, Mart Nisan ayında bu para bitecek, yine ilaç bulunmayacak, yine ilaç kalmayacak. Eğer ki sigortalarda doğru düzgün bir şekilde bu sistem yeniden kurulmazsa hele de şu anda gelen yüzde 25’lik ekstra ilaç zammından sonra. Evet, biraz önce de söyledim, çok ivedi yapılması gerekenler sistemi yeniden doğru kurgulaması lazım Sosyal Sigortalar Dairesinin, Eczacılar Birliğiyle Hekimler Birliğiyle ve de mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığından destek alarak bu sistemi yeniden kurgulamak zorundayız, hastanın ilaca erişimini kolaylaştırmak zorundayız. Bu ivedi bir şekilde yapılması gereken ama esas yapılması gereken ki faaliyet raporunuzda yapacağınızı okudum ben ve de çok şaşırdım 2024’de bir yıl içinde Genel Sağlık Sigortasını kuracağız diyorsunuz ve yani yıllardır bu ülkede neredeyse 2000 yılından beri genel sağlık sigortası konuşulur, kurulamadı, böylesine büyük bir olay yaşandı ama Çalışma Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi diyor ki 2024 yılında Genel Sağlık Sigortasını kuracağız inşallah, inşallah, bunu doğru bir şekilde Sağlık Bakanlığıyla birlikte bizim ülkemize, adamıza uygun bir şekilde kurarsınız çünkü bu olması gereken ama bununla ilgili şu anda bu sistemi bile denetleyemeyen bir personelle ve de teşkilatlanmayla Genel Sağlık Sigortasını bir yıl içinde nasıl kuracaksınız değerli arkadaşlar? Yani Allah aşkına bu kitapçığa da bir şey yazarken olabilecek şeyleri yazın! Bari deyin ki; “başlayacağız da üç yıl içinde bitireceğiz”. Hani biz de “tamam ya en azından başlıyorlar” diyelim ama eğer ki böyle bir yola girerseniz bu fonun doğru kurulması için biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak elimizden gelen her türlü yardımı da yapacağımız açıktır çünkü olması gereken bir şeydir ama bu teşkilatlanmayla, bu altyapıyla ve de bu bütçeyle çünkü Genel Sağlık Sigortasının kurulamamasının yıllardır en büyük nedeni bütçe de bununla ilgili bu fona para ayrılmamasıdır. Sizin bakanlığınızın yüzde 4.05 bütçesi var, Genel Sağlık Sigortası için parayı nereden bulup da kuracaksınız yani? Yani herhangi bir sivil toplum örgütü de gelip size bununla ilgili bu kadar büyük paralar vermez hani diğer insani, sosyal politikalar için verebilir ama bu çok önemli bir konudur ve bunun bütçede payı olmadan, bunun altyapısı düzgün bir şekilde güncellenmeden, güncellenmeden diyorum çünkü daha önce bu konu üzerinde çok çalışıldı…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – Çok zaman önce

FİLİZ BESİM (Devamla) – Çok zaman önce çok çalışıldı. 2016’larda mesela neredeyse bitirilmek üzereydi ama bütçede ciddi bir rakam gerekirdi ve uzun zaman boyunca da biz sağlıkçılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aslında genel sağlık sigortasının onların yükümlülüğü altında olması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Sağlık Bakanlığının sadece hizmeti verenin, özel hastanelerin veya hizmet alacakları eczanelerin sadece hizmeti veren olduğunu anlatmaya çalıştık. Neyse ki 2010’lu yıllarda bunu anlatabildik. Üzerinde uzun bir süre çalışıldı ama doğru dürüst bir bütçelenme yapılamadığı için uzun süre bu hayata geçemedi. Çok ciddi bir eksiğimizdir, ille ki çalışmanız gerekir, ille ki yapmanız gerekir ama ne olur Değerli Başkan, Değerli Milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının çok değerli bürokratları hayal görmeyelim yani böyle bir bütçeyle, böyle bir fon ayrılmadan siz Genel Sağlık Sigortası falan kuramazsınız yani bize burada sadece hayal yazarsınız, hayal satmaya çalışırsınız.

Evet son yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerek çalışma yaşamına gerekse sosyal politikalarda ve son dönemde de özellikle sağlık hizmetleri anlamında bakımevleri ve huzurevleri için çok fazla çok büyük bir misyon yüklüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok güçlü bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var, birçok Avrupa ülkesinde bakım hizmetleri, huzurevi hizmetleri ve sağlıkla ilgili birçok alan aslında çoğu zaman ya belediyeler veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından götürülür ama öncelikle bu bakanlıkların bu anlamda güçlü bir teşkilatlanması olması gerekir. Yani siz huzurevi yapacağım diyorsunuz, bakım evleri bakım merkezleri yapacağım diyorsunuz ama ne doktorunuz var, ne hemşireniz var, ne fizik tedavi uzmanınız var, ne yani bu hasta bakıcınız var, bununla ilgili yasanız bile yok. O zaman gelin, oturun 2024 yılında eğer böyle bir misyon yüklenecekseniz çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir zamanlar bu ülkede bu konuyla ilgili çok güzel çalışmalar yaptı ama nasıl yaptı biliyor musunuz Sayın Bakan? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığıyla birlikteydi, kardeş düşmanlar değildi onlar, birlikte çalışıyorlardı. Sağlık Bakanlığı doktor da yollardı, hemşire de yollardı gerekli diğer sağlık çalışanlarını da yollardı çünkü aynı bakanlıktı, şu anda teşkilatlanma farklı eğer ki biz karar vermek zorundayız, bu sadece sizinle ilgili bir konu değildir, bizim gerçekten de “Devlet olarak hükümet olarak buna karar vermemiz lazım. Yani biz daha sürdürülebilir bir yöntemi seçip bu tür hizmetlerin birleştirip aynı bakanlık altında mı toplayacağız? Buna göre bir kurgu mu yapacağız? Bu Devlet yapımızla, teşkilatlanmamızla? Yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hayır bu işler benimdir, ben buna göre yeniden teşkilatlanmamı yapacağım, teşkilat yasama doktor da koyacağım, hemşire de koyacağım ve gerekli tüm bakım elemanlarını, çalışanlarını da koyacağım, bunları da alacağım ve ben bu işi yapacağım mı?” diyeceğiz öncelikle sizin şu anda Sağlık Bakanlığıyla oturup buna net bir şekilde karar vermeniz lazım çünkü bu büyük bir iştir yani sadece Bakımevi Yasası, Huzurevi Yasası veya bunlarla ilgili yasaları yapmakla bu iş olmayacak, olmayacak. Örneğin; bakımevi bir tane var bu ülkede Devletin, o da Sağlık Bakanlığının bakımevidir ve evet Sağlık Bakanlığının bakımevine çok ihtiyacı vardır ve evet Çalışma Bakanlığı bakımevini sürdüremez, sürdürülebilir bir durum değildir. Kalkanlı Yaşamevi şu anda bir zamanlar Dörtlü Hükümet döneminde bakımevi olarak açıldı ama şu an artık Kalkanlı Yaşamevi bir bakımevi değildir ve büyük bir ihtimalle siz de yapacağınız projeksiyonda yenilenmelerde huzurevi olarak şekillendireceksiniz orayı çünkü siz de biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı size personel göndermezse bu anlamda, orayı bir bakımevi, bakım merkezi olarak sürdüremezsiniz. Sorun değil, güzel bir huzurevi yapın orayı bir devlet huzurevi da bu ülke için büyük bir kazançtır. Biz yine o anlamda da size hizmet veririz çünkü gerçekten de ülkenin en büyük ihtiyaçlarından biridir ama yeniden altını çiziyorum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sağlıkla ilgili, bakım hizmetleriyle ilgili bu kadar büyük misyon yüklüyorsak, lütfen önce bir oturalım ve bu bakanlığın yapısını, teşkilatlarını fiziki altyapılarını bir doğru düzgün ciddi bir şekilde elden geçirelim yoksa bu haliyle sadece -cek, -caklar sadece birbirimizi üzmek, sadece biz çıkacağız kürsülerden günlerce aynı şeyleri anlatacağız ama olmayacak. Asıl olması gereken Bakanlık böyle bir elbiseyi giyecekse giyecek giymeyecekse de Sağlık Bakanlığıyla birleşecek.

Ve yine hepimizin yüreğine dokunan aslında hepimiz için gerçekten de çok hassas olan Sosyal Hizmetler Dairesi. Sosyal Hizmetler Dairesi birazcık teşkilat yapısına baktım. Ve aslında çok da iyi şeyler görmedim teşkilatlanmasıyla. 1988 yılı yasasında yapılmış teşkilatı 246 personel olması gerekirdi o dönemin projeksiyonunda. Şu anda Sosyal Hizmetler Dairesinde sadece 156 tane personel görev yapmaktaymış. Yanlış rakamlar veriyorsam beni düzeltsin Sayın Bakan ve bu 156 personelin da sadece 28 tanesi kadroluymuş. Yani bu hizmetler sayın başkan, değerli milletvekilleri hep hizmet alarak, geçici memurlarla, engelli istihdamıyla, işçilerle yani asıl ve sürekli kadrolarda 114 tane boş kadronuz varmış. 2023 yılında sadece yedi tane engelli istihdamı yapmışsınız, iyi ki yaptığınız elbette gerekli bir şeydi ve bu engelli istihdamının yapılması tabii ki doğrudur ama Sosyal Hizmetler Dairesi gibi gerçekten de şu anda özellikle de bu ülkenin içine düştüğü durumda da hizmetlerinin önemini burada anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu dairenin amaçlarına yönelik hizmet verememesinin durumu bugün içinde yaşadığımız günlerde çok acı bir şekilde yüzümüze vurmaktadır. Bırakın toplumun gereksinim duyduğu sosyal hizmetlerin çeşitlendirilmesini, var olan hizmetler bile tam olarak verilememektedir. Ayrıca sosyal sorunlar yaşanmaması için koruyucu, önleyici çalışmalar hiç yapılmamasından kaynaklı olarak bugün yaşadığımız sorunlar çığ gibi büyümekte, var olan personel ve altyapıyla da çözümlenemez hale gelmektedir. Toplumdaki dezavantajı ve kırılgan grupların yaşadığı sosyal hizmet yetersizlikleri ciddi psiko-sosyal sorunlar ortaya koymaktadır. Bu daire öyle bir dairedir ki aslında ülkedeki tüm dairelerle biraz ilişiği vardır. Sağlıktaki dairelerle de ilişiği vardır. Çevreyle de ilişiği vardır. Birçok, birçok konuyla ilişiği vardır, ilişkisi…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Eğitim Bakanlığının da…

FİLİZ BESİM (Devamla) – Eğitim Bakanlığıyla kesinlikle. Bakım hizmetlerinin yetersizliği ve bundan kaynaklı sağlık sorunlarının oluşması zaten biraz önce de detaylı söyledim çok ama çok önemli bir konudur. Özel gereksinimi olan bireylerin rehabilitasyonunda ciddi yetersizliklerimiz vardır, yetersizliklerimiz vardır. Çocuk ve gençlerin suça yönlendirilmesi veya suça yönlendirilmiş çocukların rehabilitasyonunda ne kadar eksik ve yetersiz olunduğu ve hatta gerekli çabanın da gösterilmediği aslında yani bunu sadece basın yayın organlarında günlük haberlerde böyle uzaktan izlediğinizi de görüyorsunuz ama dairenin aslında teşkilat şemasını, yapısını incelediğinizde zaten yani dairenin böyle bir kapasitesinin olmadığını da görürsünüz ciddi şekilde personele ihtiyacınız var, kadroya ihtiyacınız var. Umarım ki bu yıl bu anlamda ciddi bir atılım yaparsınız. Çünkü bu Daire gerçekten çok önemli bir dairedir. Biz söylüyoruz Mehmetçik ve Yenierenköy’deki hizmet binalarınızın kapandığını ve bu bölgenin aslında en çok ihtiyaç olan merkeze en uzak olan ve de oradaki gençleri bir şekilde rehabilite etmek için tutmak için psiko-sosyal anlamda desteklemek adına çok önemli eğitim anlamında desteklemek anlamında siz de diyorsunuz ki 1 Ocak’tan itibaren ben bu daireleri açacağım. Biz…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Ocak’tan itibaren…

FİLİZ BESİM (Devamla) – Ocak’ta tamam Ocak’tan itibaren sorun değil 1 Şubat’ta olsa olur bu kadar beklediler bir ayda bekleyebilirler yeter ki siz bu bunları açın yani. Biz bunun elbette ki takipçisi olacağız. Yani toplum olarak bu konularda geçmişe göre daha paylaşımcıyız. Bunu faaliyet raporunuzdan da görüyoruz yani birçok kurum işte sivil toplum örgütü size yardım etmeye çalışıyor, hepimizin yüreği acıyor. Yani biz bunu Kalkanlı Yaşamevini açarken de görmüştük. Neredeyse toplumun her kesimi gelip aman ne olur açın ne isterseniz yapalım düşüncesindeydi insanlar…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Hâlen aynıdırlar. Hâlen yardımları…

FİLİZ BESİM (Devamla) – Kesinlikle eminim çünkü çok ciddi bir ihtiyaçtır ama Sayın Bakan aslolan Devletin bu konulara ne kadar bütçe ayırdığı ne kadar kadro ayırdığı ne kadar önem verdiği ne kadar öncelikleri arasına alması gerektiği yoksa dünyanın her yerinde bu ülkede birçok yabancı var ve hepsinin birçok örgütleri var ki bizim zor durumda olan insanlarımıza yardım ediyorlar. Yani bu bir insani bir şeydir ama aslolan Devletin bu konudaki oluşturduğu politikalar yaptığı projeler ve uygulamalarıdır. Yani bizden beklenen aslında odur.

 Koruyucu önleyici hizmetlere maalesef bahsettim gerçekten çok eksik yani biz sağlıkta koruyucu hizmetler çok eksiktir. Koruyucu sağlık hizmetlerine önem vermezseniz insanlar daha çok hasta olacak ve daha çok paralar harcayacaksınız diyoruz. Aynı durum aslında burada da aynıdır. Eğer koruyucu hizmetlere önem vermezsek evet insanlar birçok anlamda sosyal anlamda psikolojik anlamda daha çok hastalanacak daha çok hizmet alamadığı zaman sosyal patlamalara gidilecek. Bunlar önemli konulardır Sayın Bakan. Çok da böyle sürekli aynı konular söylendi ben de söylemek istemem bazen tekrara düşüyoruz ama bu kadar geniş bir şekilde de bu konuları her zaman irdeleme şansımız olmuyor. Onun için hazır bürokratlarınız da buradayken tüm konulara ısrarla değinelim. Notlarınızı alın ve ne olur bu konuya ciddi şekilde odaklanın, fokuslanın bu konuları hep birlikte çözelim. Hepsini çözemesek bile adım adım yoluna koyalım.

 Engelsiz Yaşamevi konusunda herhalde bir açıklama yapacaksınız. Çağdaş normlara göre inşa edilmiş ama yine bir karmaşa içinde kalmış yönetsel sorunlar yüzünden bir türlü hizmete açılamamıştır diye notumu aldım ve bu konuda sizden açıklama bekleyeceğiz.

Huzurevi binası biraz önce diğer arkadaşlar da bahsetti. Müteahhitler Birliğiyle bir sözleşme yaptınız ve onların en geç 2025’e bitirip içine gireceğinizle ilgili bir şeyler de söylediniz ama daha detaylı Genel Kurulda kayıtlara geçmesi adına da söylemeniz gerektiğine inanıyorum.

 (Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sunat Atun’a devreder.)

Girne 18 yaş üstünü gündeme getirmiştim. Rehabilitasyon Merkezinin arazisinin, siz bu arazinin geriye alındığını ve işlevine uygun şekilde kullanılacağını söylediniz. Yani bunu yapmanız da elbette ki güzel bir olay oldu çünkü gerçekten de hizmetlerin çeşitlendirilmesi anlamında o çocuklara sahip çıkılması anlamında önemli bir konuydu Çağlayan Çocuk Yuvasının yetersiz binasıyla ilgili. Çözümü Devletin bulması gerekirken aynı milli eğitimde okulların altyapılarının çözümü için adım atması yerine duyarlı örgüt veya bireylere devredilmesi gibi yuvada da bu yöntem uygulanmaya çalışılmaktadır. Tabii ki sivil toplum örgütleri ve bireyleriyle iş birliği yapılacaktır ama biraz önce de dediğim gibi Devletin ona olanaklarını birbirine peşkeş çekiyoruz. Yani, 59 Milyon Euroluk bir AKSA muhabbetimiz var. Söylemekten... Taşyapı muhabbetimiz var. Ve bunu söylemekten de vazgeçmeyeceğiz çünkü çok içimize oturdu bu kadar altyapı ihtiyacımız varken, bu kadar sosyal anlamda yardıma muhtaç insanımız varken 59 Milyonun bu şekilde peşkeş çekilmesi. Evet, bu şekilde bu rakamları peşkeş çekerken sizin Bakanlığınıza maalesef hiçbir şekilde bunları yapmak için bir bütçe ayrılmamış ve siz bunlar için sivil toplumdan, Müteahhitler Birliğinden başka örgütlerden yardım bekliyorsunuz. Elbette ki yardım edecekler ama aslolan Devletin bu konulara sahip çıkıp bu konuları kendi olanaklarıyla çözerken daha da iyileşme niyetiyle yardım alabilmesidir, aslında olması gereken.

 Çocuk Gelişim Merkezi ben herhangi bir şey görmedim Bütçede bunu komitede de sormuştum herhalde o konuda da çünkü kapatıldı diye not aldım herhalde o konuda bir açıklama yapacaksınız.

Evet, huzurevi ve bakımevi, bakım merkezi dedi bana müdürünüz. Olur, huzurevi, bakımevi değil bakım merkezi de olur. Bu konuda ivedi bir şekilde bu Yasaları yapmak geçirmek hem sizin hem bizim borcumuzdur. Çünkü sadece Devlet bacağını konuşuyoruz ama özelde de bu merkezlerin özellikle denetlenmesi, kurulması, finansmanıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Ve bu ülkede bu anlamda yaşanan şu anda ivedi görmediğimiz çünkü biraz önce Doğuş Hanım da söyledi bu insanlar örgütlü falan değildirler veya evlerde işinden ayrılıp anasına babasına bakmak zorunda kalan ev kadınları örgütlü falan değildirler. Bunların sesini çok duymuyoruz ama bu ülkede huzurevleriyle ilgili yaşlı bakımıyla ilgili çok ama çok ciddi sorunlar vardır. Bunu da öncelikle Yasanın çerçevesini doğru düzgün çizerek, doğru düzgün bir altyapıya oluşturarak, yapabiliriz ama sonrasında konuşmamın başlangıcında da dediğim gibi buralarda görev yapacak elemanları da yetiştirmek zorundayız. İlgili paydaş örgütlerle mademki bu kadar destek alıyorsunuz. Bu anlamda da çok ciddi meslek örgütleri var bunları bir araya toplayacaksınız. Hasta bakıcı yetiştirme konusunda, huzurevlerinde çalışacak personeller konusunda bu konuda eğitim çalışmaları yapacaksınız. Kurslar açacaksınız. Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yapacaksınız ve yasal altyapı tamamlanırken inşallah fiziki altyapı da tamamlanır. Bu insanların buralarda bu binalarda bu hani o canımızdan, ciğerimizden çok değerli analarımız babalarımız ve de bir şekilde zor duruma düşmüş yaşlılarımıza bakabilecek elemanları yetiştireceksiniz. Yani biz sağlıkta çok söyleriz işte sizin çok iyi hastaneleriniz olabilir ama içinde bunlara bakacak doktorunuz, hemşireniz, sağlık çalışanınız olmazsa anlamlı değildir. Sizin de eğer ki böyle bir misyonu üzerinize yüklenmişseniz, almışsanız bir şekilde bu anlamda personeller eğitmek, yetiştirmek zorundasınız. Lütfen bunu da not edin çünkü bu çok ama çok önemli bir konudur Sayın Bakan. Evet söyleyecek elbette çok şey var ama ben diyorum ki başka da kendi adıma şu anda bir söze gerek yok bir an önce hepimiz bu Daireyi bu Bakanlığı güçlendirmek için uğraşmak zorundayız. Çünkü bu Dairenin eksik kalması sosyal patlamaları, korumaya muhtaç her bireye yönelik ihmal ve istismarı suça yönelimlerini önleyebilmek adına evet güçlü bir Sosyal Hizmetler Dairesi oluşturmak yapmak zorundayız.

 Özel Huzurevi Yasası ve T-tüzüğünü söyledim. Özel Bakımevi Yasasını söyledim. Sosyal Yardım Yasası ve tüzüğünü söyledim. Böyle eksik yasalarınız var. Yani aslında sizin Bakanlıkta bir hukukçu ekibine ihtiyacınız var. Güçlü bir hukukçu ekibi oluşturup, böyle bir altı ayda bir yılda bunların hepsini böyle toparlayıp ancak yola çıkabilirsiniz diye düşünüyorum.

 Ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporu Yönetmeliği bu da ciddi bir sorundur Sayın Bakan. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı döneminde Sayın Sıla Usar İncirli de çalıştı, Sağlık Bakanlığının diğer arkadaşlarla hastanedeki diğer arkadaşlarla. Bu yönetmelik çok eksik kaldı ve bu konuyla ilgili eminim bizim gibi sizi de çok insan rahatsız etmekte, rahatsızlık demeyeyim yani bize ulaşmakta ve aslında SOS çağrısı yapıyorlar bir şekilde. Bu yönetmeliği düzenlemek zorundayız. Bunu da Sağlık Bakanlığıyla birlikte yaparsınız, yapabilirsiniz birçok hastalığın tanımı yoktur ve ciddi hastalığı olan insanların tanımları olmadığı için hastalıklarının aslında bu yönetmelikten de yararlanamıyorlar. Bunun güncellenmesi ve yenilenmesi gerekiyor.

 Erkek ve Kız Yurtları Tüzüğü, yine Özel Kreş Açılış Çalışma Denetim Emirnamesi ve diğerleri yani aslında Dairenin sorumlu olduğu yasalar artık sorumlu yasalar halini almıştır. Kalkanlı Yaşameviyle ilgili biraz önce bahsettim ama gelmeden önce de özellikle baktım. Sordum. Hâlâ daha bir protokol ortada yok. Bir protokol yapacak mısınız Sayın Bakan yoksa Bakanlar Kurulu size verdi tamamdır? Çünkü 1 Ocak itibarıyla Sağlık Bakanlığı oradan personellerini çekecek diye biliyorum. Elbette ki huzurevine dönüştürüp hani oradaki hastaları Sağlık Bakanlığının da böyle bir yeri yok nereye koyacaksınız onu da bilmiyorum. Yani bu yapılan çok büyük hata aslında sonuçta gelip gelip hastaların başına patlıyor siyasilerin yaptığı. Ama o konuyla ilgili de bir protokol en azından Sağlık Bakanlığının o hastaları alana kadar o hastaları düzgün bir bakımevine koyana kadar bir şekilde orayı idame ettirmesi için hekime, hemşireye ve şu andaki gibi değil yani o şu anda oradaki bir hekimle birkaç hemşireyle o iş dönmüyor. O hastaların çok daha farklı sağlık rehabilitasyonlarına ihtiyaç var. Bu anlamda da Sağlık Bakanlığıyla yapılacak olan protokol ve de işbirliği çok ama çok önemlidir, oradaki hasta yaşlılarımız, analarımız, babalarımız, canlarımız, ciğerlerimiz için.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN– Teşekkür ederiz Sayın Filiz Besim. Söz sırası Sayın Ceyhun Birinci’dedir. Lütfen buyurun.

CEYHUN BİRİNCİ (Girne) –Evet Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Değerli Bakanlık Bürokratları; tabii ki aslında benden önceki konuşmacılar bayağı hem rakamlarla ilgili hem birçok konuyla ilgili çok detaylı bilgiler vermişlerdir. O yüzden ben konuşmamı çok uzun tutmayacağım ama Sayın Bakana uyarı babında belli ciddi sorunları aktarmak zorundayız.

(Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Fazilet Özdenefe Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sunat Atun’dan devalır.)

Öncelikle tabii ki tüm Bakanlık bütçelerinde olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin de yani 3 Milyar 189 Milyon 859 Bin 600 TL’nin yetersiz olacağı kesindir. Tabii niye bu bütçeler hep yetersiz olduğunu söylüyoruz? Çünkü şu anda Hükümet eden Ulusal Birlik Partisi Koalisyonu diyeyim gerçekler dışında bilimsellik dışında ve en önemlisi ısrarla nüfusumuzu bilmemizin çok önemli olmadığı düşüncesiyle bütçe yapmaya çalışmaktadır. Ve tabii daha önceki günlerde de bahsedildi öngörüler de tam tutmuyor. Tutmaz tabii ki! Ve pratik olarak da az sonra bahsedeceğiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altındaki bütün dairelerde şu anda çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Hem altyapı sorunları hem personel sorunları. Çünkü gerçekten mesela bu yılki Bütçe öngörüsüne de baktığımız zaman 2024 yılının bu altyapıyla ilgili personelle ilgili herhangi bir şey görmüyoruz. Demek ki bu yıl da hatta sorunlar katlanarak devam edecektir bu yıl çünkü nüfus her gün artmaktadır. Yani bu her bölgede ben Girne bölgesinde yaşıyorum. Girne bölgesinde artık bütün dairelerimiz bu artan nüfusa cevap verecek pozisyonda değildir. Tıkanmış durumdadır. Tabii ki bu artan nüfusla birlikte sosyal sorunlar, suç oranları ciddi boyutta artmaktadır. İşte biliyorsunuz hapishanemiz yeni bitmiştir. Yeni hapishane yapılmıştır. Şu anda tıkanmış durumdadır ve düşünün ne kadar kısa süre sonra tıkanmış durumdadır. Sosyal Hizmetler Dairesinin vakaları tabii ki sadece Sosyal Hizmetler değil diğer dairelerimizde de aynı sorunlar vardır. Gün ve gün artmaktadır. E, bu kadroyla bunlara yetişmek mümkün değildir bu altyapıyla buna yetişmek bu insanlarımıza yardımcı olmak mümkün değildir. Tabii ben başlık olarak geçeceğim çünkü diğer arkadaşlarım dediğim gibi Doğuş arkadaşımız, Filiz arkadaşımız ve diğer arkadaşlarımız detaylı bilgiler vermiştir ama ben başlıklar halinde not aldığım şeyleri ben detayına girmiyorum. Örneğin; kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenebilmesi için şu ana kadar yapılan çalışmalar yetersiz. O da nereden anlaşılıyor? Sürekli bu sorunların devam etmesi ve giderek sayısının artmasından kaynaklanıyor. Dediğim gibi detayına girmiyorum çünkü arkadaşlarımız anlattı.

İş sağlığı ve güvenliği maalesef yetersiz. Niçin? Kontroller de yetersiz çünkü personel yetişemiyor. Personel yetişemiyor. Tabii ki bundan dolayı da ne oluyor? İş kazaları oluyor, ölümler oluyor, sakatlıklar oluyor ve bunlar da giderek artacaktır. Yani bu kesinlikle beklenmektedir. Kayıt dışı işçilikle mücadelede de bu kadro ve altyapı ile başarılı olmanız mümkün değildir. Engellilerimize de sahip çıkamıyoruz. Tabii ki son günlerde bir müjde verildi işte engellilerle ilgili istihdam yapıldı uzun bir süreden sonra ama engellilerin sorunu sadece bu değildir. Engellilerimiz şu anda çok ciddi sorunlarla baş başadır ve bunu yaşadıkları süre içerisinde gerek sosyal yaşamda gerek farklı alanlarda bir takım sorunları vardır. Bunlara yardımcı olmak gerekmektedir.

Tabi dediğim gibi özet geçeceğim mesela Karpaz bölgesinde ve diğer tüm bölgelerde Sosyal Hizmetler Dairesi, bu altyapı ve personel yetersizliği de hizmet vermiyor, veremiyor. Ve bu bölgelerin de buna ihtiyacı vardır. Acilen bu altyapıların düzeltilmesi gerekmektedir. Tabii 18 yaş üstü engellilerden de bahsedildiği çok ciddi sorunlar vardır. Ben Girne için söyleyeyim ama eminim diğer bölgelerde de aynıdır. Girne’de şu anda 18 yaş üstü engellilerin yaşadığı altyapı ve ortam gerçekten çok kötüdür. Orayı ziyaret ettik, oradaki çalışanlarla, yardımcı olmaya çalışan personelle görüştük. Tabii ki komitede de bunu dile getirildi Sayın Bakan işte mutlaka yapının düzeltileceği konusunda da bir açıklama yaptı ama şu anda çok kötü durumdadır. Tabii özel gereksinimli bireyler için bir an önce engelsiz yaşamevi hayata geçirilmeli dedik. Az önce de söylendi bunların hızlı bir şekilde yapılması lazım ama bu Bütçeyle nasıl yapılacak? Sayın Bakan herhalde biraz sonra cevap aşamasında bunları izah edecektir ama inşallah gelen yılın, yani 2024 yılı sonunda bütçe görüşmelerinde bunları yine konuşmayız. Eğer bu Hükümet oradaysa.

Tabii Lapta Huzurevinden de bahsedildi. İnsan hayretler içinde kalır. 2011 yılından beri işte Ayia Anastasia Otel, otele yerleştiriliyor Lapta Huzurevi ve 2011 yılından beri de kira ödüyoruz çok zengin bir Devletiz. Tabii ki belli konulara para ayırmamız mümkün ama örneğin farklı daha ihtiyaçlı olduğumuz daha gerçekçi konulara ayırmak mümkün olmuyor. Sayın Bakan bu konuda da Doğuş Hanım da sordu ben de soruyorum. Nedir bu kira bedeli ve niye bu kadar yıl, niye bunun üzerine gidilmedi? Faaliyet Raporunuzda 2022 yılında Lapta Huzurevinin temeli atıldığı yazılıyor, niye bitirilmedi? Aradan neredeyse iki yıl geçiyor. Herhalde veya bir buçuk yıl en az olmuştur. Kaç yataklı olacak burası, ne zaman bitirilecek? Yani bu konularda bize bilgi verirseniz seviniriz ve bir an önce de bitirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu para insanımızın vergilerinden oluşan paralardır. Bunu bir an önce ortadan kaldırmak lazım. Tabii huzurevi sadece Girne’de ihtiyaç değil. Yani huzurevleri şu anda bütün bölgelere yayılması lazım. Oluşturulması lazım. Çünkü her bölgede huzurevine ihtiyacı olan insanımız vardır. Yaşlı insanlarımız vardır. Bunu bu altyapıyı da her bölgede oluşturmak gerekmektedir ve bunların da tabii ki huzurevlerinin daha çağdaş daha modern bir altyapısı oluşturulması lazım. Çalışanı ile altyapısıyla daha güzel hizmet verilecek yerler olması lazım. Tabii huzurevlerinde bakım belki veya sağlık ön planda olmayabilir ama mutlaka Sağlık Bakanlığıyla koordine ederek işte az önce Kalkanlı için de aynı şey söylendi. Sağlık Bakanlığıyla koordine edilerek bu insanların gerek ilacı olsun, doktor muayenesi olsun, doktor ihtiyacı olsun belli periyotlarda en uygun periyotlarda sağlanması gerekmektedir. Buna da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tabii Çalışma Dairesinin de çok ciddi sorunları vardır. Konuştuğum çalışan belli kişilerle tespit ettiğim sorunları böyle birkaç madde şeklinde söylemek istiyorum özellikle Çalışma Dairesi için. Bir kere Çalışma Dairesinin Teşkilat Yasasının ivedi bir şekilde güncel nüfusa göre kadro sayılarının artırılması şart. Yani bütün daireler için gerekir ama Çalışma Dairesinin yükü de çok ağırdır ve özellikle Çalışma Dairesi müfettiş ve teknik müfettiş sayısının ilçeler ve bağlı köylerde şu anda yetersizliği söz konusudur. Bunların planlanması gerekmektedir. Çalışma Dairesi müfettişlerinin de Teşkilat Yasasında Teşkilat Yasasının güncellenerek belli gruplara ayrılması lazım diye ilgili arkadaşlardan bana iletilen bu olmuştur. Örneğin; İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Teknik Müfettiş başlıklar altında görev bölümü yapılabilir.

Resmi hizmet araçlarında çok ciddi yetersizlik var bana iletilen ve hatta Çalışma Dairesinin bazı ilçelerde odacı ve şoför eksiği ciddi boyutta. Son basına yansıyan bir şeyi de Sayın Bakana sormak isterim. Yani şu andaki pratik uygulamada bu ne durumdadır? İşte Kıbrıs Türk Ticaret Odasıyla yapılan anlaşmaya göre Kıbrıs Türk Ticaret Odasına üye olan iş yerlerine banka teminat mektubu olmadan üçüncü, yani yabancı uyruklu kişilere çalışma izni çıkarılması izninin verildiği söylenmektedir. Yasalara uygun olmayan bu anlaşmanın şu anda pratikte bir geçerliliği var mı?

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Çok kısa bir bilgi vereyim Ceyhun Bey bu konuyla ilgili. Ticaret Odası kendi üyelerini üyelerinin üçüncü dünya veya Türkiye Cumhuriyeti’nden işçi getirme özellikle üçüncü dünya ülkeleriyle ilgili işçi getireceği zaman kişi başı Bin Euro bir teminatı vardır. Kendi üyelerine kolaylık olması anlamında Ticari Odası, üyelerinin başvurulmaları ve onaylanan kişi sayısı üzerindeki teminatını kendileri bize yatırmaktadırlar. Yani gelen işçiler, teminat mektubuyla biz kayıtlarını alıyoruz Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Müteahhitler Birliğiyle yapılan son dört yıldır yapılan tüm protokollerde bu vardır. Teminatları birlikler yatırıyor bize ve bunların da 100’er Bin Euroluk bir teminatları içeride bizde mevcuttur.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Yani yatırılmaya devam edecektir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Tabii ki o sadece kendi üyelerine bir kolaylık sağlasın diye yaptı bunu.

 CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Tamam çünkü bu yanlış bir algı oluşturdu ve onun için gündeme getirdim.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Dün bu konuyla ilgili de Turgay Deniz Bey’i ben aradım. Ticaret Odası Başkanımızı ben aradım. O ilgili gazetenin manşeti de bana dün aktarıldığında bugün de bir açıklama yapacak Ticaret Odası bu konuyla ilgili…

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) (Yerinden) – Yaptı, yaptı…

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Tamam ben onu kaçırdım, sormak istedim onu.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Ama işveren de çalışandan parayı kapar…

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Onu şey takip eder herhalde Sayın Bakan takip eder.

Evet, yani tabii aslında çok sorun var ama ben uzatmayacağım yalnız esas buraya çıkma sebebim en önemli nokta reçete soruşturmasıyla ilgilidir. Yani bir hekim olarak buna değinmek istedim çünkü gerçekten şu anda tabii ki bütün işte eczacı, doktor ve hasta ayağı var bu konunun ama en çok mağdur olan şu anda en ciddi tabii ki her eczacı boyutu da çok önemli ciddi bir travma yaşıyorlar. Doktor boyutu aynı şekilde ama en önemlisi şu anda kronik hastalar, hastalarımız ilaca erişemiyor ve bu çok önemli bir noktadır. Bir kere şunu belirteyim bu olayın başlangıç aşamasında öncesinde yani ciddi bir çalışma yapılması gerekirdi bana göre yani bunun geçmişinde başlangıcında daha iyi bir çalışma yapılarak, son aşamaya geldiği noktada bunun gündeme gelmesi gerekirdi. Niçin? Zaten şey de belli oluyor mesela bir polis tarafından bir ekip oluşturduğu zaman hatta ne oldu? İlk başta işte sayı çok yetersiz oldu ciddi bir zaman kaybedildi daha sonra sayıları artırılarak yani bu soruşturma birimi diyeyim polis içerisinde ama bu ciddi bir zaman kaybına ve sürekli de bir bunun bir travmatize edici, yani travma yaratıcı bütün eczacı yönünde doktor, hekim ve hastalar açısından da ciddi bir sorun haline geldi. Hatta hâlen devam ediyor. Suç tanımı yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum. Yani ben şimdi bir soruşturma aşamasında olduğu için oraya girmiyorum ama öncesinde bir neyi araştıracağını bu ekibin bilmesi gerekirdi. Bilemiyorum belki biliyorlar. Belki yapıldı. Onun açıkçası... ama bunun olması şarttı çünkü sağlık, ilaç konusu özel spesifik bir konudur. Bir uzmanlık gerektirir. Yani bir reçeteyi alıp inceleyeceğiniz zaman herkes her farklı uzmanlıklar bu işin altından kalkamaz. Yani bu işin uzmanı mutlaka orada, o ekipte bulunması gerekirdi. Belki bunlar yapılmıştır, bilmiyorum. Ama yapılmadıysa eksik bırakılmıştır.

 Şu anda tabii var mı onu da sormadım ben Sayın Bakana ama şu anda sorabilirim Sosyal Sigortalarda bu sağlık konusuyla ilgili bir tayinli, atanmış, kadrolu bir uzmanımız var mı?

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Kadrolu amirimiz var…

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Yani sadece eczacı var ve sağlıkla ilgili olarak eczacı var şu anda…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – İki tane eczacımız var. Doktor anlamında söylüyorsanız doktor yoktur iki tane kadrolu eczacımız var orada.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Yani bu sorun yaşandıktan sonra aslında onu birlikte konuşuruz ama sigortalara mademki reçete sağlıkla uğraşılıyor burası bir hekimin bulunması gerekir diye düşünüyorum.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Buarada ben ufak bir bilgi vereyim bu konuyla ilgili Ceyhun Bey. Tabipler Birliği ve Eczacılar Birliğiyle de yaptığımız bu zaman içindeki toplantılarda da oraya bir kurul oluşturma kararı aldık.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Tamam, yani öyle bir yöntemde izlenebilir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sistem aylık olarak da bu kurul tarafından denetlenmesini bir prensip kararı aldık ama daha bir zemin oturtmadık ama böyle bir prensip kararı alındı.

CEYHUN BİRİNCİ (Devamla) – Yani bu konuyla ilgili uzmanların bir kere bu daireyle bir bağlantısı olması lazım. Tabii tutuklamalar sırasında maalesef gerek kelepçeleme olayı, gerekse henüz suçluluğu ispatlanmamış, sanık durumunda olan bu kişilerin boy boy resimlerinin, işte açık isimlerinin, bütün gerek internet ortamında, gerek sosyal medyada paylaşılması ve insani değerler, insani, insana yakışmayan o hücrelerde tutuklu kalmaları maalesef bu sağlık mesleğini icra eden eczacımızı, doktorumuzun gururunu, onurunu incitmiştir ve bu tabii ki burada da daha önce görüşüldü. Mecliste de konuşuldu ama maalesef bu yanlış yapılarak bu travma, bu ciddi boyuttaki bir, bu kişiler üzerinde yarattığı travma maalesef çok ciddi boyutta oldu ve önemli, önemlidir bizim açımızdan sağlıkçılar olarak.

Tabii sağlık mesleğini icra eden eczacı ve doktorlarımızın onuru, haysiyetiyle oynamak sağlığa verdiğimiz aslında veya sağlık hizmeti yapanlara verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Yani bunun kesinlikle önüne geçilmesi gerekirdi. Tabii ki ben diğer insanların, diğer sanık olan kişilerin de bu olumsuz ortamlarda tutuklanmasını da savunan bir kişi değilim. Onu söyleyeyim veya kelepçelenme kriterlerinin işte konuşuldu. Belli bir talimat doğrultusunda yapıldığı söylendi ama ben endikasyonu olan kişilerin kelepçelenmesi taraftarıyım. Yani sadece sağlıkçılar için bunu söylemiyorum, onu da belirtmek isterim.

Tabii soruşturmanın başladığı ilk günden şu ana kadar da çok ciddi sorunlar yaşanıyor, onu az önce söyledim. En önemlisi kronik hastalarımızın ilaca ulaşamaması ve tedavilerinin de maalesef aksaması. Eczacılar perişan durumda, hatta mesleği bırakmayı düşünen eczacılarımız var şu anda, yani tutuklanmadan, tutuklanma olayı yaşamadığı halde eczacılık mesleğini bırakmayı düşünen arkadaşlar var. Tabii hekimler de diğer taraftan çok huzursuz, mesela siz daha iyi bileceksiniz, sigortayla sözleşme yapmak istemiyorlar ve sözleşmelerini de iptal edenler vardır. Ecza depoları diğer taraftan, tabii onlar da bir, tabii ki ecza deposu olduğu için bu eczacılarla tabii ki biliyorsunuz ticari alışverişleri var. Onlar da çok zor durumda şu durumda ama dediğim gibi en önemlisi kronik sigortalı hastaların ilaca erişiminin çok zor hale gelmesidir şu anda.

Bu sebeple bu soruşturmanın tabii bir komite aşamasında da ve daha sonra da aldığım duyumlara göre sonuna gelindi diye söyleniyor. İnşallah bir an önce bitirilir ve bir düzene oturur. Bir artık bundan sonrası için de tabii ki mahkeme sonucunda eğer bir suç tespiti varsa gereken yapılsın. Biz ona karşı değiliz. Yani ben bir hekim olarak bir suç tespit edilirse, bunun gereği yapılacak. Yani onu ben suçlu ceza almasın manasında bunları anlatmıyorum ama suçsuz olan insanların yaşadığı travma çok büyük boyuttadır şu anda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Eczacılar Birliğiyle acilen tekrardan diyalog için, yani belli diyaloglar kuruldu belki ama tekrardan bir diyalog içerisine girmek lazım ve sigortalı hastaların, kronik hastaların ilaca erişimi sağlanmalıdır. Şu anda içinde yaşamakta olduğumuz ciddi ekonomik kriz ve buna bağlı ilaç fiyatları ki az önce de söylendi, yüzde 25 Türkiye’de artış yapıldı ve o bize de yansıyacaktır. İlacın bu kadar ciddi, fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde, bu kronik insanlarımız, hele hele emekli insanlarımızın aldığı maaşı da düşünürsek, ilaca pay ayıramaz. Ayırdığı takdirde, ilacını kendi cebinden aldığı takdirde ayı çıkarması mümkün değildir. O yüzden birçok, bazı hastalarımız da hatta ilacını almıyor, alamıyor daha doğrusu ve tedavisi aksıyor. Yani yapacak hiçbir şey yoktur. Şu an ilacını yazdırabilmek için kamu hastanelerine mecbur bıraktık insanları. Yani kamu hastanesine gidip ilacını yazdırmak zorunda kalıyor şu anda ama şu an kamu hastanelerimizde bu altyapı oluşmuş değildir. Yani Girne Akçiçek’te bir ilaç polikliniği vardır ama zaten o ilaç polikliniği daha önceki dönemde bu ilaç soruşturması ortaya çıkmadan önce de yetişemiyordu. Çünkü sadece sigortalı hastalar gitmiyor oraya, devlet memuru olan var, dar gelirli olan var ve değişik, tam ücretli olan var. Yani kısacası o poliklinikler şu anda yeterli değildir. Lefkoşa’da da yeterli değildir. Ben size iddia ediyorum, Cengiz Topel’de de yeterli değildir. Mağusa’da da yeterli değildir. Ha, bir başlandıktan sonra aslında bu belki üç ay sonra, altı ay sonra daha düzgün bir hâle gelecektir, doğrudur ama ilk ilacını yazdırmaya gittiği zaman kişi eğer doktora ulaşamazsa, siz Sağlık Bakanlığıyla o sistemi kursanız bile, altyapıyı, şu anda yeterli altyapı yok ama siz internet üzerinden, işte bilgisayarlara biz programları girdik, girmeniz de yeterli gelmiyor bunu, yani bir doktor bulup orada o ilacı o bilgisayara girmesini sağlayabilmeniz lazım ve bir an önce Sağlık Bakanıyla bu konuyu tekrardan konuşun. Şu anda yani her şey yolundadır gibi bir hava var onu sezinliyorum ama pratikte bu yoktur. Hastalarla konuşun. Hastanelerde bu altyapıyı oluşturun. Tabii sadece hastane değil aslında, sağlık ocakları olabilir, bunlara yardımcı olabilecek. Farklı merkezler olabilir. Bunlara yardımcı olabilir.

Bir de tabii Sayın Bakan da bahsetti ama kronik hastalara daha uzun süreli dört aylık, altı aylık, hatta bir yıllık kronik hastanın durumuna ve uzman doktorunun önerisiyle uzun süreli reçeteler oluşturulmalıdır. İlaç takip sistemi zaten defalarca konuşuldu ve hasta bu uzun süreli reçetesi oluşturulduktan sonra zaten tahmin ederim Çalışma Bakanlığın ve Sağlık Bakanı ikisi bir arada karar verdikleri noktada benzerdir. Bu reçeteler oluşturulduktan sonra, bu süre içerisinde, bu süre içerisinde eskisi gibi gidip özel eczaneden de ilacını alabilmeli bu sigortalı hastalar. Çünkü daha önceki sistemde şuydu veya şu andaki uygulamada yeni uygulamaya geçmemişsiniz henüz, şimdi geçmedik herhalde henüz. Şu andaki uygulama şudur; sigortalı hasta hastaneye gidiyor, ilacını yazdırıyor, hastanede olan ilacı alıyor, olmayanı hastane eczanesi arkasına mühür vuruyor bu yoktur diye, bu ilaç yoktur diye, özel eczaneye gidiyor, parasını ödüyor, ilacı alıyor, makbuzunu alıyor ve sigortalara götürüyor ve bir ay sonra veya iki ay sonra parasını alıyor. Ha, bu sistemde eğer bu insanlara kolaylık yapmak istiyorsak, bu hastalarımıza, nasıl ki özel hekim de yazılıyordu ilacı ve gidip yüzde 20’sini ödeyerek alıyordu. Bu yükü azaltmak için, hastanelerdeki bu yükü azaltmak için aynı sistemi uygulamamız lazım ve süresi dolduğu zaman, yani altı ay dolduğu zaman tekrar uzman doktorunun önerisiyle tekrar reçetesi planlanacak, düzenlenecek, yazılacak, hatta bir yıllık, mesela şu anda kurul ilaçlarımız var bir yıllıktır. Bunların yapılması lazım. Yani şey, yeterli sayıda serbest hekimin geçmişte olduğu gibi, bu olaydan önce olduğu gibi sisteme sokulana kadar hastanedeki altyapılar oluşturularak özetle bu insanımıza yardımcı olmamız lazım. Söylemek istediğim budur. Dediğim gibi bu kamu hastaneleri olur, sağlık ocakları olur, ayrı Sağlık Bakanlığı isterse bunu yapabilir. Ayrı hekim, yani bir hekim bir bilgisayar bir yere oluşturduğumuz zaman, uzman hekiminden alacağı doğrultuda bu hastalara ileriki günlerde bir pratisyen hekim dahi bu ilaçlarını yazabilir ama önce uzman hekimin önerisiyle önce uzman hekimden alacağı reçeteyi devam ettirme babında bu merkezler açılabilir.

Tabii konuşmamı fazla uzatmadan, bir kere nüfus planlamanız yoksa, nüfus sayımını, nüfus sayımına gerek duymuyorsanız bu sorunların da hiçbirinin altından kalkamayacaksınız ve bunu artık oturun Bakanlar Kurulunda bunun çok ciddi bir şey olduğunu, 12 yıldır yapılmayan bir nüfus sayımını bir an önce nasıl yapacağız, onun planını yapınız ve en azından gelen seneki bütçeyi eğer hükümet olarak orada olacaksanız daha bilimsel, daha ülke gerçeklerine uygun bir şekilde yapınız. Aksi takdirde hem çalışanlarımız, bürokratlarımız biliyor zaten o dairelerde neler çektiğini. İnsanlarla nasıl uğraştığını, nasıl hizmet vermeye çalıştıklarını kendileri biliyor. Vatandaş biliyor ne kadar sıkıntı içinde işlerini halletmeye çalıştığını. Her daireye giderken, “aman kimi tanıyorum, hangi şeyi, çalışanı tanıyorum, kimi aracı koysam da işim daha erken olsa” diye giderken, ilk evden çıkarken onu düşünüyor. Bu sürdürülebilir bir yöntem değildir 2023 yılında ve bu ülkede siz bu planlamaları yapamıyorsanız, yani açık söylüyorum, o bakan koltuklarında oturmamak lazım. Ha, eğer engel varsa, ben geçen gün Sağlık Bakanlığı Bütçesinde de söyledim, eğer buna engel varsa, Maliye Bakanı beni engelliyorsa, bana bütçe vermiyorsa, kadro açmıyorsa, o zaman ben o koltuğu bırakır giderim, yani durum budur ve tabii bütçeden, mesela ilaç konusu açıldı şimdi. Bütçeden ilaca ayrılan pay, işte Sağlık Bakanlığı Bütçesinde de konuştuk. Çok yetersiz, yani şu anda işte geçen yıl toplam 800 Milyon civarı bir ilaca ayrılan bir pay oldu, şu anda da 1 Milyar. Ya düşünün enflasyonu ve 1 Milyar size, ve şu anda az önce Filiz Hanım da bahsetti. Şu anda sigortalı hastalar daha önce özel eczanelerden bu ihtiyacını karşılardı, şu anda kamu hastanelerine hücum oluyor, yani oradan başka bir çıkar yolu yok ve kesinlikle göreceksiniz üç ay sonra, dört ay sonra, belki tam süresini bilmiyorum ama çok kısa bir süre sonra ilaç bulamayacak. Yani hastanelerde de ilaç bulunamayacak. Durum bu.

O yüzden son olarak şunu söyleyeyim ve konuşmamı bitireyim, yani insan sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Eğer ilaç bulamamaktan veya ilacı satın alamamaktan tedavim bir gün dâhi aksarsa, onun çok ciddi sonuçları vardır. Çok ciddi sonuçları vardır. O hastayı kaybetme durumuna kadar ciddi sonuçları vardır ve bunun sorumluluğu da aslında hem Çalışma Bakanlığındadır şu anda, hem de Sağlık Bakanlığındadır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Birinci.

Sıradaki konuşmacı Sayın Sami Özuslu’dur.

Buyurun Sayın Özuslu.

SAMİ ÖZUSLU (Lefkoşa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Meclisteki çalışma arkadaşlarımız ve de değerli halkımız; herkese güzel bir Pazartesi öğleden sonra dilemek isterdim Sayın Bakan fakat elime az önce ulaşan iki bilgi bunun belgelerinde çıktım... aldım ve çıktım Kürsüye. O yüzden çok böyle hayırlı bir öğleden sonra olmuyor. Neden? Hasta ismini vermeyeceğim ama yani sosyal medyaya yansıdı ben buradan yansıtmayacağım ismi ama gidip bir doktordan reçete alıyor. Kim için? Çocuğu için. Tanı da Alerjik Rinit, Akut Sinüzit imiş ve iki kutu Klamoks 625 miligramlık tablet, bir kutu İburamin Zero 200 miligramlık tablet ve bir kutu İliadin iki buçuk miligramlık sprey, pet sprey 10 mililitrelik olmak üzere bazılarını bildiğimiz, bazılarını benim şahsen, galiba hepsini kullandım hayatımda, ya da çocuğa kullandık. Bu reçeteyle hiçbir eczaneden Sosyal Sigorta reçetesidir bu arada hiçbir eczaneden ilaç alamamış. Neden? Çünkü eczacılar artık Sigorta reçetesi yapmıyor, bugün Eczacılar Birliği üyelerine bir çağrı yaptı ve şunu söyledi; huzur ve güven içinde olmadığımız, kaos ortamının devam ettiği ve teminata bağlanan meslektaşlarımızın yaşam haklarının iyileştirilmediği bir dönemde yeni bir Sosyal Sigorta sözleşmesini imzalamamaya davet ediyoruz, bir. İki, yürürlükte olan mevcut sözleşmede yer almayan ve kağıt üstünde lehte ve aleyhte herhangi bir yasal dayanağı olmayan kronik reçete işlemleri de dâhil olmak üzere hiçbir Sosyal Sigorta reçetesini işleme koymamanız önemle rica olunur. Bu gelişmeden haberiniz var mıydı, Sayın Bakan?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Az önce oldu.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Az önce oldu peki. Yani bugün yaşanan bir gelişme ve üzücü bir gelişme, çünkü 10 Binlerce Sigortalı zaten bu sıkıntıyı yaşıyordu. Belli ki bugünden itibaren tam bir eczanelerin reçete yapmama kararıyla birlikte tamamen ciddi bir mağduriyet oldu. Bu konuda bir kriz masası kurulmasını ben behemehal salık veririm. Çünkü birine bir şey olacak, birilerine bir şey olacak ve bunun vebali altında kalmayasınız Sayın Bakan. Bu çağrıyı ben buradan yapmak isterim.

Şimdi bu konuyu biz daha önce aslında komitede konuştuk. Komite tutanaklarını ben Sayın Bakan çıkardım. Dolayısıyla burada komitede kimin ne söylediği bellidir. Geçen gün Polis Bütçesi konuşulurken de ben şu ifadeleri kullanmak durumunda kalmıştım. Buradan da sizin bütçenizle bu konuyu detaylı konuşacağımı söylemiştim. Bir kere öncelikle cesur davranıp da ilgili bürokratlarla birlikte bu soruşturmayı başlattığınız için tebrik ederim. Zaten ettik, ilk günden de ettik ve fakat komite toplantısında da konuştuğumuz gibi ve geçen gün de söylediğim gibi bu işte sapla saman maalesef karıştı ve biraz aceleciliğin kurbanı oldu. Kim? Hem kimi doktorlar, hem kimi eczacılar ve günün sonunda da Sosyal Sigorta mağdurları. Mağdurları diyorum çünkü şu anda Sosyal Sigortanın önemli bir bacağı olan sağlık bacağından yararlanamamaktadır 10 Binlerce insan. Bu o gün de söyledik tekrar edeyim. Yani bunu sivil biçimde gerek kendi iç mekanizmanızda, gerekse devletin Sayıştay gibi, Başbakanlık Denetleme Kurulu gibi, ya da mali Maliyenin Teftiş Kurulu gibi kurullarda önce bir temizleyip, ayıklayıp daha sonra polise vermeniz gerekirdi. Polis şu anda 39 Bin reçeteyi veren eczaneyle başladı, şu anda baktıkları eczanelerdeki reçete sayısı belki de 30’un altına indi değerli arkadaşlar. Yani bir ayda bir eczaneye 30 tane Sigorta reçetesi yapmayacak ne yapacak yani? Günde bir tane ilaç yapsa 30 yapar. Şu anda incelemede olan bazı eczanelerde tablo budur ve az önce arkadaşlarım da söyledi ben tekrar etmeyeceğim söylenenleri ama gerçekten eczacılar, gerçekten serbest hekimler bu operasyon nedeniyle ciddi biçimde mağdurdur, hem ciddi mali sıkıntılar içindedirler ecza depolarıyla birlikte eczaneler, çünkü para akışı büyük oranda durmuştur ve hâlâbu konu tam çözülemedi ve bir taraftan da ciddi travmalar yaşıyorlar. Burada geçen hafta yağmurun altında yaklaşık bir saat birlikte durduk biz eczacılarımızla birlikte durduk. Gözyaşları yağmura karışmaktaydı. Gözyaşları içinde dinlediler oradaki konuşmaları. Dolayısıyla bu konuda benim naçizane önerim Sayın Bakan, doktorlarımızdan ve eczacılarımızdan en azından bir özür dilemenizdir. Böyle bir beklentileri var mıdır bilmiyorum ama ben onlar adına naçizane bu görüşümü, bu özür çağrısını buradan yapmak isterim.

Şimdi bu ilaç meselesinde 150 Binle 200 Bin reçetenin incelenmek durumunda olduğunu bize Savcılık ve polis yetkilileri söylemişti. Bu rakam yalanlanmadı. Dolayısıyla bu reçetelerin ne kadar uzun süreceğini, incelemenin ne kadar uzun süreceğini bilemiyoruz. Mali Polis 10 kişilik kapasitesini 20–22’ye kadar çıkarmış olsa bile şu an itibarıyla polisin bu işin altından ne zaman kalkacağını, ha belki bir, iki dosyayı bitirecek de Mahkemenin önüne sunacak dava haline getirecek. Daha doğrusu Savcılığa iletecek. Savcılığın da incelemesi var. Yani bu işler öyle bugün yarın bitmeyecek arkadaşlar. Bir tane dava açılabilir belki önümüzdeki yılın ilk üç, beş ayında bilemem. Polisin bu konuda acele ettiğini de biliyorum çünkü top onların kucağında kaldı. Top, yakan top demiştik geçen gün, o yakan top polisin kucağında kaldı. Şu anda polis de kamuoyundan gelen tepkiler ve beklentilerle paralel bir telaş içine girdi bir an önce bitirelim diye ama bu işler böyle birbirine girecek şekilde sapla samanın karışacağı şekilde yapılmamalıydı. 39 Bin reçeteyi tabii ki polise verebilirdi Bakanlık ama yok da 20–30 reçeteyi verenin de kapısının polis tarafından çalınacağı ve polisin kime ne gün gideceğini kimsenin bilmediği bir travmanın yaşatılmaması gerekirdi. Bu vesileyle tabii Türkiye’den ithal ediyoruz biz ilaçları ve büyük oranda da Türkiye’deki fiyatlar buraya net biçimde yansıyor. Ben geçen gün basından okudum Olgun Bey yüzde 25 zam yapıldı Türkiye’de fiyatlara. Biliyorsunuz, Türkiye’de Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor yanılmıyorsam bu ve işte fiyat düzenlemesi adı altında.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – SUT diye bir düzenlemesi var onların.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet yani orada sabit, daha doğrusu otomatiğe bağlanmış bir durum var. Neyse o Türkiye’nin iç mekanizması, fakat ilaç fiyatları yüzde 25 en az zamlanacak Aralığın 20’sinden itibaren bilgisi açık ve nettir. Dolayısıyla az önce arkadaşlarımın da anlattığı gibi bu ilaç sıkıntısı daha da büyüyecek, hele hele Sigortalı, Sigorta emeklisi, dar gelirli insanların ilaç satın alamama, ya da ilaca erişememe krizi daha da büyüyecek. O yüzden az önce Eczacılar Birliğinin yaptığı çağrı ve vatandaşlardan gelen feryadın belgelerini paylaşırken söylediğimi tekrar edeyim; kriz masası, ilaç kriz masası sağlık, Sosyal Sigortalıların sağlığı konusunda kriz masası şarttır. Aksi takdirde bu işin ceremesi çok ağır olacaktır görüntü bu.

Bu vesileyle ilaç konusunda bir şey daha söyleyeyim. Yani bazı ilaçların neden Sosyal Sigortaların listesinde olmadığını da sık sık hastalarla doktorların karşı karşıya geldiğini, eczacıların karşı karşıya geldiğini söyleyeyim ve bu konuda daha geniş bir ilaç listesini önümüze koymak durumundayız diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Bakan buralardadır herhalde umarım ki duyar ama komitede de söylemiştim Güney Kıbrıs’ta çalışan aşağı yukarı 3 Bin rakamını net olarak bilmiyoruz ama 3 Binin üzerinde…

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) (Yerinden) – 2 Bin gibi verdiler Faaliyet Raporunda ama muhakkak ki daha yüksektir.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet. Bu Güneyde çalışan insanlarımızın çeşitli sıkıntıları vardır ve ben şu anda belki çok fark edilmez ama bu insanlar günü geldiğinde Kuzey Kıbrıs’ta emekli olma durumunu, şansını şu anda yakalayamazlar. Yani diyeceksiniz ki kendi nam ve hesaplarına yatırım yapabilirler gönüllü olarak ama bu ekonomik imkan yoktur. Şimdi biz tabii ki bu işi federal çözümle birlikte gene hayal görürsünüz diyecek bana Özdemir Bey de yoktur burada ama federal çözümle birlikte halledeceğiz bunu ama siz nasıl halledeceksiniz? Bu insanları yok mu farz edeceksiniz? Sorunlarına duyarsız mı kalacaksınız? Bu konuya bakmak lazım. Yani benim de bir formülüm yoktur ne yapmak gerekir Olgun Bey ama bu konuyu tartışmak gerekir. Ve Çalışma Bakanlığı bürokratı arkadaşlarım da konuyla uzman arkadaşlarım da belki dünyanın başka ülkelerinde bu işler, yani yabancı ülkelerde çalışan insanların, ya da sınırda sınır ötesi çalışan diyelim biz yabancı ülkede demeyelim de sınır ötesi çalışanların emeklilik ve diğer sosyal hakları nasıl korunabilir, korunabilir mi buna bir bakalım istiyorum.

Şimdi Sosyal Yardım alanlarının ve Sosyal Sigorta emeklilerinin maaşlarından az önce Devrim detaylı biçimde bahsetti, ne yazık ki 2012 sonrasında çıkarılan 2012’de çıkarılan Yasayla birlikte şu anda artık asgari, Sosyal Sigorta emeklileri asgari ücret altında bir ücrete mahkum bırakıldı büyük oranda. Rakamlar da belli yüzde 67 zaten özel sektör çalışanının yatırımları asgari ücretten yapılıyor ki bu konuyla ilgili somut önerimi birazdan yapacağım ama bu öncelikle ikinci iş yapma zorunluluğunu getiriyor Sosyal Sigorta emeklilerine. Devlet yani Maliye Bakanlığı, Vergi Dairesi ikinci iş, ya da ek geliri olan Sigorta emeklilerine birinci asgari ücretten sonrasını yani yılın ilk asgari ücretten sonrasını vergi kesmeye başlıyor. Bu doğru bir uygulama değil. Çünkü zaten emeklinin, emekliliğin mantığına terstir emeklilikten sonra çalışmaya devam etmek ama farz edin ki çok sever çalışmayı da yani ihtiyacı yoktur da çalışacak, onlar çalışsın ama ne olur, günün sonunda genç nüfusun iş hayatına yeni atılacak insanların iş imkanları azalır. Zaten memleket sorma gir hanı, gelenin haddi hesabı yok gidenin daha az. Dolayısıyla hem yabancı iş gücü burada gençlerin önünü kesen bir tablo oluşturuyor, diğer taraftan da ikinci, üçüncü işi yapmak zorunda kalan…

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Şimdi anlamadım yani bu cümlelerden sonra ikinci işe vergi alınsın mı genç nüfus işsizlik oranları artmasın diye mi, yoksa alınmasın mı, tam onu anlamadım.

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – E, ikisi de değil Sayın Bakan. Çok net biçimde şunu söylüyorum; insanların emeklilikteki gelirini yükseltmezsek, mecburdurlar ikinci işi yapsınlar. İkinci işi yapan adama sen gidip bir daha vergiye sokarsan üçüncü işi de yapar.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Demek ki o emeklilik noktasındaki 2012’de getirilen o uygulamayı bir tekrardan büyüteci altına almak lazım. Emekliliğin en azından bir asgari ücret seviyesinde olmasını sağlamak lazım ki o adaletsizliği ortadan kaldıralım. Çünkü genç işsizlik nüfusunun artmaması lazım, yüzde 29’lardaydı pandemide, oraya dikkat edilmesi lazım ama…

SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – E, zaten kaçar gençler.

OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Dikkat edilmesi lazım yani ben de onu savunmuyorum, ele alınması lazım. Yani bu konuların ele alınıp bakılması lazım.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – En azından 530 kişi almayın da sınavla işbaşı yaptırın.

 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) – Vallahi onların…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Sosyal Hizmetler Uzmanı münhaline 2 kişi açacağınıza 5 kişi açın da bir tane de Karpaz’a gönderin.

 BAŞKAN – Tamam, bir miktar müsaade ederim tabii ki müdahaleye ama lütfen Biray Bey.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

 Devam edin Sami Bey.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Peki. Şimdi ben dediğim gibi hem gördüğüm eksiklikleri hem de önerilerimi sıralamak isterim. Şimdi mesela asgari ücret dedik. Asgari ücret memlekette artık özel sektör çalışanlarının ebedi ücreti haline geldi. Yani dolayısıyla bu asgari ücretin adını ben ebedi ücret olarak değiştiriyorum. Yani girer asgari ücret, çıkar asgari ücret. Zaten yüzde 67’lik rakam da bize bunu söylüyor. Şimdi bunu ne yapmak lazım? Madem ki sabahleyin bir arkadaş, Erkut arkadaşımız da söyledi sevk ettiğiniz yasalar, yeni yasa tasarıları yılda üç defa hayat pahalılığının düzenlenmesiyle ilgili ki biz de buna destek veriyoruz. Hatta biz Euro’ya geçelim, Euro para birimine endekslenelim. O zaten otomatik aylık hayat pahalılığının yansımasıdır dedik, dinlemediniz. Neyse, konu o değil. Şimdi madem ki bunu yaptınız, o zaman Asgari Ücret Yasasına da dokunacaksınız mecburen, çünkü Asgari Ücret Yasasında her ne kadar üç defaya kadar bir yılda düzenlenebilir derse de geçmişte bir defa belirlenen asgari ücret da hatırlıyorum ben, yanlış hatırlıyorsam arkadaşlar düzelsin. Belki enflasyon çok yüksek değildi o dönemlerde ama şu anda da aksine çok yüksektir ve önümüzdeki yıl Türkiye, en azından Türkiye’de ve burda yüzde 60 üzerinde bir enflasyon beklendiğine göre herhalde asgari ücretliyi da ezmeyeceğiz. Dolayısıyla bu bir tarafı Asgari Ücret Yasasıyla ilgili ama diğer tarafı sistemin bütünüyle gözden geçirilmesi lazım. Şu anda eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörü olan ve çeşitli vergi indirimleri, çeşitli teşvikler vesaireyle kollanan yüksek öğrenim sektöründe eğer benim İhtiyat Sandığım ve Sigorta Dairem görüyorsa ki bir profesörün, doçentin, doktoralı bir hocanın maaşı asgari ücretten yatırılır, bunu kimse izah edemez.

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Vergi Dairesinin sektörel bazda maaş skalası vardır. Onun dışında kabul etmez yani.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – İhtiyat Sandığı ve Sigortada öyle değil. İşte tek evrak üstünde…

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) – Tek tahakkuk fişi…

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tek tahakkuk fişi öngörülüyor. Yapın, bunu yapın. Bakın; hatta madem Türkiye’nin izinden gidersiniz her konuda, ben size bir tüyo vereyim. 2020 yılında Nisan ayında bir yasa geçti Türkiye’de ve vakıf üniversitelerinin, yani özelde kurulan üniversitelerin öğretim görevlilerinin maaşları devlet üniversitelerinin, yani örneğin ODTÜ’deki bir profesörün maaşı neyse, özeldeki üniversitenin da onun altında olamaz prensibi, yasası geçti. Bu konuya bakın Sayın Bakan. Bu konuya bakın, yani yasa metni bende vardır. Resmi olarak değil ama gayri resmi olarak ben okudum. Aynen bunu söylüyor. “Üniversitelerin hocaları,” öğretim kadrosundan bahsediyorum, “öğretim kadrolarında maaşlar devlet üniversitelerin altında olamaz” diye bir yasa geçirildi 2020’den beri. Uygulamayla ilgili sıkıntılar olduğunu da söylüyor ordaki hocalar. Dolayısıyla böyle bir düzenleme olabilir. Ama diğer taraftan asgari ücreti komitede de söylemiştim, Sayın Bakan da, bürokratları da vücut dilleriyle en azından karşı olmadıklarını anladıydım. Gelin sektörel ve kademeli asgari ücreti artık bu ülkenin gündemine sokalım. Benim bu konuda bazı uzman arkadaşlarla birlikte yaptığım bir çalışma vardır ama elbette ki günün sonunda bunun hükümet tarafından da uygun bulunması ve siyaseten desteklenmesi gerekir. Bu konuyla ilgili de çalışmalarda her ne kadar ben çok teknik bilgim yoksa da siyaseten ve bildiğim kadarıyla destek vermek isterim. Niçin? Değerli arkadaşlar? Çünkü bizde en vasıfsız eleman da aynı asgari ücretle işe başlar ve genelde de değişmez o asgari ücreti veya biraz artar ama üniversite mezunu da aynı asgari ücretle başlar. Yani demin de söyledim asgari ücret bırakın ki ebedi ücret oldu, yüzde 67’si ordan yatıyor ve emekliliklerde çok ciddi biçimde negatif olarak yansıyacak. Dolayısıyla bunu ortadan kaldıracak formüller arayalım. Bu aslında bu söyleyeceğim ve biraz daha, biraz sonra sendikalaşmayla ilgili de özellikle teşvik alan sektörlerde uygulanmasının zaruri olduğunu düşündüğüm ve aslında Çalışma Bakanlığının 2028 yılında basın sektöründe uygulamaya koyduğu bir yöntem var. Sen benden teşvik alacaksan yerli istihdam teşviği, ey “X” gazete, “Y” televizyon, “R” radyo web sitesi, o zaman sendikalaşacan ve toplu sözleşme yapacan şartı konuldu ve bu uygulanıyor Sayın Bakan. Hatta bugünlerde onun süresi bitti, sanıyorum uzatacaksınız. İlgili örgütlerle görüştüğünüzü biliyorum. Onu uzatın. Şu anda açık ve nettir, sizin raporda da sanıyorum vardır. Basın kuruluşlarında örgütlü, sendikalı ve toplu sözleşme tahtında çalışanların oranı müthiş arttı. Müthiş arttı. İhtiyat Sandığı ve Sigorta primlerini ödedikten sonra işveren ve çalışanın adına, geri ödüyor iki ayda bir. Dolayısıyla bu sistemi neden teşviklendirdiğimiz sektörlere yaymayalım? Neden yükseköğrenim ve turizm sektörleri çeşitli indirimleri vardır elektrikte, vergilerde vesairelerde.

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Vergi ödemez zaten turizm ve yükseköğrenim.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tamam işte teşviklidir.

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Gelir ve kurumlar vergisi ödemede muaftır.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Bunu, bu muafiyetten yararlanma şartı olarak gelin toplu sözleşmeyi koyalım değerli arkadaşlar. Sabahleyin Doğuş da, Doğuş arkadaşım da söyledi. ILO Sözleşmelerine göre işte mecburi sendika üyeliği olmaz, olmuyor. Bizde ILO Sözleşmesi hukukumuzun bir parçası, öğünerek söylediğimiz bir şey bu. Dünyanın işte medeni ülkelerinin uyguladığı bu tür sözleşmeler bizim medarı iftiharımızdır ve bu konuda bir beis yoktur. Kimse de bu ILO Sözleşmelerinin hilafına bugüne kadar bir şey söylemedi. İyi bir şey. Dolayısıyla gelin bunu pratikte uygulayalım ve teşvik alan hangi sektörler, ben iki sektörü söyledim ama başka sektörler de örneğin İhtiyat Sandığı – Sigorta primi geri ödemesi alıyor. Özellikle covid döneminde baş…

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Bütün hayvancılık, üretim, hepsi.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Evet. Şimdi tabii ki yani burda örneğin bir kişi, iki kişinin çalıştığı bir yerde…

 OLGUN AMCAOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Sanayici da alır teşvik.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Elbette. Bir kişi, iki kişinin çalıştığı yerde sendikalaşma, toplu sözleşme belki olmaz. Ama 10 kişidir, 10’un üstüdür, bunlar yapılmalı ve yapılabilir. Win-win’dir bu. Sigortaların kazanacak mı? Kazanacak, primi artacak. İhtiyat Sandığı kazanacak mı? Kazanacak. Çalışan kazanacak mı? Hem maaşında, hem emekliliğinde kazanacak. İşveren de kazanacak. Aslında burdan ben bütün işveren dünyasına da seslenmek isterim. Sendikalaşmaktan korkarsınız ama sendikalı düzen, toplu çalışma düzeni aslında Sunat Bey da geldi, ona da söyleyeyim, işverenin da lehinedir. Kuralları vardır. Toplu sözleşme kuralları aslında işvereni de korur. Kimse korkmasın sendikalaşmadan. İşte bakın basın sektöründe ne oldu, birceğiz televizyon bu yüzden sendikalaştıktan sonra battı? Kapandı? Yayınlarını sürdüremedi? Aksine, yani hâlâdaha yayınlarını sürdürebiliyorsa biraz da bu karşılıklı win-win operasyonundan oldu. Yahu bir deneyelim, bunu tartışalım sektörlerle de. Yani bu antipati, sendika karşıtlığı belki ortadan kalkar. Belki biter ve gerçekten de bu Devletin, senin, benim vergilerimden, herkesin vergilerinden oluşan bu teşvik sisteminden yararlanmak isteyen kurala uyacak kardeşim. Artı, gelin sendikalı toplu sözleşmeli işverenlere işyerlerine başka belki ödüller de verelim. Ben daha önce de söyledim. Yıllarca televizyonda söylerdim. Geçen gün komitede de söyledim artık siyasetçi kimliğimle. Biz sadece en çok vergi veren 10 kişiye, 20 kişiye teşekkür ederiz devlet olarak. Yani trafikte iyi araç kullanana mesela kimse bir ödül vermez ama kemeri unuttun ya da lamban yandı, bilmem çamurluğunda sıkıntı var, basar cezayı polis. Okay. E, mükemmel sürene bir ödül yok. Aynı şey iş dünyasında da geçerlidir. Yani evet bazı işletmeler kendi içinde başarı ödül sistemini kullanır. Fakat ben duymadım bugüne kadar vergi şampiyonları dışında iyi işletme şampiyonu ilan etsin devlet. Yapın bunu Sadık Bey, bak öneriyorum ben.

 ASIM AKANSOY (Gazimağusa) (Yerinden) – Biraz daha sert Sami Bey.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Sert mi? Yok, gayet sert ama öneri olarak, içerik olarak, üslup olarak gayet tatlı.

 ASIM AKANSOY (Yerinden) (Devamla) – Tatlı tatlı.

 SAMİ ÖZUSLU (Devamla) – Tatlı tatlı. Dolayısıyla bunları yapalım insanlarımız mutlu olsun. İnsanların yüzüne gülen bir devlet olsun. Biz yüzü asık bir devlet istemeyiz kimse için. Kendimiz için de. Yani iyi bir şey yapıyorsa bir işletme, çalışanına doğru düzgün maaş veriyor, Sigorta–İhtiyat Sandığı yatırımını yapıyor, 13’üncü maaşı belki veriyor. Toplu sözleşme imkanı sağlıyorsa biz niçin bu işletmeleri sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim? Ve vardır böyle işletmeler ha. Yani toplu sözleşmeli olmasa da çalışanına çok iyi bakan, çok iyi ücretler veren, yatırımlarını iyi yapabilen işletmeler vardır. Geçenlerde medyaya da çıktı işte 13’üncü maaş veriyor diye falan. Bunun artık bir, ki 13’üncü maaşın anlamını da biliyoruz. Aslında 13’üncü maaş, artık yıldan dolayıdır, yani hafta hesabı İngiliz’den biz… İngiliz dört hafta, dört hafta hesaplardı ya, ondan kaldı. Dolayısıyla o da bir aslında hediye değildir 13’üncü maaş. Bir zorunluluktur. Neyse, şimdi bu sendikalaşmayla ve asgari ücreti kademelendirme konusu ile ilgili çalışalım ve önümüze böyle hedefler koyalım.

 Engelli istihdamı konusunda geçen gün Başbakanlık Bütçesinde de Hükümete burdan teşekkür ettim. 2006’dan bu yana ilk defa engelli istihdamı yapıldığı için teşekkür ederim bir kez daha. Fakat belki Sadık Bey bize açıklar, yöntemi neydi, kaç kişi aldınız, nerelere aldınız, yöntemi yani nasıl belirlediniz alınacakları, diğer alınmayanlarla ilgili tasarrufunuz nedir? Yani bakın teşekkür ettim ama sorgulamam da gereken tarafları vardır, çünkü kapalı kutu gibi. yani işte az önce Biray Abinin sorduğu soru gibi yani kapı arkasından yapılan her iş, kapalı olan her iş kafalarda soru işareti bırakır ve adaletsizlik duygusunu körükler, bunu da söylemiş olayım.

 Şimdi ben dediğim gibi çok fazla konuşacak değilim. Bu eleştirileri ve önerileri yaptım ve bir kez daha söyleyeyim. Kriz masası Sayın Bakan, çünkü aha gördünüz size de biraz önce geldi. Bana da biraz önce geldi. Eczaneler artık reçete yapmayacak sigorta reçetesi ve insanlar da feryat etmeye başladı sosyal medyadan. Dolayısıyla bu feryada kulak verin. İnsanlarımızı ilaçsız, insanlarımızı zor durumda bırakmayalım.

 Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

 BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özuslu.

 Sıradaki konuşmacı Sayın Jale Refik Rogers’dir. Buyurun Sayın Refik.

 JALE REFİK ROGERS (Girne) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Değerli Bürokratlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bütçesini görüşüyoruz. Bu Bakanlık altında bulunan bence en önemli dairelerden bir tanesi ama belki de en göz ardı edilen dairelerden bir tanesi Sosyal Hizmetler Dairesidir. Sosyal Hizmetler Dairesinin şiddet mağdurlarından cinsel taciz mağdurlarına, yaşlı bakım evlerinden velayet ve boşanma davalarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet vermesi gerekiyor ve Sağlık Bakanlığıyla da aslında çok yakın çalışması gereken bir daire. Yani aslında gerçekten sosyal bir devlet olduğumuzu savunuyorsak sosyal devlet olmanın en temel direklerinden biri diyebiliriz ama maalesef birçok farklı kamu dairemiz gibi imkansızlıklar içerisinde hizmet vermeye çalışıyor. Artan nüfusla birlikte Sosyal Hizmetler Dairesinin hizmetleri yetersiz kalmakta, personel yetersizliğinden dolayı da aslında halihazırda açık olan birimlerin bile kapatıldığını biliyoruz. Özellikle Karpaz bölgesinde belli birimler kapatılmıştı geçen yıl içerisinde. Kamu Hizmeti Komisyonunun sayfasını sık sık kontrol ediyorum ve ilk defa uzun zamandan sonra Sosyal Hizmetler için, personel alımı için, münhal olduğunu gördüm İskele Bölgesi için.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – 10 yıl sonra Jale Hanım.

JALE REFİK ROGERS (Devamla) – Evet geç olsun, güç olmasın diyoruz. Bunun tabii ki sayısının daha da artması gerekiyor. Çünkü yani her bölgede aslında bu yetersizlikler mevcut ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde oraya başvuran hastaların Sosyal Hizmetlere takibinin yapılması için aktarılması durumunda aslında o takiplerin yapılmadığını görüyoruz. Yani düşünün ki bir çocuğun cinsel tacize uğradığı veya şiddete uğradığı tespit ediliyor ama bunun takibi yapılamıyor ve o çocuk, o şiddet gördüğü ortamda, o taciz gördüğü ortamda kalmaya devam bile edebiliyor. Dolayısıyla bu önemli bir konu burada da dile getirmek istedim, geçmişte de bahsettiğimiz konulardan bir tanesi. Yine ilişkili konulardan bir tanesi Sosyal Hizmetlerin aslında etkili çalışması için gerekli birçok farklı yasal düzenleme var ve bunlar hep böyle tali konular gibi görünerek hep böyle tozlu raflara doğru itiliyor. İdari Komitenin gündeminde uzun zamandır olan farklı yasalar var. Sosyal Hizmetler de yapılması gereken şeylerle ilgili ama bunlar genelde Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında futbol topu gibi bir oraya, bir oraya atılıyor. Kimin sorumluluğundaydı? Onda değildi, bunda değildi diyerek bir türlü hayata geçmiyor. Bunlardan bir tanesi Çocuk İzleme Merkezi Yasasıdır. Benim İdari Komitenin Başkanı olduğum dönemde gene komiteye gelmiş komite de gene uzun saatler tartışılarak Sağlık Bakanlığı mı yürütecek, Çalışma Bakanlığı mı yürütecek? Çalışma Bakanlığının yürütmesi uygun görülmüştü. Bu bahsettiğim 2020 yılı ve 2020 yılından beridir hâlâaslında bittiği söylenen bu Yasanın hâlâdaha gündeme alınıp geçirilemediğini görüyoruz. Şu anda bir Ulusal Birlik Partisi milletvekilinin yasa önerisi olarak komitenin gündeminde bekliyor. Çocuk İzleme Merkezi neden önemli? İstismara uğramış çocukların olay yargıya intikal ettikten sonra yargı sürecinde daha fazla travmaya, travma yaşamasının önüne geçmek için bu önemli. Bu çocukların tekrar tekrar mahkemeye gelip tacizcisi, tecavüzcüsüyle yüz yüze getirilip tekrar tekrar ifade vermeye zorlanması ciddi travmalara sebebiyet veriyor ve bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Çocuk İzleme Merkezi bunun aslında önüne geçebilecek yasa, yasadır, oluşturulması gereken merkezdir. Bu Yasa geçmediği için dediğim gibi şu anda bu çocuklar ciddi mağduriyetler yaşamakta ve mahkeme koridorlarında yaşadıkları travma üzerine daha travmalar eklemektedir. Artık bu Yasayı bir an önce öncelik haline getirin de çocuk hakları ihlallerine artık son verelim diyorum. Sosyal Sigortaların kendi Teşkilat Yasasında, Sosyal Hizmetlerin pardon kendi Teşkilat Yasasında değişikliklere ihtiyaç var. Bu Yasanın da aslında uzun zamandır hazır olduğu söyleniyor ama bir türlü Meclise gönderilmedi. Sayın Taçoy’un döneminde bir protokol imzalandı Türkiye Cumhuriyeti’yle ve burada kendi teşkilat yapımızı güçlendirmek yerine aslında işte binanın da bize Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağı, personelin de sosyal hizmetler görevlilerinin de Türkiye’den gönderileceği bir düzene geçilmesi öngörülüyordu. O protokolle ilgili son durum nedir acaba? Ne yapılması planlanıyor? Sayın Bakan bize bu konuyla ilgili de bilgi verirse sevinirim. Gene Sosyal Hizmetlerin sorumluluğunda olan ama Sağlık Bakanlığıyla da hep beraber tartışılan konulardan bir tanesi de yaşlı bakımevleri konusudur. Yaşlı bakımevlerinin hizmetlerinin denetimi Sosyal Hizmetlerdedir. Ancak bu onları denetleyebilecek veya herhangi bir cezai yaptırım uygulanabilecek bir yasal düzenleme mevcut değildir. Bu ülkede doğru düzgün işte hospice, Yaşlı Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi olmadığı için işte alzheimer hastasıyla, engelli bireylerde yaşlılar da, sağlıklı olan aslında kendi kendine bakabilecek yaşlılar da hepsi aynı merkezlerde bakılmak durumundadır ve geçtiğimiz yıllarda bu yaşlı bakımevleriyle ilgili gerek devlette, gerek özelde korkunç sahnelere şahit olduk hepimiz ve ciddi hasta hakları ihlallerine şahit olduk. Mevcut Huzurevi Yasası ile bu merkezlerin denetlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla ivedilikle bu Yasanın güncellenmesi veya yeni bir Yaşlı Bakımevi Yasası yapılması gerekiyor. İdari Komiteye böyle bir yasa geldi aslında ama şaşkınlıkla gördük ki kendisi yasayı Meclise gönderen Çalışma Bakanlığı bu Yasa meclise geldikten sonra yasayı sahiplenmedi. Aslında çok da çalışma yapılmamıştı. Sağlık Bakanlığı haberim yok dedi. Çalışma Bakanlığı biz daha bunu tam çalışmadık dedi. Bir şekilde bu Yasa Meclise geldi. Gene sivil toplumun öncülüğüyle Meclise geldi ama gerçekten sahip çıkıp bu Yasayı yürürlüğe koyacak olan hükümet kanadı bu sahiplenmeyi göstermedi. Şimdi tekrardan çalışılacak deniliyor. Teşkilat yapısı oluşturulacak deniliyor. Yılan hikayesine dönmüş bir hikayeden bahsediyoruz. Bir Sınırüstü vakası var hepimizin gözleri önünde oldu. Kalkanlı’yla ilgili belli şeyler oldu orda belli düzenlemelere gidildi. Yani daha farklı kötü örnekler tekrar tekrar yaşanmadan önce bu noktada yasal zeminin oluşturulması ve yaşlı bakımevlerinin gerek Çalışma Bakanlığı tarafından, gerek Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin düzgün şekilde yapılmasının önünün açılması gerekmektedir. Dolayısıyla özet olarak söylemem gerekirse bu üç yasanın aslında kolektif olarak çalışılması gerektiğine inanıyorum. Çocuk İzleme Merkezi de, Yaşlı Bakımevleri Yasası da, Sosyal Hizmetlerin kendi Teşkilat Yasası da bütünlüklü olarak bunların düzenlenerek Sosyal Hizmetlerin gerçek anlamda vermesi gereken hizmeti vereceği bir düzene kavuşturulması gerekmektedir. Sığınma evleri de aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda olması gereken yerler ama bizim ülkemizde tabii ki devletin herhangi bir sığınma evi olmadığı için böyle bir şey söz konusu da olmuyor. Tek bir sığınma evi var o da bir belediyenindir. Bu da bir modeldir. Böyle de çalışabilir ama bunların çoğaltılması için hükümet kanadının da üstüne düşenler vardır diye düşünüyorum. En azından sığınma evlerinin denetimini yapacak, düzenlemesini yapacak ve her bölgede bir sığınma evi açılmasını sağlayacak, belediyelerle işbirliğiyle olabilir bu. Bunun yapılmasını sağlamak gerekiyor şiddet konusunda halihazırda. Doğuş Hanım da birileri bizimle bugün daha erken saatlerde paylaştı. Çalışma hayatıyla ilgili de iki önemli şeyden bahsetmek isterim. Birincisi mesleki yeterlilik konusudur. Bu Meclisten mesleki yeterlilikle ilgili bir yasal düzenleme geçti ve murad edilen aslında Çalışma Bakanlığının, Eğitim Bakanlığı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odasıyla birlikte burada çalışacak olan ara elemanların belli testlerden geçmesi, belli standartlar çerçevesinde ne kadar kalifiye olduklarıyla ilgili seviyelerinin belirlenmesiyle, belirlendikten sonra gerekirse eğer herhangi bir eğitimlere veya bilgileri yoksa eğitim alarak bu alanda hizmet vermelerini sağlamak için yapılan bir şeydi. Ama üzerinden yıllar geçmesine rağmen son öğrendiğim aslında üçüncü ülkelerden gelenlerle ilgili herhangi bir standart çalışması yapılmadığı konusudur ki, zaten hepimiz de biliyoruz ki aslında ülkemizde gelen çoğu işçi zaten üçüncü ülkelerden gelmektedir ve işçi ölümlerinin olmadığı ay geçmiyor zaten ve bunu biliyoruz ve bununla ilgili hâlâdaha herhangi bir adım atabilmiş değiliz. Bu gerçekten de üzücüdür. Yine Çalışma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsetmek isterim. Eğitim Bakanlığının Bütçesinde de bu konuları konuşmaya devam edeceğim ama ülkemizde gerek insan kaçakçılığı, gerek insan ticareti ciddi boyutlara ulaşmıştır. Her yıl uluslararası raporlarda bunlar yazılmaktadır. Son Mecliste bunu konuştuğumda Eğitim Bakanı bana ülkemizin adını kötüleyecek şeylerden bahsetme demişti ama ülkemizin adı aslında idarenin yapmadıklarından dolayı ve aslında uygulamaları düzgün yapmadıklarından dolayı her gün uluslararası arenada tekrar tekrar anılıyor. Son zamanlarda Rum basınında da sık sık insan kaçakçılığıyla ilgili işte Kuzey Kıbrıs’ın rolünden tekrar tekrar bahsediliyor. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığının ön izinler, ön izinle gelen, ülkeye gelen kişilerin takibini yapma konusunda bir sorumluluğu vardır. Ülkemize devamlı suretle ön izinle insanlar geliyor. Bahsetti biraz önce Ceyhun Bey de. Farklı odalarla ve birliklerle de iş birliğiyle bunlar yapılıyor. Buraya kadar okay. Ama ondan sonra bu işçiler bu ülkeye geldikten sonra bu kişiler aslında ülkeye geldikten sonra eğer çalışma iznine dönmüyorsa bu ön izin bu insanların ne yaptığı kaçak yaşamla mücadele etme aslında hükümetin sorumluluğunda bir şeydir. İçişleri Bakanlığı habire büyük bir iş yapmış gibi iki tane kaçak yakalandı, üç tane kaçak yakalandı diye açıklamalar yapıyor ama bunu aslında çok daha kökten çözecek çözümlerin oluşturulması gerekiyor. Çalışma Bakanlığının da bu noktada büyük bir sorumluluğu vardır. Yine bu işçileri ülkeye getiren acentelerle ilgili ciddi sıkıntılar vardır. Bunlar da aslında uluslararası raporlar da fazlasıyla detaylandırılmıştır ve bu acentelerle ilgili de herhangi bir yasal zemin mevcut değildir. Onların herhangi bir denetimi de söz konusu değildir. Dediğim gibi çünkü tamamıyla aslında boşlukta bu işleri yapmaya devam ediyorlar ve Çalışma Bakanlığına bunlarla ilgili de şikayetlerin sık sık yapıldığını biliyoruz. Çalışma Bakanlığının acentelerle ilgili herhangi bir çalışması var mıdır bunu da sormak isterim. Bir de somut bir öneri yapmak isterim. İnsan kaçakçılığı ve insan ticaretini önlemeyle ilgili. Aslında ülkeye gelen kişilerin gerek bu öğrenci ön izniyle de olabilir, çalışma ön izniyle de olabilir. Bu gelen kişilere aslında haklarıyla ilgili bir bilgilendirme girişte Muhacerette çok kolay yapılabilir. Küçük broşürler hazırlanabilir. Haklarıyla ilgili çalışma izinleri çıkarılmazsa ya da bu izine dönüştürülmezse nereye şikayet edebilecekleri ne yapabilecekleriyle ilgili. Bugün tekrar baktım, geçen sene de bakmıştım. Herhangi bir web sitesinde, herhangi bir bilgi yoktur Çalışma Bakanlığının mesela ülkeye gelen yabancılarla ve onların haklarıyla ilgili. Bir web sitesi oluşturulabilir. Özel bir şirketin bir şeyini buldum ama aslında bu gene Çalışma Dairesinin sorumluluğunda olan bir konudur.

Son olarak da Sosyal Sigortalar Dairesi ve reçete yolsuzluğuyla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Kötü bir süreç yaşıyoruz. İki saygın meslek grubunun itibarı söz konusudur. Ancak o noktada birçok şey söylendi ve yargı süreci de devam ediyor diye ben o konuya çok da girmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek isterim ki, bu süreçte gene olanın halka olduğunu çok net görüyoruz ve halkın ilaca erişimini kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa Sosyal Sigortalar Dairesinin üstüne düşeni yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şu andaki bu muallak durum içerisinde ne hekim reçete yazmak istiyor, ne de eczacılar sosyal sigorta reçetesi yapmak istiyor. Halkı daha fazla mağdur etmeden bu süreci çözmek gerekiyor diye düşünüyorum.

Ve diğer bir konu da bunları çok konuştuk ama kısaca gene üzerinden geçmek isterim. Sosyal Sigortalar Dairesinin bu süre bu sosyal sigorta reçeteleriyle ilgili belli yolsuzluk bulguları bu sene başlamadı. Ben elbette özveriyle çalışan bir sürü kişi vardır eminim ki daire içerisinde onları tenzih ederek bunu söylemek isterim. Çünkü aslında bu bir siyasi duruştur da aynı zamanda ve birazcık bir şekilde de dönüp dolaşıp siyasete bağlamak gerekiyor diye düşünüyorum dönemin bakanlarına ama 2021’den beridir bu konuda yolsuzluklar tespit edildiğini Müdür Bey söyledi. 2018’de otomasyon kurulmadan önce de aslında bu tür bulgular olduğunu geçmiş müdürler de bunlardan bahsediyor. Hatta belli dönemlerde Tabipler Birliğine yazı yazılmış, belli dönemlerde polise intikal ettirilmiş konu, belli dönemlerde işte belli hekimlerin ödemesi reddedilmiş. Bunlarla ilgili belli şeyler yapılmış. Yani konu aslında hiç de yeni değil. Yani dün olmadı bu süreç. Peki, neden Sosyal Sigortalar Dairesi bu on yıldır en az süren süreç içerisinde herhangi bir adım atmadı? Sistemin zayıf yanlarıyla ilgili önlem almadı? Denetimi artırmadı? Ve bu süreçte ödemelerini yapmaya da devam etti. Birçok boyutu var konunun. Farklı şekillerde bunu konuştuk. Sağlık bütçesinde de konuştuk ama Çalışma Bakanlığı boyutunda aslında dönüp dolaşıp konu şuraya geliyor; kimse kronik hastalığı için her ay bir hekime gidip reçete yazdırmak istemez. Gerek de yoktur böyle bir şeye. Bütün uzmanlar da bunu zaten söylüyor. Dolayısıyla bu süreç başladıktan ve Polise intikal ettikten sonra hemen reçeteleri altı aylık yazmak için düzenlemeyi yapabilen Çalışma Bakanlığı neden bunu on yıldır yapmamıştı? Bence en büyük soru budur ve bunun gibi eminim ki Sosyal Sigortalar Dairesi kendi sistemleri içerisindeki açıkları çok net biliyordur. Bunlar neden kapatılmadı da bu süreç böyle çığ gibi büyüyüp buralara kadar geldi. Madem yapılabiliyordu neden yapılmadı? Bu idari ihmaller neden bu kadar yıldır sürgit etti? Bunun da cevabını duymak isterim.

Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Bütçesinde de bahsetmiştim hiçbir şey yapamazsa bu Hükümet bu sene ilaç takip sistemini yürürlüğe koyması gerekiyor demiştim. Biliyorum bu hükümetin beklentisi bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmasıdır ama ben Kıbrıslı Türklerin bu kadar aciz olmadığına inanmak istiyorum ve istesek ve bu Hükümet bunu bir öncelik yapsa da hızlıca yapılabileceğine inanıyorum ve bunun yapılmasıyla birçok yolsuzluğun da önüne eğer varsa geçilebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla Hükümeti eğer samimiyse bu atılan adımda bunun arkasını getirmeye davet ediyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Refik. Sıradaki konuşmacı Sayın Sıla Usar İncirli’dir.

Buyurun Sayın İncirli.

SILA USAR İNCİRLİ (Lefkoşa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, Kıymetli Vekiller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen konuklar; aslında çalışma yaşamının en önemli Bakanlığı, çalışma yaşamını devam ettiren Bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bir ülkenin ekonomik büyümesi ve gelişmesi için en önemli işi yapan Bakanlıktır da aynı zamanda. Bizim büyüyen, gelişen bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bu ülkeyi geleceğe taşıyabilmemiz için, büyüyen, gelişen bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bunun için de üretken istihdam ihtiyacımız var. Yani işsizliğimiz olmayacak ya da mümkün olduğunca az olacak ama onun yanı sıra üretken de bir istihdam, üretken bir iş yapma durumunun da olması kaçınılmazdır. Ülkelerin gelişmesi için bu böyledir. Bütün dünyada da böyledir. Aynı şey bizim için de geçerlidir. İşlere ihtiyacımız var bizim bu ülkede. Saygın işlere. Bütün dünya aslında bu iş bulma meselelerinin, işsizliğin, iş sahibi olma meselesinin çok üzerinde duruyor ve nasıl işler olması gerektiğini anlatıyor. Düşük ücretlerle çalışan insanların Sayın Başkan, Kıymetli Vekiller; aslında gerçek anlamda iş sahibi olmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar eğer verdikleri emeğin karşılığını alamıyorlarsa ve düşük ücrete çalışıyorlarsa aslında onlar işsizdirler. Gerçek anlamda iş sahibi değildirler. Düşük ücretli işler ki bizim ülkemizde de vardır bu kıymetli konuklar, kıymetli vekiller; aslında gerçek anlamda iş sahibi olma durumu değildir ve bu durum yani düşük ücretli çalışma, özlük haklarından mahrum olarak çalışma bir eşitsizliktir, bir adaletsizliktir ve emek sömürüsüdür günün sonunda ve biz eğer demokratik bir ülke, hukukun üstünlüğüne inanan bir ülke, eşit bir ülke yaratmak istiyorsak insanların saygın işlere sahip olması için politikalar üretmeliyiz ve insanların hak ettikleri ücreti alabilmeleri için politikalar üretmek mecburiyetindeyiz ve üretken bir istihdam oluşturmamız lazım. İnsanlar çalışıp üretmezlerse o ülke kendi ayakları üzerinde duramaz kıymetli konuklar, kıymetli vekiller. O yüzden üretken bir istihdamın peşinde koşmamız gerekir ve bu Bakanlığın da en önemli meselesinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapması gerektiğini bekliyorum.

Peki, nasıl bir çalışma yaşamı olması gerekiyor? Arzu edilen çalışma yaşamı nasıl olmalı? Bir kere çocuk işçiliğin olmaması gerekiyor kıymetli vekiller, kıymetli konuklar. Çocuk işçiliği bu ülkede ciddi bir sorundur. Bir kere başımızı böyle kuma gömüp de bunu yokmuş gibi varsaymak doğru bir yaklaşım olmaz. Çocuk işçiler vardır. Ve bu çocuklar yoksul ailelerin çocukları, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocukları çalışıyorlar ve bu çocuklar çalıştıkları için eğitimlerinden de geri kalıyorlar. Bu, bu ülkenin bir gerçeğidir. Biz bunu kabul etmek zorundayız ve buna karşı bir mücadele, bir plan, bir program ortaya koymamız gerekiyor. Çocuk işçiliğin oranına bakacak olursanız hiç böyle gerçekçi rakamlar bulmak mümkün olmuyor. Ben biraz taradım ama yok. Bu rakamlara ulaşamıyoruz. Varsa eğer ve söylerseniz çok büyük memnuniyet duyarım bundan ama bakmamız lazım. Sormamız lazım. Bu soruların peşine düşmemiz lazım. Ülkemizdeki çocuk iş, yani çocuk yaştaki işçilerin sayısı bizim için önemlidir. Çünkü o çocuklar hem eğitimden mahrum kalıyorlar, hem doğru düzgün beslenemiyorlar, hem çok farklı kötü muamelelere de maruz kalabiliyorlar ve bu çocuklar devletin sorumluluğundadır kıymetli arkadaşlar. Hiç kimse onlar yokmuş gibi davranamaz. Bu çok insani de bir konudur aynı zamanda. O yüzden çocuk işçiliğinin olmadığı bir ülke olması gerekiyor ülkemizin. Bununla ilgili çalışmaları oldukça yetersiz görüyorum. Bütçede zaten bundan pek bir söz, söz edilmiyor. Faaliyet raporunda da çok fazla ayrıntı göremedim bununla alakalı olarak ama önümüzdeki süreçte çocuk işçiliğine yönelik çalışmalar yapmanız da çok büyük bir önem arz ediyor ve çevreye duyarlı olmalı bütün çalışma yaşamı.

Bu ülke çevre açısından büyük bir sıkıntı içerisindedir ve bugün baktığımızda yeni açılan bütün iş yerlerinin aslında planlı bir kalkınmanın olmaması için ne yapılması gerekiyorsa onların yapıldığını görüyoruz. Bakıyoruz ki birçok iş yeri batıyor kıymetli konuklar, onun yerine emlak sektörü, emlak danışmanlığı vesaire gibi iş yerleri açılıyor ve bu da bizim aslında çevreye karşı ne kadar duyarsız bir çalışma yaşamı kurmakta olduğumuzun en net göstergesidir. Çalışma Bakanlığı birçok açıdan, birçok şeyi görebilecek kapasitede olmalıdır. Çünkü iş yaşamını en yakın onlar, sizler takip edersiniz ve burada aslında çevreye duyarlı olmayan bir istihdamın bu ülkede ne kadar hızla yükseldiğini de ilk siz görmektesiniz ve bununla ilgili çalışmaların da mutlaka yapılması lazım. Elbette ülkedeki bütün istihdam konularının, bütün işsizlik meselelerinin tümünü alıp da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının omuzlarına yükleyecek değiliz. Bu bir Hükümet programı, bir Devlet politikası olmak mecburiyetindedir ve birden çok bakanlığı ilgilendiren konulardır. En başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, ama aynı zamanda da bir devlet politikası olması gerektiği için diğer bakanlıklarla ilgili de olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla çevreyi korumayan çalışma yaşamıyla ilgili de çalışmalar yapmak mecburiyeti vardır, bu Bakanlığın.

Ekonomik büyümemiz yeterli değil kıymetli arkadaşlar. Yani bunu görmek için alim olmaya gerek yok derler ya öyle. Çevremize baktığımızda aslında ekonomik büyümemizin iyi olmadığını, yeterli olmadığını çok net bir şekilde görebiliriz. Hele ki bu enflasyonla birlikte işimiz çok daha da zora girmiş durumdadır. Nüfusumuz artıyor kıymetli konuklar. Nüfus arttıkça tabii tüketim de aynı oranda artıyor ama nüfus artıyor, tüketim artıyor peki ya üretim? Peki ya üretim artıyor mu? Eğer tüketimle birlikte üretimi de artırmayı başaramazsak kıymetli vekiller işte o zaman gerçekten yandığımızın günüdür ki bakıldığı zaman ihracat ithalat oranlarımıza baktığımızda aslında bizim üretimden giderek koptuğumuzun, daha çok ithalata dayalı bir ekonomiyle işleri yürütmeye çalıştığımızın rakamlarını çok net görebiliriz. İşte o yüzden üreten bir istihdam meselesi bu Bakanlığın en önemli konularından bir tanesidir. Çünkü bu dengeyi işin sonunda oluşturacak olan bu ülkedeki üretken, üreten insanlardır, üretken istihdamdır. İşsizlik oranlarımız 2022’deki oranlar var benim elimde. Yenileri çıktıkça paylaşılır umarım. Yüzde 6.3’tür kıymetli konuklar. Kadınlarda yüzde 8.6, erkeklerde yüzde 5.1 ama bunlar gerçek rakamlar mı? Gerçek rakamlar olup olmadığını da bilmek aslında hepimiz için çok önemli. Çünkü ben öyle inanıyorum ki bu işsizlik rakamları gerçek rakamlar değil. Bu işsizlik rakamları iş aramak için devletin kapısına giden insanların oranıdır aslında. Gizli işsizliği de gösteren rakamlar değil bunlar. Çünkü gençlerimiz iş bulamadıkları için eğitimlerine devam ediyorlar. Aslında gençlerin uzun eğitimlerinin ardında gizli de bir işsizlik meselesi vardır ve bu işsizlik oranlarına o yansımıyor ama bizim gerçek işsizlik oranlarını bilmek mecburiyetimiz var ve şu anda ilan edilen bu rakamlar gerçek rakamlar olmadığı halde hâlâdaha çok yüksek. Kıymetli vekiller; bizim işsizlik oranımız çok yüksek. Daha ziyade kadınlarda ve gençlerde. Erkeklerde dediğim gibi yüzde 5.1, kadınlarda yüzde 8.6, Gençlerde çok korkunç bir rakam bu. Yani söylerken bile yüreğimin içi titriyor gençlerdeki işsizlik oranımız yüzde 19.2, 2022’ye ait veriler bunlar. Ve biliyoruz ki aslında bu çok daha yüksektir. Hem ölçemediğimiz bir gizli işsizlik vardır. Hem de göç eden insanlar bu rakamların içerisinde değil. Göç etti bu çocuklar. Bu gençler aslında halihazırda göç etmiş durumdadırlar. Belki de bir daha hiç geri gelmeyecekler ve o gençler bu rakamların içinde değil maalesef. O yüzden bu ülkenin aslında işsizlik meselesi gençlerin işsizlik meselesidir ve bu işsizlik konusu bir gençlik meselesidir. Konuya bu şekilde yaklaşmak gerekir ve genç işsizlik için politikalar üretmek, bunun için özellikle çalışmak gerekir. OECD ülkelerdeki işsizlik oranı kıymetli konuklar, kıymetli vekiller; yüzde 4.8’dir. Bizimki yüzde 6.3’tür ki bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. OECD ortalamalarının bile üzerinde bir işsizliğimiz var.

İstihdam hacimlerini artırmamız gerekiyor ve insanlara çalışacakları yeni alanlar açmamız lazım. Neye bakıyoruz bu rakamlar için? İş gücüne katılma oranı kıymetli vekiller bu ülkede yüzde 49.1’dir. Düşünün ki ülkenin yarısı çalışmıyor. Yarısından fazlası çalışmıyor demektir. İş gücüne katılma oranı yüzde 49. Yüzde 51’i iş gücüne katılmıyor. Yani çalışmıyor, yani üretmiyor ya da kayıt dışı bilemiyoruz onu. Bu çok çok düşük bir rakam. Biraz kıyaslayabilmek için şöyle bir rakam vermek istiyorum. İş gücüne katılma oranı Avrupa Birliğinde yüzde 57.9. Yani yüzde 58. OECD ülkelerinin ortalaması ise yüzde 61. Türkiye Cumhuriyeti’nde bile, ki ne kadar büyük bir ülke yüzde 53.3’tür arkadaşlar iş gücüne katılma oranı. Bizim olağanüstü düşük bir durumumuz var. Ülkenin yüzde 51’i iş gücüne katılmıyor ve bu bütün dünyaya kıyasla baktığımızda oldukça düşük. OECD ülkeleri içerisinde en sonuncu olan Türkiye Cumhuriyeti’nden bile geriyiz biz. Bu derece büyük bir sorunumuz var bizim istihdam konusunda ve işsizlik konusunda. Bu kadarcık küçük bir ülkede, bu sorunu bizim çok daha iyi bir şekilde çözebilmiş olmamız gerekirdi. Yine bir örnek olsun diye söylüyorum; Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzde 85’lerdedir arkadaşlar. İş gücüne katılım oranı. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde 85 ileri yaştaki insanlar bile üreterek, çalışmaya devam ediyorlar Kuzey Avrupa ülkelerinde. Binlerce insanımız Güney’de çalışıyor bu da ayrı bir meseledir. Yani bu da gerçekten ayrı bir meseledir binlerce insan da Güney’de çalışmaya devam ediyorlar. Genç işsizliğimiz en büyük derdimizdir ki OECD ülkelerinde yüzde 15.5’tir ortalama. Bizim gizli işsizliği de üzerine koyduğumuzda çıkacak olan rakamı varın siz tahmin edin, yüzde 19.2. Tabii bu rakamlar bazı şeyleri söylüyor ama etrafınıza bir bakın ne kadar çok genç işsiz olduğunu zaten göreceksiniz. Yani rakam vermeye de gerek yoktur bazı gerçekleri görmek için. Bunlar hakikattir genç işsizliğin bu ülkede ne kadar can alıcı olduğu bir hakikattir. Bununla ilgili çalışmalar oldukça yetersizdir. Biz işin başından beri bu bütçenin aslında işte 6 Milyar küsur Milyon açık vermeyeceğini de söyledik anlattık tek tek bu Kürsülerden. Dedik ki; bir önceki yılda üç buçuk milyar açık öngörmüştü bütçe ama gerçekleşme yılsonu gerçekleşme 271 Milyondu. Ve fazla da verdi bütçe. Dolayısıyla işte para yoktur efendim, bu işlere ayıracak paramız yoktur. Ben baktım faaliyet raporuna sivil toplum örgütleri proje yapmasa Bakanlıktan hiçbir şey yok. Nasıl koskoca bir Bakanlığın kendine ait projeleri bu kadar az olabilir? Elbette Bakanlık sivil toplumla iş birliği yapacak bu olması gereken bir şey ama kendi projeleri de olması lazım. Kendi projeleri de olması lazım. Genç işsizlikle mücadele etsin. Genel işsizlikle mücadele etsin. İş gücünün toplumdaki iş gücüne katılım oranını artırabilsin. Bütün bunlarla ilgili çalışmalar gerekiyor bunlar için elbette para gerekiyor, bütçe gerekiyor ama o bütçe var, bu Bakanlığın onu sadece talep etmesi lazım. Çünkü az önce de söylediğim gibi para yoktur efendim, bu kadar açık vardır bunların hikaye olduğu artık gün yüzüne çıkmıştır. Dolayısıyla geçelim bunları. Bunları söz etmenin artık bir manası yok.

İş yerlerinin açılıp kapanma meselesi var. Bence en büyük meselelerden bir tanesi de çalışma yaşamında budur. İş yerlerinin açılıp kapanması meselesi, ben baktım şey istatistiklerine Bakanlığın. Yani gözlerime inanamadım. Oradaki rakamlara göre 2022 yılında 30, 2023 yılında 36 iş yeri kapanmış toplam, 66. Böyle bir şey olabilir mi? Ben oturup saysam kendi bildiklerim bundan fazladır. Dolayısıyla bu rakamlar gerçek rakamlar değildir. Bir sorun var bu rakamlarda. Ne olduğunu bilmiyorum ama iş yerlerinin kapanma hızının ve son zamanlarda arttığını biliyorum. Bu işlerle uğraşan insanlar yapıyorlar çalışmalarını ve son altı, yedi ayda bu yeme, içme sektörü meyhaneler hariç. Yeme içme sektöründe neredeyse yüzde 60’nın battığı ve el değiştirdiği bir hakikattir kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla bizim hakikatlerden kaçmamamız gerekiyor. Bilmiyorum yanlış mı gördüm sizin rakamlarınızdan gördüm ama benim gördüğüm kadarıyla 66 sayısı çok gerçeği yansıtmıyor. Yanlış gördüysem lütfen düzeltiniz. Ama bu gerçek bir rakam değil. Nasıl olabilir diye ben soruyorum siz de sorunuz kendinize nasıl olabilir bu rakam diye. Bu çünkü gerçeği yansıtmıyor. Çok fazla sayıda işletmenin özellikle küçük ölçekli işletmelerin, özellikle aile işletmelerinin ve yerli işletmelerin battığını ve el değiştirdiğini biliyoruz. Dereboyu’na bir bakın her gün hepimizin geçtiği yer. Dereboyu’nda sürekli iş yerleri kapanıyor, sürekli yenileri açılıyor. Burada ciddi bir istikrarsızlık var kıymetli arkadaşlar. İş yerlerinin açılıp kapanması ciddi bir istikrarsızlığı gösteriyor ve el değiştirmesi de çok ciddi bir tehlikeye işaret ediyor kıymetli arkadaşlar. Bu konu çok önemlidir. Bizim yerli işletmelerimizi, küçük ölçekli işletmelerimizi koruyamadığımızın en açık göstergesidir bu. Dolayısıyla bu iş yerlerinin açılıp, kapanması meselesini Bakanlığın çok daha yakından takip etmesi ve bu konudaki gerçek rakamları bizlerle paylaşması gerekiyor. Yani acaba iş yerleri batınca kapatmak için borçlarının olmaması, vergi borçlarının olmaması nedeniyle mi tam olarak kapatılamıyor yani resmi olarak? Ama Çalışma Bakalığı bunun dışında da şey yapması lazım takip etmesi gerekiyor. Yani bu iş yerleri neden böyle bu sıklıkta, bu hızla kapanıyor? Bunu konu etmek lazım, bunu mesele etmek lazım, bunun peşine düşmemiz lazım Sayın Bakan. Çok önemli bir konu ve el değiştirmesi meselesinin de çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yeni iş yerlerine baktığımızda da yeni iş yerlerinin açılma hızının da yüksek olduğunu görüyoruz. Efendim işte eskiler kapanıyor ama yenileri açılıyor, ne güzel diyemeyiz. Diyemeyiz çünkü bunların çoğu yatırım danışmanlığı, emlak danışmanlığı, gayrimenkul danışmanlığı, iş takibi, emlakçılık vesaire. Bu iş kollarında yeni iş yerleri açılıyor ve çok hızlı açılıyor. Bunlar da çok çok hızlı açılıyor ve buralarda çalışan insanlar da yerli iş gücü değil. Buralarda çalışan kişiler uluslararası çalışanlar, üçüncü ülke yurttaşları. Dolayısıyla burada da bir sıkıntı olduğunu açıkça görebiliyoruz. Kapanan iş yerleri daha çok küçük esnaf, küçük ölçekli işletmeler, aile işletmeleri gibi görünüyor ama onların yerine gelenler de uluslararası firmalar ve bu emlak, inşaat o tür işlerle ilgilenen, o tür işleri yürüten kişiler. Bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum yani birçok katmanı var bu işin. Hem siz kendi insanınız işsiz kalıyor, hem denetim, kayıt altına alma meseleleri zorluk taşıyor, hem de çevre duyarlılığı nerede kalıyor? Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. Kiralar çok yükseldi. Kiralar ödenemeyecek hale geldi işte bakmalarının ve kapanmalarının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu kira meselesidir. Çünkü bu küçük ölçekli işletmelerin ciroları yeterli gelmiyor bu kiraların karşılanmasında ve bu insanlar batıp batıp gidiyor. Asgari ücret artacak. Artacak elbette artmak da zorunda. İnsanların alım gücünü korumak için asgari ücretin artması kaçınılmaz bu enflasyonist durumda başka bir çare yok elbette ki ama bunun yanında, yanında işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmelerin bu asgari ücrete bağlı primleri ödemelerinde de ciddi bir sorun olacağı kaçınılmazdır Sayın Bakan. Prim desteğinin Haziran 2024 kadar süreceğini ilan ettiğiniz faaliyet raporunda onu gördük ama belli ki bu durum 2024 yılı boyunca da devam edecek. Dolayısıyla o prim desteğini bu iş yerlerine vermediğiniz takdirde bu iş yerleri batmaya devam edecekler. Ya batacaklar ya da kayıt dışına kayacaklar ve yatırmayacaklar primleri, göstermeyecekler ve Devlet aslında tahsil edemeyecek. Yani bu prim tahsilatı meselesi çok önemlidir. İki bacağı var bu işin. Vardır parası ama ödemiyordur. Onu siz denetleyip cezasını kesmek mecburiyetindesiniz ama ikinci bacağı da yoktur. Yoktur ödeyebilecek bir şeyi. Yani yeterli değildir ekonomik gücü. O zaman da ödeyemez ve kayıt dışına kaçar. Dolayısıyla sektörlerin prim desteğiyle alakalı çalışma yapmaya ihtiyacınız var. Her sektörde değil, bazı sektörler etkilenmiyorlar bu bir gerçektir ama etkilenen sektörler için prim desteğini daha uzun vermek gerekebilir. Bu da hatırda tutulması lazım çünkü az önce söylediğim gibi iş yerlerinin batma hızı kıymetli arkadaşlar son altı ayda hızlanmış vaziyettedir ve bu belli ki devam edecek. Asgari ücretin artmasıyla ki artması lazımdır. Bu prim ödemelerinde de bu iş yerleri geri kalacak. Geri kalınca da kayıt dışılık artacak. Bu da Devletin kaybedeceği bir şeydir. Devlet kendi gelirini toplayamayacak işte tahsilat oranları bir meseledir. Zorlanılır bu tahsilat oranlarında her zaman ama bunu da bu açıdan da değerlendirmek lazım ki tahsilat oranları düşmesin. Tabii birçok açıdan sigorta primlerinin yatmadığını da biliyoruz. Örneğin BRT konusu konuşuldu benden önce de konuşuldu. 1996 yılından beri BRT’nin sigortalı çalışanlarının, sigorta primlerini yatırmadığı ortaya çıktı ve bu kadar yıllık bir meseledir bu. Şimdi o insanlar emekli olmaya başlayınca konu su üzerine çıktı ve büyük bir tabii sorun haline geldi bu. Çünkü insanlar o kadar yıl çalıştılar, emeklilik hakları maksatları bakımından geriye düştüler. Bununla alakalı 2024’e BRT Bütçesinde yer verildi ama geriye dönük yapılması gereken büyük bir çalışma var. Elbette bu sadece sizinle alakalı değil ama bu konu da çok önemlidir çünkü yüzlerce insan çalıştı bu insanlar ve sigortaları eksik yattığı için yani maaşlarıyla ilgili…

SADIK GARDİYANOĞLU (Yerinden) (Devamla) – Tahsisatları yatırılmadığı için…

SILA USAR İNCİRLİ (Devamla) – Tahsisatları göz önünde bulundurulmadan yatırıldı. Sadece maaşları üzerinden yatırıldığı için bu insanların böyle bir kaybı oluştu. Bunun da giderilmesi gerekiyor. Aynı şey üniversiteler... Yani bu BRT örneğinde ne oldu? Devlet, Devlet Kurumu Devleti çaldı ve döndü vatandaşı çaldı. Bir de üniversitelerde var daha önceki arkadaşlar da söylediler. Üniversitede çalışan üst düzey öğretim üyelerinin maaşları sigorta, asgari ücret üzerinden sigortaları yatırılıyor. Öyle olunca da o üniversiteler Devleti çalıyor. Yani böyle bir meseleler var çaldırmamak lazım sigortaların parası, sigortalar bizim için çok önemlidir. Sigorta bu ülkenin sigortasıdır. Adı üstündedir. O yüzden sigortaları zayıflatacak her türlü işten kaçınılmak gerekir ve çaldırmamak lazım sigortanın parasını. İyi korumak lazım çok dikkatli olmak gerekiyor. Sayın Başkan, Kıymetli Vekiller, tabii çok üzerinde durmayacağım bu konuda söyleyeceklerimi daha önce söyledim. Çok da yankı buldu Sayın Bakan da alınıyor söylediğimizde, çok kızıyor. O yüzden daha önce biliyorsunuz bu reçete yolsuzluğuyla alakalı konuşmalarımı yaptım. Bununla ilgili, bundan sonrasına bakmak lazım yani şimdiye kadar olan oldu. Vatandaş ilaç bulamıyor, hızlıca onun çözülmesi gerekiyor. Çünkü insanlar üç ayı aşkın bir şekilde cepten harcayarak bu ilaçlarını alıyorlar. Yazıktır, günahtır bu insanların, ilaç gerçekten çok pahalıdır. İlaç çok pahalı olduğu için insanlar yemeklerinden kısıyorlar. Başka şeyden kısıyorlar. En tehlikelisini söyleyeyim ben size bir hekim olarak. İnsanlar ilaç almaktan vazgeçiyorlar. İnsanlar ilaç almaktan vazgeçtikleri zaman da hastalıkları artabilir ve ölebilir bu insanlar. Bu kadar ciddi bir meseledir bu dolayısıyla insanların cepten harcayarak ilaç almalarını artık bitirmek lazım. Bunun önüne bir nokta artık koymanız gerekiyor dört aya yaklaştık ve bu insanlar ilaçlarını cepten alıyorlar. Alamayanların da hastalıkları ilerliyor bu çok ciddi bir sorundur ve bu hayati bir meseledir. Diğer taraftan eczacılar artık güvenmiyorlar yani bu sisteme güvenmedikleri için çok eczacılar gerçekten çok kırıldılar. Çok yersiz yere itibarları zedelendi. Çok zor zamanlar geçiriyorlar. Daha da geçirecekler onların da bu sisteme güveni kalmadı. O yüzden bu sistemi en güvenli şekilde ve bu sistemin içinde olan hekimi, eczacıyı, Sigorta Dairesinin içerisindeki çalışanları ve hastayı koruyacak şekilde yapılması, yapılandırılması ve bir an evvel de hayata geçmesi artık elzemdir. Hiç kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Hekimler reçete yazmak istemiyor, eczaneler reçete yapmak istemiyor, hastalar da ilaçlarını ya ceplerinden alıyorlar ya da almaktan vazgeçiyorlar. Bu iş çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Çok yanlış bir iş oldu. Ben dilerdim ki ben dilerdim ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından söz edilirken işsizlikten söz edilsin. Genç işsizlikten söz edilsin. İstihdam konusundan söz edilsin. İş gücüne katılım oranlarından söz edilsin. Yerli iş gücünün nasıl artırılacağı konuşulsun. İş yerlerinin kapatılmaması için verilecek olan teşviklerden, desteklerden konuşulsun. Bütün bunlarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ön plana çıksın isterdim ama maalesef, maalesef bu sahte reçete meselesi her şeyin önüne geçti ve her şeyi darmadağın etti. Her şeyi darmadağın etti. Dileğim odur ki bir an önce bu iş sonuçlanır. Dileğim odur ki bir gerçek suçu olanlar cezasını en hızlı şekilde çeker. Çünkü süreç öyle bir gitti ki gerçekten bu suçu işlemiş olma ihtimali olanlar, onların yargı süreçleri ilerleyemiyor. Çünkü öyle bir meşgul duruma girdi ki polis ve Savcılık yarın öbür gün mahkemeler. Yani işin yürümesi gerçekten çok zor oldu. Mali Müfettişi çağırsaydınız. İşte Başbakanlık Denetleme Kurulu çağrılsaydı bence işler çok daha kolay ve hızlı yürüyecekti ve hedefe odaklanılacaktı. Olmadı. Yani burada Sayın Bakan bizlere hiç kızmayın. Bu konuyu dile getiren kimseye kızmayın. Yani kızacak biri varsa o da bu kararı alanlardır. Bu kararı alanlara kızmanız gerekir. Fakat öfkenin bir manası yok artık. İnsanlara bir faydası yok. İnsanlar artık bu sorunun çözülmesini bekliyor. Bunun için yapılması gerekenler yapılmalı.

Memlekette kıymetli vekiller, kıymetli konuklar; işler iyi gitmiyor. Gerçekten işler iyi gitmiyor memlekette. Kıbrıslı Türkler için iyi gitmiyor ha. Memlekette bulunan her insan için geçerli değildir bu. Kıbrıslı Türkler için bu memlekette işler iyi gitmiyor ve kendimizi de boşu boşuna kandırmayalım. İşte işsizlik oranlarımız ortada. Genç işsizlik oranımız ortada. İstihdam oranımız ortada. İşgücüne katılım oranımız ortada. İşyerlerinin açılıp kapanma oranlarımız ortada. Memlekette çalışma yaşamında Kıbrıslı Türkler için işler hiç iyi gitmiyor. Boşu boşuna birbirimizi kandırmayalım. Bunları kabul edelim. Bu sorunların varlığını kabul edelim ve bunları çözmek için çalışalım.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Usar. Son konuşmacı sıradaki Sayın Biray Hamzaoğulları’dır. Buyurun Sayın Hamzaoğulları. Buyurun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli Vekiller, Kıymetli Bürokratlar ve aslında kendilerinden bir şey beklemediğim Atama Hükümet ve onların Bakanlıkları; ben İskele–Karpaz daha çok konuşacağım. Ancak oraya geçmeden evvel biraz genel bağlamda birkaç tane soru soracağım. Çünkü siyaset ve muhalefet yapan Sayın Vekillerin yeteri kadar sorular sizlere yöneltmişlerdirler. Dolayısıyla ben buraya seçildikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonunun göndermiş olduğu yazıyı gündem dışı veya istemlerini gündem dışı konuşmalarımda hep bu Kürsüden dile getirdim. Bugün bir kez daha dile getireceğim ve aslında kendi kendime bir soru sorarım. Karpaz Yolu uzaktır. Yolları çukurdur. Yapan yoktur. Dolayısıyla bu yol boyunda gidip gelirken aslında düşünürüm kendi kendime de yorum yaparım. Sonra da derim ki burada bazı dostlarımız Yüce Meclis, Yüce Devlet der ama bu Yüce Devlet de hiçbir şey yapmadan yoluna devam eder, gününü geçirir gibi geldi bana bu 10 yıllık siyasi hayatımda. Şimdi ben Kıbrıs Türk Engelliler Derneğinin, Federasyonunun göndermiş olduğu bu soruları okuduğumda kendi içinde bir yerde bazı şeyler de anlatacağım. Ve her yıl eğer sadece bir tane ihtiyaçları yapılabilmiş olsaydı bu Bakanlıklar tarafından 2013 yılında seçildim. Tam 2023 yılı. 28 Temmuz’da seçilmiştim. 10’uncu yılımı doldurdum ve buralardayım. Ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonunun Yönetim Kurulunun almış olduğu bir kararla aşağıda aynen belirtilen 14 maddelik istem paketini Devlet ve Hükümet yetkililerine bir kez daha görev saymaktadır. Hangisini yapan? Neyini yaparsınız? Kapsar mı, kapsamaz mı? Oralarda değilim. Bu insanların istemlerindeyim.

Şimdi 1’inci madde engellilerin genel sorunlarını çözecek Engelliler Dairesinin acilen kurulması.

İki; 2006 yılından beri gerekçesiz olarak kamuya yapılmayan yüzde 4’lük engelli istihdamının acilen yapılması ve Sağlık Kurulu Raporu nedeniyle istihdam edilemeyen engellilere de asgari ücret düzeyinde nakdi yardım sağlanması.

Üç; 18 yaş üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan engelsiz yaşam evine Devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolara ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması.

Dört; KKTC Meclisinde geçen Engelli Hakları Bildirgesinin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması.

Beş; Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan derecelendirme tüzüğü iş koşulları ve nakdi yardımlar tüzüğü ile hak ve ödevler tüzüklerinin iyileştirilmesi.

(Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’den devralır.)

Altı; engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirmesi.

Yedi; özel bakıma gereksinimleri olan engellilerin ailelerinin maddi durumuna bakılmaksızın bakıcılarına asgari ücret düzeyinde maaş bağlanması.

Sekiz; yaşamlarını nakdi yardımla sürdüren engellilere elektrik, su ve telefon gibi gerekli muafiyetlerin acilen sağlanması.

 Dokuz; dokuza tekrardan geri geleceğim. 9’uncu maddesi ilçe merkezlerde bulunan özel eğitim okullarına ve/veya kaynak sınıflara ve/veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.

 On; Bakanlar Kurulu Kararı ile 85 yılında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneğine tahsis edilen merkez bina ve okul arsalarının bir an önce tapularının verilmesi.

On bir; kaynaştırılmış eğitime giden engelli çocukların gölge öğretmenliklerini yapacak olan kişilerin ödeneklerinin verilmesi için yasal düzenlemenin yapılması.

On iki; Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Umut Otizm ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneklerine yer veya bina tahsis edilmesi için acilen gereğinin yapılması.

On üç; engellilerin sorunlarını gerçek anlamda çözecek olan Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası altında oluşturulan Engelliler Komitesinin koordinatör Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde en az iki ayda bir toplanmasının acilen sağlanması.

On dört; bugüne kadar hayır kurumu derneklerinden yapmış oldukları gelir sağlayıcı etkinliklerden haksız yere Devlet tarafından alınan yüzde 5’lik KDV vergilerinin sıfırlanması için gerekli yasanın acilen düzeltilmesi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu.

Gönderildiği tarih yani her zaman bize gönderiyorlar. 1/12/2023. Posta kutumda bulduğum zaman gündem dışı konuşmalarımda sürekli bunları dile getirdim. Tam 10 yıl var dile getiriyorum. Şimdi 9’uncu maddeyi biraz açacağım, Sevgili Dostlarım. Hem herkes tarafından bilinmesi adına, hem de yani kendim bildim, gördüm ve yakından takibimde olan bir şeydir bu.

“İlçe merkezlerinde bulunan özel eğitim okullarına veya kaynak sınıflara veya kaynaştırılmış eğitime devam eden engelli çocukların tamamının ulaşımlarını sağlayacak servislerin konulması ve servislerde bakıcı olması.” Şimdi İngiltere’den bir örnek vereyim. Benim teyzemin kızının kızı. Saat 07.30’da iki tane hemşire gelir kızı yıkarlar. Çocuğu alırlar giderler bir de akşam üstü saat 17.00’de 16.00 veya 18.00’de geriye getirirler. Yani özel gereksinim duyulan çocuğa nasıl hizmet edilir diye altını çizmek için söyledim. Bir 2’nci örnek söyleyeyim. Kapılar açıldıktan sonra tesadüfen bir taşımacı ile tanışırım Derinya Bölgesinde. Bu Derinya bölgesindeki taşımacı yani Güney Kıbrıs’ta var olan taşımacının otobüsü ile çocukları toplamaya gittik. Çocukları toparken gözlemlediklerimi sıralayabilirim. Okulun yanında durur, orta kapıyı açar. Orta kapıdan meğer orta kapı asansörle iner aşağıya. Engelli çocuk arabası ile gelir. Arabanın düğmesine basarlar asansör ile yukarıya çıkar. Asansör ile yukarıya çıktıktan sonra otobüs şoförü alır onu. Özel yerler vardır otobüsün içinde ve ona göre yerleştirir sağlama alır. Çocuğu bağlar. Tabii ki bakıcıları da mevcuttur ilgili arabada. Bizde nasıl olur? Söyleyeyim bizde nasıl olur. Belki de sizlere hiç uğramadan olur bu işler. Milli Eğitim Bakanlığı 18 yaş altındaki taşımacılığı nasıl yapar? 18 yaş üstünde zaten henüz şey yoktur diye düşünüyorum. 18 yaş altında özel eğitime çocuk taşıyanların arabaları yarın isterseniz hepsini muayeneye getirtin Lefkoşa’ya. Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne ve/veya Gazimağusa’ya ve/veya İskele’ye hiç fark etmez. Hiçbirinde bu özellik yoktur sevgili dostlarım. Hiçbirinde bu taşımacılığı yapan özellikler yoktur. Nereden bilirsin diyeceksin? Ben toplu taşımacılığın içinden geldim bilirim. İstisna belki bircez tane yanlışlıkla bulabilirsin, istisna. Gerisi ise para kazandırma zihniyeti ve oraya verilen paralarla bana göre Çalışma Bakanlığı çok daha değişik işler, çok daha değişik mücadeleler verebilir diye iddia ediyorum. Dolayısıyla bunları anlatırken yine burada diyor ki; kaynaştırılmış eğitim. Benim ufak kızın özel eğitim öğretmenidir. Kendisi de disleksidir ve kamudan atanmış birisidir. Ancak beş yıl kendini ezdi. Ben kendimi ezeceğim baba dedi. Bu işleri öğreneceğim dedi. Sizin daire ile de bir ara temas kurdu bir konu ile alakalı sonrasında birkaç yıl sonra galiba sonuca ulaştı. Şimdi derdim orada değil sevgili dostlarım. Anlatmak istediğim şudur ki görmeyen bir çocuğa bir yıl, iki yıl asgari ücret de değil çok cüzi rakamlarda hizmet götürmeye çalıştı ve kendi oralarda deneyimler kazandı, bilgiler edindi ve kendini daha iyi yetiştirdi. Dolayısıyla evet bu engelli insanların sıkıntıları çoktur. Çözüm bulmaksa Bakanlıkların işidir ama geçen günkü konuşmamda söyledim yine söyleyeyim. Siz tam bir şeyler yaparken, yapacakken ansızın Bakan değişebilir. Bakan değişince Müdür, Müsteşar da değişir. Dedik ya filmin adı Atama Hükümet. Dolayısıyla bütün her şey yarım kalır. Peki hizmet nasıl gidecek? Bilmem. Nasıl gideceğini gerçekten bilmem. Şimdi dediğim gibi ben İskele–Karpaz’ı konuşacağım ama İskele–Karpaz’a geçmeden evvel yine bu Kürsüden dillendirdim. Çocuklar Yasası hâlâdaha 1945’ten kalma. Korumaya muhtaç çocuklardan mevzuat hâlâ besleme çocuk diyor. Daha önce çalışılmış ancak kadük olmuş. Sosyal Yardımlar Yasası ve tüzüğü var. Durumu nedir?

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sunat Atun’a devreder.)

İki; Sınırüstü Yaşlı Bakımevinin durumu nedir? Üç; ülkede özel bakım ve yaşlı bakımevleri denetleniyor mu? Dört; Sosyal Hizmetleri ilgilendiren bütün Yasalar çok eski ve çağdışı. Bu konu ile alakalı neler düşünüyorsunuz sevgili bürokratlar? Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ne aşamada adı var kendi yok ve Bafra bölgesindeki oteller Çalışma Bakanlığı ile Protokol imzalamıştı. En az yüzde 60 KKTC Vatandaşı çalıştıracak diye bu Protokole uyuyor mu bizim multi milyoner oralardaki dostlarımız. Hiçbiriyle tanışmadım. Çok da tanışmak gereği duymuyorum. Dolayısıyla bu kontroller yapılıyor mu? Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan atanmış tek müfettiş ya Bakanlığın ya da UBP’nin ya da atama hükümetin işine gelmediği için yapmadığı işten dolayı üzgünüm ama siyaseten Sayın Devrim Barçın da değindi siyaseten kafası alındı. Siyaseten alındı diyorum çünkü Sayın Bakan burada biraz bizi sinir etti. Biraz kendi sinir oldu ve dedi ki Lefkoşa’ya müfettiş azlığından dolayı getirtildi ama İskele’de de hiç kalmadı. Mağusa’da da var olan müfettişlerden de getirmediniz, bunları yapmadığınız gibi elimde belge var okumayacağım. 19 Eylül 2023 yılında İskele’deki Sosyal Sigortalar Müfettişinin Güzelyurt’a gönderildiğine dair belge var. Nasıl çaldım, nasıl aldım onu da sormayın çünkü ben 10 yıllık milletvekiliyim artık. Dolayısıyla sevgili dostlarım aslında okumak istemiyorum, görsem de tanımam ama eskiden benim komşum olan birisi tarafından da yazıldı bu yazı. Şimdi orada da değilim, bu adamı siyaseten yediniz. Bu adamı siyaseten yediniz. Evet iade–i itibar yapar mısınız erken bir zamanda, yapmaz mısınız... Bana çok dert değil ama derttir de, dert değil çünkü yani zaten çökmüştür liyakat sistemi bu memlekette. Buradan açıkladınız sevgili atama hükümet ve temsilcileri iki yılda 594 insan işbaşı yaptırttınız. İskele Karpaz’da sosyal hizmetler uzmanı yok, bir tane var o da İngiltere’de doktora yapar. Bir münhal açtınız Erenköy’e münhal açtık 2014 yılındaydı ya da 2015 yılındaydı şu anda Lefkoşa’ya getirildi. Peki, kimden sorulur sosyal hizmetler uzmanlığı Karpaz’dan? Bir işçiden. Peki, gece yarısı bir olay oldu, bir taciz olayı oldu ve polis basacak, gidecek ifade alacak, sosyal hizmetler uzmanını nereden bulacaksınız? 594 kişiyi işbaşı yaptırttınız. Bugün Kamu Hizmeti Komisyonu transit geçti. 2014 yılından beri de aslında doğru işler yapmaktadır ancak bakanlıklardan gelen münhalleri, münhal sayılarını ve sınavlarını çok hızlı yapması gerekirken ki bu atama hükümet ve/veya bu zihniyette olan hükümet veya bundan öncekiler veya bundan sonra gelecek olan hükümetler çarpım tablosunu bilmeyenleri, A’dan Z’ye kadar yazmasını bilmeyenleri işbaşı yaptıracağınıza, birbirinden değerli insanları Çalışma Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Dairesine ve onun yanındaki diğer dairelere, diğer bakanlıklara yerleştirerek liyakati artırabilirsiniz. Şimdi bunları söylerken kendi üzerimden de söyleyeyim arkadaşlar. Ben 1981 yılında Türk Maarif Kolejinden mezunum. 30 yıl otobüs şoförlüğü yaptım. Hazır otobüs şoförlüğü yaptım derken bir şeyin daha altını çizmek isterim. Benim mimar kardeşim ve otobüs şoförü kardeşim, üçümüz de Sosyal Sigortadan emekliyiz. Şoför kardeşim otobüs şoföründen pardon mimardan daha fazla para alır şu anda Sosyal Sigortalar Dairesinden. Peki neden? Memurların görev yapmadığından mı? Yani bir mimar gerçekten 14 Bin TL’ye mi çalışır? Peki geçirtmiş olduğumuz yasadan dolayı aldığı maaş üzerinden sosyal haklarını yatırması gerekirken bunlar yapılmadı, kontrol edilmedi yani Hamzaoğulları ailesi aslında üç erkek kardeş olarak bir emsaliz bu KKTC’ye. Tabii ben hasbelkader vekil oldum en yüksek yerden maaş çekerim şu anda, tabii sıralamaya baktığında 300 küsuruncu sıradaymışız o da başka mesele, orada da değilim maalesef öyle Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri 300 küsuruncu sırada, UBP vekilleri de 220’inci sırada çünkü bize parti komisyonculuk da keser, daha doğrusu kesinti yapmaktadır sırf şey için, partinin ayakta kalabilmesi için, devamlılığının partinin devamlılığını sağlayabilmek için. Evet bunu nasıl isterseniz yorum yapın, nasıl isterseniz söyleyin…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Maaşlardan yüzde 20’sini bağış yaparız.

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Tamam yahu yüzde 20 bağış yaparız, kesinti yapar fark etmez, komisyonculuk alır fark etmez yahu komisyonculuk almaz onu çıkarın lütfen sayın raportör. Dolayısıyla şimdi gelelim İskele Karpaz’a, İskele Karpaz’da Dipkarpaz köyünde 2014 yılında Vakıflar İdaresi Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Dipkarpaz Belediyesi ve Karpaz İnisiyatif Derneği dördü bir arada bir dernek kurduk ve oradaki engellilere hizmet götürmeye çalıştık, bunu da birkaç yıl yaptıktan sonra iktidara gelen Ulusal Birlik Partisi Vakıflar İdaresi tarafından gelen katkının kesilmesiyle maalesef tumba etti gitti. O günlerde var olan 44 tane engelli insanın yaşam tarzının orada siz idareciler tarafından veya bulunduğunuz mevkiler tarafından nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum, nasıl isterseniz değerlendirin ancak orada bir çöküntü görmekteyiz. Bir sıkıntı görmekteyiz ve biz bunun aslında devamlılığını getirtmek için yine 2014 yılında bir Bakanlar Kurul kararı geçirttiydik. Bakanlar Kurul Kararı neydi? Yenierenköy’de engelliler rehabilitasyon merkezi yapımı için parsel ayırın. Bakanlar Kurulu Yenierenköy 3–37’de kayın mülkiyeti KKTC Rum rezerv kaynak olan önergeye ekli pafta planda belirtilen 608–1 ve 608–2 No’lu parsellerin Şehir Planlama Dairesinin koyacağı şartlara uyulması koşuluyla engelliler rehabilitasyon merkezi binası yapımı amacıyla KKTC Anayasasının 159’uncu Maddesinin 1 (b) ve (3)’üncü fıkralarıyla 41–77 Sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 4–1 maddesi uyarınca kamu yararına ayrılacak Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla Maliye Bakanlığının kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı. Tam 10 yıl geçti, hiçbir şey yapılmadı. Bir siyasetçi geldi o zaman KKTC’den sorumlu Fuat Oktay Bey’in önünü kestiler. Eski hastaneyi yapacak dediler. Bilmem burayı şöyle yapacağız dediler. Bilmem burayı şunu yapacağız dediler. Sevgili dostlarım 2014 yılından beridir size ait olan arazide ister kendi kaynaklarınızdan para yokmuş dersiniz ama 594 kişi işbaşı yaptırırsınız, para yoktur dersiniz, Ek Bütçe Yasası gündeme getirirsiniz, bir ayda 1 Milyar 200 Milyon kusur yanılırsınız, bilmem ya kaça çıkar bu bina ama yani para vardır yapmak isteyene da çoktur dolayısıyla yapılabilir düşüncesindeyim, yapılmadı yıllardır Karpaz halkı uyutuldu ve uyutulmaya ve oyları alınılmaya devam etmektedir, devam edilmektedir. Şimdi yine bir şey söyleyeyim kaldı ki hem 18 yaş altı eğitim merkezi istiyoruz oralarda hem 18 yaş üstü engelliler rehabilitasyon merkezi istenmektedir orada çünkü sayımız sayılarımız çok fazladır sevgili dostlarım. Neden? Akraba evliliklerinden dolayı. Neden? O ailelerin daha rahat edebilmeleri açısından. Üç-beş tane belki yedi tane hasta yatağı var oralarda. Bir şekilde dolaşır. Sonunda döndü dolaştı ve yatalak çocukları olan insanlara gitti o yataklar. O yataklar artık bizim oralarda hizmete muhtaç olan insanlara da ulaşamıyor çünkü hizmete ihtiyacı olan çocuklardadır, ailelerdedir o yataklar. Dolayısıyla bütün bunları söylerken, anlatırken evet derdim İskele Karpaz ve İskele Karpaz’ı eğer üç bölgeye ayırmazsanız hiçbir bakanlık oraya hizmet götüremez sadece “yapacağız, edeceğiz, yıkacağız, kalacağız, gideceğiz” hikayelerinden ibaret olmaz. Demin anlattığım olaylar, Karpaz Bölgesiyle bağlantılı olanlar, orta Karpaz, Mehmetçik ve Büyükkonuk Belediye’sine bağlı olanlar İskele merkez da ayrı bir bölge. Şimdi orta Karpaz’da zaten sosyal hizmetler uzmanı yoktur. Yenierenköy’de de yoktur. Sosyal Hizmetler Uzmanı olabilmek için 95 yılında Hacettepe’yi kazanabilmek için özellikle 345 puana ihtiyacın vardı. Şimdi kaç puana ihtiyaç vardır bilmiyorum ve aslında çok zordur bu bölümü kazanmak. Bu bölümden mezun olmak ama şu anda bu bölümden mezun olanlar hem İskele Karpaz’da Erenköy lisesi sayesinde vardır hem de belli bir dönemden sonra İskele Bekirpaşa lisesinin bakış açısı ve Vakıflar Koleji’nin da var olması şeyiyle sebebiyle eğitimde daha çok hız kazanmıştır bizim bölgede ve evet bir şeyler oluyor. Olmaya çalışılıyor ancak umutlar tükeniyor. Neden umutlar tükeniyor? Tekrar çizeceğim altını 540 kişi iki yılda alan bu hükümet eğer Çalışma Bakanlığına 10 tane münhal vermiş olsaydı, geçer geçmez çocuklar beni ilgilendirmez. Ben o işin o kısmında değilim. O zaman belki daha da güçlendirilebilirdi. Ancak topu topu 2014 yılında ya da 2016 yılında çünkü biz açtıydık o münhali ve Erenköy bucağında Erenköy’de olması gereken çalışanımız bugün Lefkoşa’dadır nasıl geldi, münhal yeri orasıyken gerçekten bunu da anlamakta zorlanıyorum. Siz siyaset yapmaya devam edin. İskele Karpaz’ı çökertin. Sonra da biz başarılıyız deyin. Kusura bakmayın ben de buraya her çıktığımda bütün bunları söyleyeceğim. Bundan dolayı çok ciddi çalışmalar yapıp oraları güçlendirebilir misiniz yoksa bir kez daha çökertir misiniz, bir tık daha aşağıya çekerek çökertir misiniz işte sebep mesele budur. Hani dersiniz ya Yüce Devlet, Sosyal Devlet. Hani Sayın Doğuş Hanım buraya çıktığında hep bunlardan bahseder, evet aslında bizim bölgede bu dairelere daha çok gereksinim vardır. Daha çok ihtiyaç vardır. Dayak yiyen bir kadın, taciz edilmiş bir çocuk ve onun yanında gidemeyen bir sosyal hizmetler uzmanı. Bir şey daha söyleyeyim ben kimseyi küçümsemek için söylemiyorum ama mahkemeye çıkamazsınız. Eğer sosyal hizmetler uzmanı değilseniz o mahkemeye çıkıp hakim huzurunda ifade veremezsiniz. Verseniz bile sınıfta kalırsınız. Dolayısıyla bütün bunların güçlendirilmesi gerektiği inancındayım. Yani tabii ilk geldiğimde, ilk geldiğim yıllarda Bakanlar Kurul kararıyla sosyal hizmetler uzmanı yapmışlar. Sayın Bakan beni de götürün Bakanlar Kuruluna vekillikten vazgeçeceğim ve deyin ki Biray Hamzaoğulları’nı sosyal hizmetler uzmanı atadık. Ben vekillikten vazgeçeceğim oraya gideceğim. 10 yıl var vekillik yaparım. 40 yılda, 30 yılda otobüs şoförlüğü yaptım yetmez? Yetmez be beytambal yetmez. Bir şeyden mezun olacaksın, hukuktan mezun olmazsan hukukçu olabilir misin yahu? Hikaye buradadır ama siz 540 kişi işe almaya devam edin ve hiçbirinize ses çıkartmayın ha sakın ola da hiçbiriniz ses çıkarırsınız ama halk bunun hesabını soracak.

Gelelim İskele merkeze. İskele merkezde sevgili dostlarım, Sosyal Sigortalar Dairesi nerededir? Kiradadır. Sormadım bir soru öncesinde ama gelecek sene eğer Sadık Bey orada kalırsa soracağım sana söz. “Kaç para ayda kira verirsiniz orada, o dükkana, pardon daireye?” diye. Yine, yine İhtiyat Sandığı Dairemiz bilmem ister dükkan say, ister daire olarak söyle oraya da kaç para verirsiniz? Galiba Çalışma Dairesi bize aittir yoksa ona da para verirsiniz. Kısacası değinmek istediğim, oraya verilen paralarla belki İhtiyat Sandığıyla da bir danışıklı dövüş yaparak İskele merkezde gereksinim duyulan dört daire bir çatı altındaki daireyi yaparsınız da o verdiğiniz paraları da İhtiyat Sandığına yatırarak tekrardan halka geri gidecek şekilde, bir şekilde temelini bile olsun atabilirseniz... Çünkü sevgili dostlarım öncesinde Sivil Savunmanın yan tarafındaki arazide bu binanın yapılması öngörüldü. Ancak sonradan Bakanlık, Bakanlar değişince şöyle bir şey oluşmuş, gelişmiş, “hayır efendim İskele’nin Civisilli yolunda bir yere yapacağız biz bu daireyi dediler. Tabii o zamanlar böyle patlama olmadıydı. Arsalar, tarlalar böyle pahalı satılmazdı ve oralarda ev yapımları başlamıştı. Ve oralardaki ranttan faydalanabilmek için oradaki tarlaların sahipleri veya sahiplerinden birileri o tarafa taşınmasını talep etmiş. Halbuki Sivil Savunmanın orada yapılacak olan dört daire, bir çatı altında bu iyi güzel bir proje olduğu vakitte oraya her türlü ulaşım imkanı vardı, var olacaktı ve hâlâdaha geçerlidir. Çünkü orası da yine sizlere aittir. Hem ana yoldan giriş var, hem merkeze girerken giriş var, hem kaçak yollar var istediğiniz vakit kaçabilirsiniz hem de ana yola çıkıp oradan yeniden kaçabilirsiniz. Ancak bugüne kadar yapılmadı. Yapılacak mı? Umutlu değilim. İnanmıyorum. Ancak benim görevim seçilmiş bir muhalefet vekili olarak bunları gündeme getirip, sizlerin bilgisine sunmaktır. Derdim... Ben sizlerin bilgisine getirdim ve iki tane sosyal hizmetler uzmanı da yetmiyor gördüğünüz gibi şu anda Karpaz’da sosyal İskele Karpaz’da sosyal hizmetler uzmanı yoktur. İngiltere’de de doktora yapmaktadır ve dolayısıyla sıfır hizmetle oraları sosyal hizmetler olarak devam etmektedir.

Sosyal Sigortalara gelince dediğim gibi siyaseten darbe denir buna. Ulusal Birlik Partisi 1994 yılındaki gibi yeniden hortladı. Tabii Ulusal Birlik Partisi demek istemiyorum, atama Hükümet olarak hortladı diyorum. Dolayısıyla oralarda da tökezleme oldu. Yine, yine bu otellerimizde çalışan insanlarımız yüzde 60 gerçekten sizin istatistiklerinizde, bilgilerinizde var mı? Çünkü ben göremiyorum, duymuyorum, bilmiyorum. Eğer yüzde 60 varsa ve/veya yoksa bu insanların sosyal hakları da yatıyor mu? Eğer yüzde 60 Kıbrıslılar çalışmıyorsa oralarda bunların da yüzde 60’a çıkarılması gerekliliğinin altını bir kez daha çizerek sözlerime son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz Sayın Hamzaoğulları.

Başka konuşmacı yok ise Sayın Bakan buyurun.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK GARDİYANOĞLU – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; bugün saat 12.00’de başlayıp şu ana kadar devam eden toplam sekiz değerli konuşmacımızın tüm söylediklerini nokta nokta, madde madde kaydettim. Biraz oradan biraz buradan sorulan onlarca soru var. Hepsini hemen hemen cevaplamaya çalışacağım sürem içerisinde. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler, Sosyal Sigortalar, İhtiyaç Sandığı kurumlarının yasalarının güncellenmesiyle, en çok hemen hemen tüm konuşmacılar buna değindi.

 Değerli Arkadaşlar; bu Yasa kapsamları çerçevesinde özellikle Sayın Filiz Besim’e, Sayın Doğuş Derya’ya ve Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’a çok teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde gerek TOCED Yasasıyla ilgili Sayın Derya’nın, gerekirse de Huzurevleri ve Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili Yasamızda Sayın Filiz Besim’in ve ÇİM Yasasında da Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’ın Bakanlığımıza çok ciddi katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. Geçen gün de bildiğim kadarıyla Komiteyle birlikte yine toplantıdaydınız. Geçmiş dönemde doğrudur Komiteye Bakanlığımızla ilgili bazı yasalar gönderildi ama gerek sizlerin de gerekse bizlerin de gerekse uzman arkadaşların da baktığı noktalarda çok ciddi noksanlıkların olduğu ve güncele hitap etmediği yönünde görüşler aldık. Biz o yasaları komiteden geri çekmedik. Yeni ilaveleri onları güncelleyerek bu kısa süre içerisinde bunların hepsini değerli arkadaşlar, güncelleyeceğiz. Doğrudur, Bakanlığımızda hukukçu kadro sayımız azdır. Her dairemizde güzide hukukçularımız vardır. Bunlarla birlikte değerli arkadaşlar bu süreci yasaları tamamlamayla ilgili süreci hızlı şekilde geçmeye çalışıyoruz.

(Meclis Balkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sunat Atun’dan Devralır.)

 Lapta konusu Lapta Huzurevi konusu söyleyin 5 Bin 800 Sterlin bir kirası var değerli arkadaşlar yaklaşık 11 yıla yakındır yapılan bir anlaşma da var. Ben Bakan olarak çok mu huzurluyum? Huzurlu değilim. Ben bilirsiniz hiçbir zaman da lafın arkasında saklanan da bir insan da olmadım. Bu arada orayla ilgili ayrı bir düşüncemiz var tabii ki bunu daha bölge çalışanlarla daha paylaşmadık ama biliyorsunuz ki bizim orada 15 dakika uzak 20 dakikalık bir mesafede de bir Kalkanlı Huzurevimiz var. Yaşam evimiz var orada. Orada sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı KEİ tarafından 7,3 Milyon TL bir kaynak ayrıldı. Blokeleri alındı. Ocak ayı içerisinde ihalesi var ve Nisan gibi büyük bir ihtimalle yani yurt dışından birbirleri bize ziyarete geleceğinde örnek gösterebileceğimiz bir tesis anlamına kavuşturulacak. Hem peyzajıyla oraya kümesleriyle, süs havuzlarıyla ve binayla ilgili çok modern bir tesis haline getirilecek. Bir şuna bakacağız ki Lapta’da kalan yaklaşık 30’a yakın misafirimiz var ben de böyle adlandırırım misafirlerimizi acaba personellerle birlikte oraya o modern tesise kaydırabilir miyiz? Lapta’da ve Alsancak o bölgede kalan personellerimiz var. Onların da şeyini sağlayabilir miyiz, transferlerini sağlayabilir miyiz? Diye böyle bir çalışmamız var ama bu transfer konusu daha hamdır değerli arkadaşlar.

 Müteahhitler Birliği 2021 yılında yapılan bir protokol vardı. Fakat ağır aksak belli bir karkas yapısı hemen hemen tamamlanma noktasına geldi ama 6 Şubat depreminden sonra biliyorsunuz ki Ekonomik Örgütler Platformu ki bunların bir paydaşı da Müteahhitler Birliğidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle kurulan konteyner kentle ilgili ciddi bir bütçe ayırdılardı ve Müteahhitler Birliği geçen hafta değerli arkadaşlar tekrar yapılan protokol çerçevesinde imalatlarına başladı. Yani tekrar oranın başladı oranın hedefide açıkçası değerli arkadaşlar 2025 yılıdır. Yani Lapta Huzurevinin şu anda yeni başlayan yerinin tamamlanması 2025 yılını bulacak.

Hasta bakıcılarla ilgili eski Sayın Bakanım Sayın Filiz Besim’in özellikle şunu söyleyeyim. Siz de iyi biliyorsunuz ki hasta bakıcıların Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının arasındaki yapılacak olan bir protokol ki geçmiş yıllarda buna örnek var ve bununla ilgili bir çalışma yapıldığının bilgisini aldım az önce Sağlık Bakanlığında değerli bir bürokratından aldım. Bizler de sosyal sigorta olarak biliyorsunuz ki İDM Fonumuz, var İhtiyat Sandığının altında İş Gücünü Destekleme Merkezimizle ilgili buradan mezun olacak, bu sertifikayı alacak ve mesleğini yapacak olan kişilere de bizler de değerli arkadaşlar Sosyal Sigorta İhtiyat Sandığı prim desteklerini de vereceğiz. Bunların da çünkü bizim de ihtiyacımız var. Biliyorsunuz yeni yapılan yasalarda biz sağlık hizmeti veremiyoruz, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak. Ama hasta bakıcılık hizmeti verebiliyoruz huzurevlerimizde. Bunlarla ilgili bizim de istihdama ihtiyacımız var, nitelikli adama ihtiyacımız var. Dediğim gibi bu protokol çerçevesinde kurulacak olan oluşturulacak olan protokolde alınacak olan kişilere Bakanlık olarak prim desteği vereceğiz ki bu sorunu hızlı bir şekilde çözebilelim.

 Diğer bir konu, özellikle ara elemanla ilgili değerli arkadaşlar Esnaf Zanaatkârlarla ve Sanayi Odası yaptığımız görüşmelerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, 100 tane çıraklık eğitimi için söylüyorum ben.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden)– Bakan konuşuyor duyamıyoruz salondaki uğultudan.

BAŞKAN– Sayın Milletvekilleri; lütfen konuşmacı devam edemiyor, lütfen. Buyurun devam edin Sayın Bakan.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Değerli Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığıyla sertifikasına sahip yılda çıraklık eğitimi için 100 tane gencimize 18–30 yaş arası çıraklık eğitimi almak isteyen KKTC vatandaşlarıyla ilgili, mezun olduğu bölümle ilgili yani oto elektrik mi, kaporta mı, kaynak mı, su tesisatı mı, çıraklık eğitimiyle ilgili ve o bölümde istihdam edilmesi kaydıyla tam beş yıl boyunca Sosyal Sigorta İhtiyat Sandığı tüm primlerini Bakanlığımız ödeyecek. Üç yıl boyunca da asgari ücretin yüzde 30’u kadar da çalışanın hesabına yüzde 30 prim desteği verilecek, ki en azından yavaş yavaş ülkemizde de bu ara elaman eksiği veya bu çıraklık eğitimlerini de ciddi anlamda bir teşvik eder noktaya gelmek istiyoruz…

 JALE REFİK ROGERS (Girne) (Yerinden) – Ama üçüncü ülkelerle ilgili…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Dâhil değil.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) –Dâhil değil…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Sadece KKTC vatandaşları. Yok dâhil değil.

JALE REFİK ROGERS (Yerinden) (Devamla) – Onlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Onlarla ilgili ülkeye girişteki denetimlerle ilgili var birazdan var onlarla ilgili. Çünkü en çok hassas olan konular da üçüncü dünya ülkelerinin çalışma izinleri konusuyla ilgili değerli arkadaşlar.

Bu arada Kalkanlı Yaşamevinde biliyorsunuz ki geçen yıl bu yılın başlarında Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasında bir protokol yapıldı. Personel Sağlık Bakanlığında bina çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığında kaldı. Bu Protokolle ilgili iki Bakanlığımızın bürokratları görüşüyorlar. Şu an için herhangi bir sıkıntı ciddi bir sıkıntıya rastlamış değiliz. O personelin nakilleriyle ilgili onları da az önce bürokratımdan aldığım bilgi de önümüzdeki hafta çözüleceğiyle ilgilidir. Fakat bu arada Kalkanlı Yaşameviyle ilgili ki sizin hassasiyetiniz var biliyorum şu anda 30’a yakın konaklayanımız var oranın kapasitesi tam olduğundan 100’dür ve orada yüzde 30’la çalışıyor maalesef Kalkanlı Yaşamevi 31’e 26 çalışanımız var orada 26 çalışan var toplamda. Güvenlikler de dâhildir. Yani tüm şeylerle ilgili bakıldığında müdürümden aldığım bilgidir, bu benim. Bu süreç içerisinde bu üç aylık süreç içerisinde, arkadaşlar ben bölmeyeyim sizi bekleyeyim.

BAŞKAN– Devam edin Sayın Bakan, devam ediniz.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Kalkanlı Yaşameviyle ilgili bu iki buçuk aylık süreç içerisinde tüm odalarımızın ısıtma sistemleri su ile ilgili hepsinin tamiratı yapıldı, yeni sistemlerde takıldı önümüzdeki hafta 71 tane yeni sıfır klima takılıyor ve dediğim gibi de 2024’ün içinde blokesi alınmış 7.3 Milyonluk ihalemiz de bittiğinde tahminim büyük bir ihtimalle 2024’ün Haziran’ında örnek bir tesis haline gelecek Kalkanlı Yaşamevi.

 Sosyal Hizmetler ilgili ciddi personel eksiğimiz var, doğrudur. Biray Bey bu arada o bahsettiğiniz bayan 2016 yılında Girne’ye gönderildi İskele’den. Tarihini de vereyim 2016 yılında gönderildi. Az önce bir bilgicik aldım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Kamudaki…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Kamudaki bayan o…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Kamudaki yeri Yenierenköy’dür.

 SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Yani sordum ben de müdürüme 2016 yılında Girne’ye gönderildi…

 BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Tamam yahu sıkıntı değil…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Tamam, Sosyal Hizmetlerle ilgili ciddi sıkıntımız var doğrudur. 4 Mart 2024 tarihinde sınavlarımız var. Bu sınavlardan başarılı olacak olan kişiler de Sosyal Hizmetlerde Müfettişliğimizde ve Sosyal Hizmet Memuru olarak da görevlerine başlayacaktır.

 Özellikle üçüncü dünya ülkeleriyle ilgili değerli arkadaşlar, herkesin bildiği ama çok konuşmak istemediği bazı olumsuzluklar var. Ülkemize gelen Güney’e ayrılan, işsiz kalan işinden çıkan adını ne koyarsanız koyun çok geniş yelpazedeki bir sorundur üçüncü dünya ülkesi çalışanları. Bununla ilgili değerli arkadaşlar direkt bir talebe bile kota koyduk. Artık son 2,5 aydır süzgeçten geçiyor. Başvuran kişilerin son altı aylık sosyal sigorta, ihtiyat sandığı kayıtları kontrol ediliyor daha önce bu kişileri Adaya getirmişse, getirdiği bu kişilere ön izinde getirilip izne çevrilmişse, çevirdiği izni kaç zamanda tutmuşluğuna kadar ciddi bir süzgeçten geçirilerek değerli arkadaşlar kapatıyorum, kapatıyorum Sayın Başkan. Bu kriterlere bağlı olarak ön izin veriliyor bir de ispatlaması durumunda mesela ihale alan firmalarımız var. Askerden, özelden, Milli Eğitim Bakanlığından veya buna benzer kamu ve kuruluşlardan ihale alan Vergi Dairesinden onaylatmış, pullatırmış sözleşmeleri getirdiği zaman da değerli arkadaşlar o projeye binaen de onlara özel izin verdiğimiz var.

Diğer bir konuda Sıla Hanım bahsettiği İskele bölgesinde hatta yeni iş yerleri değil sahipleri yabancı olanlar var kuran ve bu iş yerlerinde hep yabancı çalışan var. Bunların biz izinlerini kapattık arkadaşlar. İzin vermiyoruz. En azından örneğin bir “X” kültürün restoranıdır. Hep o yöreden çalışır. Hayır, en azından güvenliği, bulaşıkçısı, şoförü en azından TC veya KKTC olsun diyerekten izinlerini kapattık. Yeni izin vermiyoruz çalışma izniyle ilgili.

Engellilerle ilgili Biray Abi doğrudur 14 maddeyi aldık. 42 madde diye yola çıkmışlar 47 yılda 14’e düşürebilmişler ben bu soruyu sordum kendilerine. Bu 14 maddenin yedisiyle ilgili değerli arkadaşlar, 14 maddenin de 7 maddesinin hayat olması için Bakanlık hukukçularımıza görevini verdik.

Son olarak birçok konu var ama özellikle ilaç reçeteyle ilgili Asım Abi’ciğim…

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ (Yerinden) – Mal kararını buldu…

 SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Bilirim Abi mal kararını buldu ama son bir şey daha söyleyeyim.

Evet, ciddi anlamda…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Biz iki saat konuştuk bir tane cevap yok? TNT’de yatırımlar ne oldu?

 SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Şimdi daha Dışişleri Bütçesi var bilin Sevgili Devrim ama tüm notları arkadaşlar sekiz konuşmacının madde madde yazdım. İlk gündem dışı konuşmada söz alacağım belki de en son sözcü ben kalacağım tüm sorulara da eksik bıraktığım tüm sorulara da burada içtenlikle de cevabını vereceğim onun sözünü veririm ben size. Bu konuyla ilgili arkadaşlar bir beş dakika sabrınızı isteyeceğim çok özür dilerim.

 Şimdi 13 Eylül öncesi, yani 13 Eylül nedir? Polise bu konunun araştırılmasıyla ilgili başvurduğumuz tarihtir. Bu tarihten önce üç kere Bakanlığımızda gerek Eczacılar Birliği gerek Tabipler Birliği gerek Serbest Çalışan Hekimler Birliği iki kere de paydaşımız olmamasına rağmen ama bilgi babında Tıp–İş ile arkadaşlarla toplantılar yaptık. Tüm bilgi ve belgeleri yani polise o gün müdürüm tarafından gidilen belgelerin hepsini de üç kere bu masada enine boyuna tartıştık. Evet, doğrudur bir kısım dedi ki Sayıştay’lığa gidilebilir miydi veya Başbakanlık Denetleme Kuruluna gidilebilir miydi? Bunlar da alternatiflerin içerisinde doğrudur. Hatta Komitede beni Sami Bey uyardıydı yanlış bir ifadem olduydu Sayıştay’lığa karşı hatırlarsanız Sami Bey siz beni uyardınız. Sayıştay’lık yeterli değil dedim orada hemen yanlış anlaşıldı sanki yani içerik olarak yeterli değil. Orada özür dileyerek cümlemi düzeltmiştim ve dedim ki sayısal anlamda yani denetleme anlamında. Başbakanlık Denetleme Kurulu da yine sayısal anlamda yeterli değildi ve orada ben bu paydaşlara tek şu soruyu sordum. Bu süreçte birlikte miyiz? Tüm paydaşların bana verdiği bilgi Sayın Bakan suçlu varsa asla az önce size de bunu ifade ettiniz yanında değiliz dediler. Ve biz 13 Eylül’de polise herhangi Ahmet, Mehmet, Hüseyin’i hedef göstererek değil bu konuda bir sıkıntı var dedik. Son sekiz yılda Sosyal Sigortalar Dairemiz tam yedi kere gerek Eczacılar Birliğine gerekse de Tabipler Birliğine yazı yazıyor az önce siz de konuşmanızda buna değindiniz Filiz Hanım. Sizin de Tabipler Birliği Başkanı olduğunuz dönemdeydi bunlar ve diyor ki şu doktorla şu eczane arasında diyor yazıda bir reçete yoğunluğu düşünmekteyiz, bize yardım edin yani bakarak olun diye sizde ilgili doktorlardan var şeyler tutanaklarda var şey aldınız yazılı ifade aldınız. Orda doktor diyor ki, size özet anlatıyorum ben çok özür dilerim. İlgili ifade alınan doktor ki ilk gözaltına alınan üç doktordan bir tanesiydi o ilgili kişi de. Aynen yazılı ifadesinde şunu diyor “Size ne ben doktorum yazarım, bana yazılı verin hasta bakmayım” özeti bu. Hiç önemli değil yani sigortalar bir şeylerin olduğunu fark etmiş, bir koku çıkmış ama esas olay 2024 Nisan ayında dijital ortama geçince film patlıyor. 2023 özür dilerim. 2023 yılında Nisan ayında birleştirmelere başladığımda çünkü bilgisayar kullananlar iyi bilir bilgisayarda her türlü veriniz vardır ama excel diye bir program var her türlü veriyi programlama yaptığınızda istediğiniz verileri size ekrana getirebiliyor ve bununla ilgili hangi doktor hangi eczanede hangi doktorun kaç reçetesinin hangi eczanede işlem yaptığını direkt görebiliyoruz ve ben bu bütün çok detaya inmeyeceğim içinde çok enteresan hikayeler var. Mağusa’da aynı gün bir doktorun yazdığı 80 tane ilaç var, 80 kişiye reçete yazıyor dört kalem dörtü de aynı ilaç 80 kişinin ama nedense o 80 kişi Mağusa’da o yolda ilaç bulamayıp gelip o 80 kişi Lefkoşa’dan aynı ilacı alabiliyor, aynı reçeteden alabiliyor. Çok enteresan hikayeler var daha sonra paylaşırım sizlerle. Ben kimseyi suçlamak veya ayrıştırmakla ilgili değil. Değerli Arkadaşlar canıma emanet ettiğim doktorum da tutuklandı. İki defa beni bıçağa masasına yatıran bana hayat veren çok değerli bir doktor kardeşim de bu gözaltına alındı. Ben hiç mutlu değilim onu söyleyeyim size. Yani gerek eczacılarla ilgili aile ve dostlarım var. Yani her katıldığım televizyon programında çıktığım bu Kürsüde veya birçok şeyde değerli arkadaşlar şunu söylüyorum. Görevini layıkıyla yapan herkesin yanındayız ve toplum nezdinde veya bazı basın organları tarafından toplu linç girişimini de yine burada söylüyorum daha önce de söyledim söylemeye devam edeceğim şiddetle kınıyorum. Son Eczacılar Birliğiyle geçen hafta Salı günü birlikte oldum. O gün eylemde ben oradaydım. Çok Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinden beklenen bir davranış değildir eyleme insin ve aşağı. Yuhalandım. Bunu göze alarak indik Sayın Bakanımla birlikte. Orada şuydu; yani biz eczacı, doktor bizim düşmanımız değil değerli arkadaşlar. Eczanelerle ilgili bir yere kadar geldik doğrudur son kronik reçetelerle ilgili bir çıkmazımız vardı. O da biliyorsunuz Tabipler Birliğinde Reçete Tüzüğüyle ilgili bir noksan var. Tabii ki bunun kararını verecek olan biz değiliz. Bu doktorun kararıdır. Yani bir doktor karar verebilir kürünü, miktarını, tarihiyle ilgili orada sistemsel bir şeyimiz vardı. Salı günü Bakanlıkla görüştük. Perşembe günü buluşmamız vardı ama Perşembe günü bir tutuklama oldu iki tane eczacı yanlış hatırlamıyorsam, iki eczacı daha gözaltına alındı. Süreçte o toplantı iptal oldu. Bugün sabah toplantısı vardı ama bugün bütçe olduğu için iptal oldu ve bugün de arkadaşlar Eczacılar Birliğinin işte ilaç reçetesi yapmayacağız, yazmayın şeyiyle ilgili Değerli Başkanı ben bir saat önce aradım ben tekrar Umut Bey’i. Bugüne kadar değerli arkadaşlar Eczacılar Birliği bu kronik reçeter hariç, tüm talepleri sosyal sigortalarımızın idari meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Süreçleri tüm ne hissederse çok detaya inmeyeceğim…

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – İdari Meclise doktor alın Sayın Bakan.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Şimdi onunla ilgili ayrı yasal düzenlememiz var. Şu anda üç tane daha eczacı istihdam ediyoruz Sosyal Sigortalara bu süreçleri hızlandıralım diye. O konuda bakarım şu notlardan ama bir konuşmacı daha özellikle galiba Ceyhun Bey’di yanlış hatırlamazsam Sosyal Sigorta idare meclisinde doktorla ilgili ona da ben müdürümün kulağına fısıldadım onlara bir bakacağız. Çünkü pardon sizler de aynı şekilde. Bu arada Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği ve Bakanlığımız şu konuda da anlaştık ama daha bir zemin oturtmadık onu. Denetleme ve etik kuruluyla ilgili her ay Sosyal Sigortalar evrakları hangi miktar reçete hangi miktar eczaneyle ilgili o kurula koyacak. O kurulda eğer çünkü mesleğimiz değil. Ben, bu benim mesleğim değil, sizlersiniz o meslek grubunda olan ve personelimiz tarafından yani o kurul tarafından bunlar denetlenecek varsa bir unsur artık yara küçükken tedavi edilecek. Şu anda artık kangrendir. Eğer dört doktorun aylık 35 bin reçete miktarlarına ulaştığı bir süreçte az önce söylediğim gibi gerek Sayıştaylık gerekse de Başbakanlık Denetleme Kurulu biz bunlarla görüştük.

Bu arada 13 Eylül’de bilgi için söyleyeyim, değerli arkadaşlar. Suç duyurusunda bulunulduğu gün de aynı günde Sayıştay’lığa da Sosyal Sigortalarımız tarafından şey yazıldı Sayıştay’lığa bilgi olarak yazıldı. Denetlemeye açık olan bir idareciyim hiçbir zaman da saklanmadım gerek Tabipler Birliği gerekse Eczacılar Birliği tarafından gerek Sayıştay’lık gerekse polise de suç duyurusunda bulundu Sosyal Sigortalarla ilgili buradan da açık çağırma yapıyorum zaten ifadeleri alınmıştır. Alınmaya da devam edilecektir. Eğer kendi içerimizde de bu konuyla ilgili bir olumsuzluk varsa yasalar kimse arkadaşlar mahkemelerin yasaların üstünde değildir herkes yaptığının karşılığını alır.

Son olarak 1 Ocak 2024. Niye 1 Ocak? Değerli arkadaşlar, şu anda mevcut Sosyal Sigortalarla anlaşmalı olan 92 hekimimiz var. Bunların yaklaşık 11 tanesi gözaltına alındı ve sistemleri kapatılmıştır. Yaklaşık 50’ye yakın da eczacımızın sistemleri kapatılmıştır bu soruşturma kapsamına girip de teminata bağlanıp duruşmasını bekleyen arkadaşlarımızla ilgili değerli arkadaşlar. 1 Ocak’ta bildiğiniz üzere her yıl sözleşmeler yenilenir artık şu olacak 1 Ocaktan itibaren hangi doktorda muayene olursanız olun, o doktora sosyal sigortalı olup olmadığınızı söylemenize gerek yoktur. Doktor da muayeneniz olacaksınız size reçetesini verecek, siz sigortalıysanız sigortalarla anlaşmalı eczanelere gideceksiniz. Varsayalım ki eczane dedi ki “Hayır ben yapmak istemiyorum” dedi. 1 Ocak’tan itibaren de reçetesini ve o ödediği ilacın fişi vardı, kasa fişi vardır. Onu sigortalısına getirdiğinde arkadaşlar 15 gün içerisinde Sosyal Sigortalar hesaplarına parayı iade edecek. Ta ki…

FİLİZ BESİM (Lefkoşa) (Yerinden) – Eski sisteme…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Geçici olarak eski sistemleri açıyoruz güven kazanmak arkadaşlar, hem bizim adımızdan yani eczaneler diyor ki biz güvenmiyoruz ama güven erozyonu karşılıklıdır. Önemli olan hepimizin soğukkanlı davranıp yıkılan güven erozyonunu tekrardan tahsis etmektir. Bu hepimizin görevidir.

Değerli arkadaşlar, bu arada birçok milletvekili ben hepsine hemen hemen teşekkür ederim sizlere de bu süreçte sürekli bilgi alışverişinde bulunduk sürekli ne olduğu ne bittiğiyle ilgili sorular sordunuz, cevaplar verdim karşılaşılan olumsuzlukları bana da aktardınız hemen hemen hepinize ben çok çok teşekkür ederim. Bu saatte de sabırla beni dinlediğiniz için ama değerli arkadaşlar, dediğim gibi bir Bütçemiz daha var…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan, son bir kısa bir soru lütfen.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Buyur Filiz Hanım…

 FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Eczacıların hesaplarıyla ilgili onunla da en azından eczacı arkadaşlar dinleyenlerin bilgisi olsun…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Şimdi bu konuyla ilgili değerli arkadaşlar ben Polis Genel Müdürlüğünde ve Savcılıkla Bakan olarak bir görüşme yaptım usulü bilmediğimden dolayı ve bana söylenen şudur. Soruşturması tamamlanıp teminata bağlanan ve serbest bırakılan eczacılar ve/veya doktorlarla ilgili örneğin dört hesabı varsa yani dört pos cihazı, dört ayrı banka hesabı varsa neyse bir hesaplarının müracaat etmeleri durumunda serbest bırakılacağıyla ilgili bir çağrı oldu ve ben bunu ilgili birlik başkanlarına aktardım. Yani böyle bir avukatlarınız nezdinde yapın ki çünkü sonuçta bir de Sosyal Sigortalar olarak ödememiz gereken yani soruşturma tarihinden önce veya soruşturma tarihinden sonra yapılan reçetelerdeki ilaçların ödemeleriyle ilgili aktarmamız gereken hesaplarımız var. Çünkü nakit ödeme yapamıyoruz ve bunlarla ilgili ilk girişimlerden birini yapan benim. Bunu ben yarın Umut Bey’e de sorarım yani bu süreci kaç eczacı başlattığıyla ilgili çok fazla bir bilgi sahibi değilim…

FİLİZ BESİM (Yerinden) (Devamla) – Sadece sıfır hesap ve döviz hesaplarına ulaşabiliyorlar…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – En azından bizim... Bak hesaplarının içeriğini bilemem sadece bizim Sosyal Sigortalar olarak hesaplarına yani o parayı yatırmamızla ilgili bir hesap numarasıydı bizim istediğimiz. Bunlar geldikçe de ödeme programına alınacaklar bu süreçle ilgili açık söyleyeyim hesaplarında ne vardı, ne kadar vardı tabi onları ben bilemem.

 Diğer bir konu en çok sorulan konu hesapları kapatılan doktor ve eczacılarla ilgilidir değerli arkadaşlar. Zaten 1 Ocak’tan itibaren artık doktorla bir sözleşme olmadığı için tüm doktorlar, bu 17 tabip da dâhildir. Tek bir kritemiz var. Tabipler Birliğine kayıtlı olması onun dışında herkes bu mesleği icra edebilir çünkü mahkeme aksini söyleyene kadar herkes masumdur ve benim bu konuyla ilgili Bakan olarak da Sosyal Sigortalara ve İdare Meclisine yazım var ve Eczacılar Birliğinin de bize yazısı var. Yani kamu menfaati gözetilerek ve idari Meclisin uygun bulması durumunda da hesaplara kapanan eczacıların hesaplarının tekrar açılmasıyla ilgili Filiz Hanım, bu konuda benim bir yazım var 1 Ocak’tan itibaren de bize hesaplarının açılmasını isteyen eczacılar başvurmaları durumunda da hesaplarını açacağız çünkü...

AYŞEGÜL BAYBARS (Gazimağusa) (Yerinden) – Acaba sektörler yanlış bilgi verir.

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Hayır.

AYŞEGÜL BAYBARS (Yerinden) (Devamla) – Para, Kambiyoya gider…

SADIK GARDİYANOĞLU (Devamla) – Hayır, para hesabı değil. Eczane işlemi, eczane işlemi. Eczane işleminden bahsederim ben.

Değerli arkadaşlar; teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerindeki Bütçe görüşmeleri tamamlanmıştır. Bu Bütçeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; şimdi Kurumsal 06; Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz.

Sayın Katip, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin ödeneklerini okuyunuz lütfen.

KATİP –

Kurumsal I. Düzey. 06: Dışişleri Bakanlığı Bütçesi.

II. Düzey; 01: Yönetim Hizmetleri. 01: Personel Giderleri (TL): 92 Milyon 910 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 6 Milyon 215 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 15 Milyon 80 Bin 700. 05: 06: Sermaye Giderleri (TL): 2 Milyon 220 Bin. 07: II. Düzey Toplamı (TL): 116 Milyon 425 Bin 700.

II. Düzey 02: Tanıtma Dairesi; 01: Personel Giderleri (TL): 24 Milyon 777 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 1 Milyon 36 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 457 Bin 100. II. Düzey Toplamı (TL): 26 Milyon 270 Bin 100.

II. Düzey 03: Enformasyon Dairesi; 01: Personel Giderleri (TL): 18 Milyon 703 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 691 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 844 Bin 800. 06: II. Düzey Toplamı (TL): 20 Milyon 238 Bin 800.

II. Düzey 04: Dışişleri Dairesi; 01: Personel Giderleri (TL): 121 Milyon 941 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 5 Milyon 185 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 5 Milyon 504 Bin 400. II. Düzey Toplamı (TL): 132 Milyon 630 Bin 400.

II. Düzey 05: Ankara Büyükelçiliği; 01: Personel Giderleri (TL): 19 Milyon 510 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 3 Milyon 260 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 2 Milyon 398 Bin 800. II. Düzey Toplamı (TL): 25 Milyon 168 Bin 800.

II. Düzey 06: Londra Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 27 Milyon 429 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 831 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 23 Milyon 250 Bin 500. II. Düzey Toplamı (TL): 51 Milyon 510 Bin 500.

II. Düzey 07: New York Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 13 Milyon 46 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 6 Milyon 160 Bin. II. Düzey Toplamı (TL): 19 Milyon 206 Bin.

II. Düzey 08: Brüksel Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 6 Milyon 979 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 3 Milyon 3 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 7 Milyon 848 Bin 400. II. Düzey Toplamı (TL): 17 Milyon 830 Bin 400.

II. Düzey 09: İstanbul Başkonsolosluğu; 01: Personel Giderleri (TL): 14 Milyon 230 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 1 Milyon 986 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 2 Milyon 574 Bin 100. II. Düzey Toplamı (TL): 18 Milyon 790 Bin 100.

II. Düzey 10: Mersin Konsolosluğu; 01: Personel Giderleri (TL): 5 Milyon 328 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 902 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 1 Milyon 42 Bin 900. II. Düzey Toplamı (TL): 7 Milyon 272 Bin 900.

II. Düzey 11: Washington Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 8 Milyon 806 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 7 Milyon 526 Bin 400. II. Düzey Toplamı (TL): 16 Milyon 332 Bin 400.

II. Düzey 12: İslamabad Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 2 Milyon 756 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 8 Milyon 82 Bin 100. II. Düzey Toplamı (TL): 10 Milyon 838 Bin 100.

II. Düzey 13: İzmir Başkonsolosluğu; 01: Personel Giderleri (TL): 5 Milyon 514 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 718 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 2 Milyon 167 Bin. II. Düzey Toplamı (TL): 8 Milyon 399 Bin.

II. Düzey 14: Abu–Dhabi Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 2 Milyon 798 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 4 Milyon 42 Bin 700. II. Düzey Toplamı (TL): 6 Milyon 840 Bin 700.

II. Düzey 15: Bakü Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 2 Milyon 872 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 533 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 3 Milyon 992 Bin 600. II. Düzey Toplamı (TL): 7 Milyon 397 Bin 600.

II. Düzey 16: Cenevre Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 7 Milyon 237 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 9 Milyon 682 Bin 600. II. Düzey Toplamı (TL): 16 Milyon 919 Bin 600.

II. Düzey 17: Doha Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 4 Milyon 997 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 5 Milyon 135 Bin 600. II. Düzey Toplamı (TL): 10 Milyon 132 Bin 600.

II. Düzey 18: Roma Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 498 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 4 Milyon 756 Bin 800. II. Düzey Toplamı (TL): 6 Milyon 254 Bin 800.

II. Düzey 19: Kuveyt Temsilciliği. 01: Personel Giderleri (TL): 2 Milyon 52 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 5 Milyon 416 Bin 400. II. Düzey Toplamı (TL): 7 Milyon 468 Bin 400.

II. Düzey 20: Tel Aviv Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): Yok. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 3 Milyon 106 Bin 600. II. Düzey Toplamı (TL): 3 Milyon 106 Bin 600.

II. Düzey 21: Muskat Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 611 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 4 Milyon 442 Bin 100. II. Düzey Toplamı (TL): 6 Milyon 53 Bin 100.

II. Düzey 22: Manama Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 432 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): Yok. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 2 Milyon 419 Bin 900. II. Düzey Toplamı (TL): 3 Milyon 851 Bin 900.

II. Düzey 23: Bişkek Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 932 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 42 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 2 Milyon 696 Bin 500. II. Düzey Toplamı (TL): 3 Milyon 670 Bin 500.

II. Düzey 24: Stockholm Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 424 Bin.. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 5 Milyon 52 Bin 300. II. Düzey Toplamı (TL): 6 Milyon 476 Bin 300.

II. Düzey 25: Berlin Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 2 Milyon 878 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 6 Milyon 755 Bin 100. II. Düzey Toplamı (TL): 9 Milyon 633 Bin 100.

II. Düzey 26: Strazburg Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 6 Milyon 374 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 2 Milyon 179 Bin 300. II. Düzey Toplamı (TL): 8 Milyon 553 Bin 300.

II. Düzey 27: Budapeşte Temsilciliği; 01: Personel Giderleri (TL): 2 Milyon 468 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 3 Milyon 808 Bin 700. II. Düzey Toplamı (TL): 6 Milyon 276 Bin 700.

II. Düzey 28: Helsinki Temsilciliği. 01: Personel Giderleri (TL): 665 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 6 Milyon 603 Bin 800. II. Düzey Toplamı (TL): 7 Milyon 268 Bin 800.

II. Düzey 29: Gaziantep Başkonsolosluğu; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 298 Bin. 02: Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 187 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 858 Bin 800. II. Düzey Toplamı (TL): 2 Milyon 343 Bin 800.

II. Düzey 30: Antalya Başkonsolosluğu; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 85 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 206 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 1 Milyon 240 Bin 400. II. Düzey Toplamı (TL): 2 Milyon 531 Bin 400.

II. Düzey 31: Trabzon Başkonsolosluğu; 01: Personel Giderleri (TL): 1 Milyon 528 Bin. 02:Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri (TL): 206 Bin. 03: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL): 673 Bin. II. Düzey Toplamı (TL): 2 Milyon 407 Bin.

Kurumsal Toplamı (TL): 588 Milyon 99 Bin 400.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Katip.

Sayın Tahsin Ertuğruloğlu buyurun Kürsüye. Başka söz isteyen var mı?...

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Ben elimi kaldırmıştım zaten. Önce Bakan mı konuşuyor?...

BAŞKAN – Sayın Bakan önceden söz istemişti. Bir sunuş yapacak, Doğuş Derya. Başka isteyen?... Asım Akansoy.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Böyle bir usul var mı Sayın Başkan?...

BAŞKAN – Evet, vardır.

Buyurun Sayın Bakan.

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU – Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden) (Devamla) – Vekil konuşur önce.

BAŞKAN – Sonra tekrardan yine söz alabilir Sayın Bakan…

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Son söz milletvekiline ait kuralı geçerlidir. Benim şimdi söz almam herhangi bir milletvekilinin söz hakkını ortadan kaldırmıyor. Ben sadece çok özet bir şekilde bir sunuş yapmak istedim. Sonrasında sizin görüş ve eleştirileriniz tabii ki gündeme gelecek. Onun sonrasında da verilmesi gereken cevapları sizlerle paylaşacağız.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı olarak temel hedefimiz Kıbrıs konusundaki Devlet politikamızın en geniş şekilde duyurulması ve kabul görmesinin sağlanması için faaliyetlerde bulunmaktır.

Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından uluslararası alanda ülkemiz aleyhinde yürütülen propaganda çalışmalarına gerekli yanıtların verilmesi ve bunların etkisiz kılınması için karşı hamlelerin yapılması yönünde büyük gayret gösterilmektedir. Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak her yer ve koşulda birincil önceliğimizdir. 50 yılı aşkın bir süre devam eden ve başarısızlığı defalarca kanıtlanmış olan, dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının rızasını geri çektiği federasyon temelindeki müzakere süreçlerinin ardından, Ada’daki mevcut gerçekler ışığında yeni bir devlet politikası belirlenerek, 2021 yılında dünyaya durulmuştur. Yeni devlet politikamız ışığında Ada’da iki bağımsız ve egemen devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Adası ve çevresinde ihtiyaç duyulan kalıcı ve sürdürülebilir istikrar ve güvenlik için ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletin iyi komşuluk ilişkilerini teminen iş birliğinin müzakere edilebileceğini savunmaktayız.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son iki yıl üst üste Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmalar ile tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yönünde çağrıda bulunmuştur. Kıbrıs Türk halkı üzerinde yıllardır, yıllardan bu yana devam eden haksız ve insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasının önündeki engellerin bertaraf edilmesi için Anavatan Türkiye’yle birlikte mücadelemiz devam edecektir.

Dışişleri Bakanlığı olarak her fırsatta Ada’da kalıcı istikrar ve güvenin sağlanmasının tek yolunun taraflara eşit muameleyle mümkün olabileceğini vurguluyoruz. Kıbrıs’ta tek sorun Kıbrıslı Rumların hakimiyetindeki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum tarafından devlet, Kıbrıs Türklerinin ise bu sözde Devletin bir topluluğu gibi muamele görmesidir.

 Statüko olarak tabir edilen bu durumun en erken zamanda değişmesi gerekmektedir. Değerli Milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği sayesinde 2002 yılında gözlemci üyeliğe kabul edildiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimiz ve görünürlüğümüz gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin ilgili kurum ve kuruluşları anılan teşkilatın etkinliklerine temsiliyet sağlamaktadır. Bu çerçevede 2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği özellikle Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ziyaretleri büyük önemi haizdir. Dışişleri Bakanlığı olarak izlediğimiz proaktif ve girişimci siyaset kapsamında 2023 yılı içinde yurt dışında birçok temaslarda bulunduk. Yaptığımız temaslara ilişkin detayları dağıtımını yaptığımız Faaliyet Raporunda görebilirsiniz. Bakanlığımız personelinin Cumhurbaşkanlığımız tarafından yürütülmekte olan çeşitli çalışmalarda aktif olarak görev aldıklarını ve bu çalışmalara katkı koyduklarını da hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bu noktada özellikle ifade etmek istiyorum ki; Dışişleri Bakanlığımıza içinde bulunduğumuz bu çok önemli süreçte Devlet Genel Bütçesi içinden ayrılan pay yüzde 0.75’e tekabül etmektedir.

Değerli Milletvekillerim; Bütçemiz, Bakanlığın Bütçesi tahminen 16–17 Milyon Dolar civarındadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Dışişleri Bakanlığının Bütçesi ise neredeyse 130 Milyon Dolardır. Dışişleri Bakanlığımızın Bütçesi gerek Güney Kıbrıs, gerekse birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır. Bakanlığımız merkez örgütüyle sayısı bugün 27’ye ulaşan ve yenileri açılması öngörülen yurt dışı uygulama birimlerimiz faaliyetlerini çok kısıtlı imkanlara rağmen en iyi şekilde yerine getirmek için takdire şayan gayret göstermektedir. Bu yeni dönemde hem Bakanlığımızın, hem de yurt dışı uygulama birimlerimizin kadrolarının güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kıbrıs Türk Halkının haklı taleplerini ortaya koymak ve seslerini duyurmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen yurt dışı temaslar kapsamında Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları Kalemi önem arz etmektedir. Şüphesiz ki imkanlar zorlanarak yurt dışı temaslar azami noktaya taşınacaktır.

Evet teşekkür ederim. Sizlerin görüşleri ve eleştirileri ışığında tekrar sizlere cevap vermeye çalışacağım.

BAŞKAN – Sayın Doğuş Derya, buyurun Kürsüye.

Buyurun hitap edin Yüce Meclise.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) – Değerli Kıbrıs Türk, halkı sevgili arkadaşlar; ilk defa böyle bir usul oldu Sayın Dışişleri Bakanı önceden bir sunum yapma ihtiyacı hissetti. Yani alışkanlıktır. Dışişleri Bakanlığı sözkonusu olduğu zaman benzer bir durum Cumhurbaşkanlığı Bütçesi için de geçerli, genelde Kıbrıs siyasetiyle ilgili konular gündeme getirilir, özellikle Dışişleri Bakanlığının altındaki temsilciliklere ayrılan bütçe ve yapılan faaliyetler konuşulur ve genelde dar bir siyasi tartışmanın içine hapsedilmeye çalışılır konuşulan şeyler. Bu özellikle Tahsin Bey’in sözkonusu olduğu durumlarda işte federasyon savunanlara “siz zaten devlete inanmıyorsunuz, Rumcusunuz üzerinden yapılan yakıştırmalar, işte iki devletliliği savunan bizler öz ve Türk’üz” üzerinden böyle kutuplaşmış bir dil içinden konuşulur ve aslında çok dar bir alanın içinde konuşmamız gereken şeyleri konuşamadığınız ortaya çıkar. O yüzden ben bugün farklı bir şey yapıyorum. Uluslararası politikanın özellikle son 20–25 yıldır geçirdiği dönüşümlerden, daha global bir kontekstten adaya ve Doğu Akdeniz’e gelmeye çalışacağım. Çünkü siyaset de, savaş da, uluslararası diplomasinin şekilleniş biçimi de ciddi şekilde dönüşüm geçiriyor. 1990 sonrası başlayan 2000’li yıllarla birlikte katmerlenen ve son 15 yıldır ivme kazanan bir şiddet sarmalı içinde dünya. Irak, Afganistan, Suriye, Yemen, Türkiye, Mısır, Fransa ve dünyanın hemen her yerinde hayatlarımızın içine sızan bir şiddet sarmalı bu. Modern dünya tarihinin en büyük mülteci krizlerinden birine yol açan, yüz binlerce insanın yerinden edildiği, öldüğü, kentsel altyapıların yok edildiği, savaş hukukunun zaman zaman berhava edildiği, kimyasal silahların kullanıldığı ve çok ciddi bir silahlanmaya paralel giden, aslında dünyayı düzenleyen normların yer değiştirdiği bir dalganın içinden geçiyoruz. Artık savaş dediğimiz şey Birinci ve İkinci Dünya Savaşında gördüğümüz gibi düzenli ordular, konvansiyonel savaşlar ve ülkenin, ülkelerin bloklar halinde bölünüp dünya haritasını yeniden biçimlendirdiği bir formun çok ötesinde şekillenmeye başladı. Yurttaşların zorunlu askerlik hizmetine alındığı, düzenli ordularla yapılan savaşların yerini kitle imha silahları, İHA’lar, SİHA’lar, yurttaş olmayan insanlardan oluşan ve şirketlerce yürütülen paralı asker ordularının olduğu yeni bir dünya düzeni aldı. Küreselleşen teknoloji ve ekonomi ağları savaşın biçimini uluslararası güvenlik koordinatlarının şamalarının inşaat ediş biçimini değiştirdi ve artık doğrudan Ulus Devletlerin değil askeri endüstri ve aynı zamanda finans kapital ile bağlantısı olan özel şirketlerin kar amaçlarının belirlendiği, belirlediği bir kaotik ortamın içindeyiz.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sunat Atun’a devreder.)

Şimdi bu özel askeri endüstriyi doğuran nedenlerden birazcık bahsedip devam edeceğim. Soğuk savaş sona erdikten sonra güvenlik piyasasında ciddi bir dönüşüm yaşandı sevgili arkadaşlar ve savaşın yapısı değişti, iki kutuplu dünyanın ortadan kalkmasıyla beraber ve özelleştirmenin hız kazandığı bir sürecin içine girdik 1990’lardan itibaren. Bu üç değişken özellikle özel askeri şirketlerin kurulmasına yönelik global düzeyde bir talep yarattı ve özel askeri firmalar aslında yeni gelişen global düzenin temsilcisi olmaya başladı. Soğuk savaşın bitişini takiben askeri güçlerin arz ve talebinde ciddi kitlesel dağılımlar söz konusu oldu. Özellikle etnik çatışmalar biliyorsunuz 1990 sonrası Sovyetler Birliğinden arta kalan yerlerde mikro milliyetçi hareketler yükseldi. Etnik çatışmalar ve yeni bir ulus devlet dalgası oluşmaya başlamıştı. İç savaşlarda artış sözkonusu oldu ve aslında ulusların güvenliğini tehdit edici yeni bir unsur olarak ortaya çıkmaya başladı, parçalanmış küçük bazlı yoğunluklu çatışmalar. Bu çatışmalar bir yandan arabuluculuğu gerekli kıldığı gibi başka tür devlet dışı aktörlerin de müdahalelerine kapı açtı ve birçok devlet dışı aktör ilk defa 1990’lı yıllardan itibaren sahaya, çatışma sahasına doğru girmeye başladı. Bunun içerisinde yapılan akademik güvenlikle ilgili yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz; yerel savaş lortları var, paramiliter gruplar var, uluslararası suçlular var, uyuşturucu tekelleri var ve küreselleşmeyle beraber küresel networkleri artan organize suç örgütleri var. Soğuk savaşın ortadan kalkmasıyla dünyadaki ulusal orduların da ölçek olarak küçülmeye başlaması aslında bu askeri endüstrinin gelişmesi bağlamında ivme kazandırıcı bir etki oldu. 1990’dan sonra 6 Milyondan fazla personel ordulardan ayrılmak durumunda kaldı ve bu yeni doğan askeri endüstri için ciddi bir yedek iş gücü deposu. Bunları neden anlattığımı az sonra daha iyi anlayacaksınız. Ordu içindeki birçok üst düzey birlikler işsiz kaldılar ve bu askeri endüstri dediğimiz alana doğru yöneldiler ve işlerini kaybedenler sadece askerler değildi, özellikle istihbarat servislerinde olan kişilerin de işsiz kalması sonucunda bu ulusal orduların küçülmesiyle beraber, aslında çok ciddi bir ağ olarak konumlanmaya başladı asker endüstrisi. Nitekim yapılan akademik çalışmalar gösteriyor ki KGB’nin yüzde 70’i yeni oluşan askeri şirket endüstrisi içinde yer aldı. Gene Sovyetler Birliğinin ortadan kalkması kitle silahları stokunun piyasaya açılmasına yardımcı oldu. Makineli tüfekler, tanklar, jetler maliyetini karşılayabilecek herkes tarafından erişilebilir oldu. Bütün bunlar askeri özel firmaların gereksinim duyduğu iş gücü ve teçhizat için gerekli koşulları da sağladı. Daha önce herhangi bir çatışma durumunda süper güçlerden yani işte kimisi Amerika’dan, kimisi Sovyetler Birliğinden güç alan, özellikle gelişmekte olan ülkeler yavaş yavaş güçsüzleşmeye başladı ve özel şirketlere olan talebi aslında kışkırtan bir neden olarak bu da ortaya çıktı. Siyasal otoriteleri ve güçleri açısından etkisiz hale geldikleri için, yani aslında çökmeye de başlayan devletler geniş bir istikrarsızlık ortamı içerisinde bu şirketlere doğru yöneldiler. 11 Eylül’e kadar aslında bu şirketlerin varlığı daha ziyade görünmezdi sevgili arkadaşlar. İlk defa 2007 yılında Irak’ta özel askeri şirketlerin dört personelinin öldürülmesiyle Kartallar Harekatı olarak bilinir, böyle bir özel askeri endüstri olduğu yavaş yavaş dünya gündemine gelmeye başladı. Ve bunlarla ilgili araştırmalar ilk defa yakın dönemde yani bundan bir 15 yıl öncesine dayanır çıkmaya başladı. Devletin rollerini, devletin rolünü almaya başlayan kâr amaçlı şirketler yeni dünya düzenini şekillendirmeye başlayan kuvvetler olmaya başladı. Şimdi bunun içerisinde Amerika ve İngiltere’nin özel bir yeri var. Eskiden İkinci Dünya Savaşı öncesinde sömürgecilik ya da kolonyalizm sömürülecek olan yerlere gidildiğinde medeniyet götürüyoruz adı altında gidilirdi. Yani İngiltere örneğin, Hindistan’a gittiğinde Hindistan’ın bütün kaynaklarını bir yandan tüketirken oraya medeniyet götürdüğünü söylerdi ve bir anlamda da aslında batı demokrasisini ya da sivilizasyonunu medeniyetini oraya taşırdı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ulus Devletlerin özellikle antikolonyal mücadeleler sonucunda yavaş yavaş ortaya birazcık daha belirmesiyle daha üçüncü dünya ülkelerinde bunun adı değişti. Artık medeniyet götürme olmadı ama İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton Woods sistemiyle işte IMF ve dünya bankasının yapısal uyum programları, kredi mekanizmalarıyla gelişmekte olan ülkeler kabuk değiştiren kapitalizme mikro kredi yapısal uyum programları üzerinden adapte edildi ve aslında Amerikan dominasyonu bir miktar bu dönemde tesis edildi. Gelin görün ki özellikle 1990 sonrasında artık bu kolonyalizmin biçimi değişmeye başladı ve daha önce insani müdahale adı altında yapılan retorik yavaş yavaş haklı savaşa dönüştü, özellikle haklı savaş retoriğine dönüştü. Özellikle 2011, 11 Eylül sürecinden sonra. Pardon, 11 Eylül sürecinden sonra. 2011’de değildi 11 Eylül. Artık demokratik bir retoriğe ihtiyaç duymadan ülkelere giriş başladı ve uluslararası hukukun önemini yitirmeye başladı. Bugün işte pos hakikat dönemini konuşuyoruz ya artık hukuki teamüllerin, yaptırımların görünmez kılındığı otokratik liderlerin kendi bildiğini okuduğu, hukukun esamesinin, uluslararası hukukun da, denetleyici uluslararası mekanizmaların gücünü kaybettiği bir alanda kâr amacı güden askeri şirketler siyaseti global politikayı domine etmeye başladı. Şimdi bunların bir yandan kâr amaçlı kuruluşlar olarak finans piyasasında, borsalarda da aktiviteleri varken öteki taraftan devletlere lojistik destek, taktik saldırı operasyonları, stratejik planlama, gizli istihbarat edinme, analiz etme, operasyonel destek, çatışma bölgelerinde savaşma ve savunma, askeri eğitim ve askeri teknik yardım gibi bir dizi hizmet götürdüğünü görüyoruz. International Consortium of Investigative Journalists’in 2002 yılında yayınladığı ve yaklaşık iki yıllık bir araştırma sonucunda elde ettiği bazı veriler var, dünyada 90’a yakın özel askeri şirket bulunuyor sevgili arkadaşlar ve bunlar 110 ülkede faaliyet gösteriyorlar. Bunlar aslında 2000’li yılların başlarındaki veriler, bu şirketlerin içinde yer aldığı yıllık 100 Milyar Dolarlık bir endüstri var ve aradan geçen 20 yılda sayıları da, iş hacimleri de arttı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere özellikle bu şirketlerin menşei olan ülkeler operasyonel olarak ilk sahada bulundukları yerler de Afrika, Güney Amerika ve Asya oluyor. Çok yakın zamanda Uzak Doğu’dan Körfez ülkelerine doğru da belli birtakım aktiviteleri var. Ve the Guardian yine bir araştırma yayınlıyor 2000’li yılların başında. Ve Irak’ta Pentagon’dan sonraki en büyük gücü bu özel şirketlerin oluşturduğunu belgeliyor. Resmi koalisyon kayıtlarına göre 2000’li yılların başında İngiltere’nin askeri gücü 9 Bin 900 birlik civarındayken, özel askeri güçlerin toplamı 10 Bini geçiyor. Yani Birinci Körfez Savaşıyla kıyaslandığında ateş hattında bulunan özel askeri personelin sayısının on kat artmış olduğu çıkıyor ortaya. Bu ne demektir biliyor musunuz? Her şey özelleştiriliyor ya, savaşın özelleştirilmesi deniyor buna da. Ve artık bu endüstri devletlerden aldığı paralar sayesinde kendi kendini döndüren, hatta zaman zaman operasyon yapabilmek için belli bölgelerde çatışmaları kışkırtan ve bunun üzerinden mühimmat satışı yapan, bunun üzerinden operasyon yapan ve kar eden birtakım şirketler olarak ortaya çıkıyor. Mesela 2003 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Orta Asya ve Afkanistan’ı içerecek şekilde Irak’a yönelik harcamaları 87 Milyar Dolar iken, özel askeri endüstriye bu miktar içinden ayrılan pay 30 Milyar olarak belirlenmiş. Yani Amerika’nın askeri harcamalarının üçte biri özel askeri şirketlere aktarılmış. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz ve hâlâ daha tam olarak detaylarına çok hakim olamadığımız çok ciddi bir gri alan var. Nitekim bu alanda bir hukuki boşluk da var. Bu yüzdendir ki İngiltere Hükümeti Green Paper diye bir rapor hazırlıyor ve bu alandaki hukuki boşluğu ortaya koyarken özel güvenlik şirketleriyle özel askeri şirketler arasındaki farkları ortaya koymaya çalışıyor ve bunun üzerinden bir hukuk, uluslararası hukuk inşa edilmesi gerektiğini söylüyor. Bugün karşımıza özellikle işte Libya meselesinde çok sıcak olduğu için Wagner’i duyduk. Başındaki kişi de uçağı düşürülmek suretiyle öldürülmüştü. Avustralya’da Unity Resources Group, Fransa’da GIOS, Almanya’da Asgaard, Peru’da Defusion Internacional, Polonya’da ESA, Güney Afrika’da Executive Outcomes gibi veya Londra merkezi Saint Line gibi ve Amerika menşeili olan Vinel Corporation, Tripal Company, Titan Corporation, North Group ve daha bir sürü şirket var ve bunların mantar gibi çoğalmaları aslında bir yandan da hükümetlerin bu şirketlerle hizmet alımını kendileri açısından risksiz görmesi. Neden? Savaşa gönderdiği artık kendi yurttaşı değil. Devletlerin giremediği yerlere şirketler girebiliyor. Kendi kamuoyuna hesap vermek zorunda değil ve ekonomik krizle beraber çok ciddi yoksulluk yaşayan ülkelerde işsiz kalan özellikle erkekler paralı asker olarak istihdam edilebiliyorlar. Dolayısıyla artık savaşırken ölen kişiler kendi yurttaşları değil, başka ülkenin yurttaşları olabiliyor. Nitekim Wagner’in örneğin Libya’da savaştırdığı kişilerin Rus olmadığını biliyoruz. Şimdi bu şirketler çoğaldıkça ne oldu? Ulus devletlerle ilgili bir paradigma değişikliği oluyor. Biraz oradan bahsetmek istiyorum.

 Modern siyasal düşünce devleti yurttaşlarını iç ve dış etkenlere karşı koruyan ve güvenliği sağlayan bir yer olarak görürdü. Hatta Weber’in tanımında biliyorsunuz ki devlet şiddet kullanma yetkisi, meşru şiddet kullanma yetkisi olan aygıt idi ve lâkin bugün devletin bu anlamdaki tanımı değişiyor. Artık devlet yani meşru güç kullanma tekeline sahip bir yer olmaktan uzaklaşıyor demek istemiyorum ama burda ciddi bir aşınma var. Ve global uluslararası sistem içinde devlet dışı özel, uluslararası hukuk içinde yeri belli olmayan bu şirketler uluslararası politikayı belirliyor ve bu aslında devletin işlevlerini de güvenlik açısından parçalayan bir fonksiyon gösteriyor. Şimdi, bugün savaşlarda bu etkinlik gösteren özel askeri şirketler aynı zamanda finans dünyasında da kâr elde ettikleri için zengin hükümetleri tercih ediyorlar, çünkü fakir olan devletler kendileri açısından kârlı değil ve bunları en çok kullananların Amerika ve İngiltere olduğunu söyledim. Detayda boğmak istemiyorum, birçok şirketle ilgili yapılan araştırmayı buraya getirdim ama süremi verimli kullanmak açısından… Savaşın yapısında olan bu değişiklik bir Birleşmiş Milletler Raportörünün söylediği gibi aslında halkların kendi kaderini belirleme, haklarını kullanmalarını engelleme ve insan haklarını ihlal etmek için devreye sokulan şiddet biçimleri ortaya çıkarıyor. Şimdi şu tesadüf değil. Dini, milli ya da etnik adı altında, bu kisve adı altında birçok Gerilla Grubunun örneğin İŞİD’in yaptığı tahribatı Orta Doğu’da ve Avrupa’da görüyoruz. Savaşın biçimini değiştiriyor derken şunu görüyoruz. Artık yani Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı, çıkmaz mı diye bir tartışmaya gerek yok. Çünkü savaşın her yerdeliği, (Only Present) her anda oluşuna şahit oluyoruz. Yani bir bakıyorsunuz Brüksel Havaalanında bomba patlıyor, bir bakıyorsunuz Londra Metrosunda, bir bakıyorsunuz Charlie Hebdo dergisine saldırı oluyor, Suriye’de oluyor, Türkiye’de oluyor. Bugün Gazze’de gene terör örgütü olarak aslına Hamas’ın yaptığı, başlattığı ve benzer bir yaklaşımla aynı terörist zihniyetle sivillerin katledildiği müthiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Görüntüde eski milli husumetleri kullanan ama arkasında özellikle enerji şirketleri tarafından desteklenen ciddi bir askeri endüstri var. Bu askeri şirketlerin arkasında özellikle enerji şirketlerinin olduğu birçok raporda var Tahsin Bey. Bir yandan gidip bir yıkım yapılıyor, öteki taraftan bir de inşaat, altyapı ve teknoloji sektörü var ki ben yıkılanı düzeltmeye geliyorum diyerek orada ciddi bir kapital ve sermaye döndürüyorlar. Böyle bir düzeneğin olduğu ve uluslararası politikanın, yeni dünya haritasının bu şekilde şekillendiği bir sürecin içindeyiz. Yani artık eskiden hani liberal demokrasiyi savunan insanların söylediği gibi ışıklı vitrinlerin örtebileceği serbest piyasa çeşitliliği içerisinde görmezden gelebileceğimiz sömürü ilişkisini geçmiş durumdadır. Kapitalizm deri bırakıyor. Kapitalizm kabuk değiştiriyor ve artık öyle bir canavar ortaya çıktı ki, onu yaratan devletler bile aslında bu canavarı kontrol edemiyor. İklim değişikliği, dünyanın gezegen olarak yok oluyor olması, insan hakları, çocukların öldürülmesi, bu büyük sermaye yapısı ve kendini bir yandan mühimmat üretimi, bir yandan askeri teknoloji, bir yandan belli yerlerde istihbarat servisleri, bir yandan operasyonel hizmet adı altında aslında kâr edebilmesi ve bu paraları borsada oynatması üzerinden şekillenen bambaşka bir yapıyla karşı karşıyayız. Hani biz burda sürekli işte egemenlik, ulus devlet terimleri içerisinden konuşuyoruz ya, aslında bunun çok ötesinde bir dünya şekilleniyor ve biz buna dair henüz hazırlıklı değiliz. Biz böyle bir dünyanın içerisinde ne yapacağımızla ilgili biraz kafa karışıklığı yaşıyoruz. Artık belki iki bloklu bir sistem yok. Artık Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki bir soğuk savaş süreci içinde değiliz belki ama şöyle bir vaziyet var. Dünya giderek otokratikleşen devletleriyle hâlâ daha insan hak ve özgürlüklerinden bahsetmeye çalışan, bu kendi yarattığı canavarın karşısında durma konusunda liberal değerlere, demokrasiye tutunarak devam etmeye çalışan ülkeler arasında ikiye bölünmüş gibi. Tabii tarih nasıl bir süreç ortaya çıkaracak onu göreceğiz ama çok derinden hissediyoruz bu bölünmeyi. Yani bir yanda Rusya, Çin gibi otokratikleşen ve aslında bu otokratik devletlere giderek yaklaşan yakın coğrafyamızda olan Türkiye, öteki tarafta aslında bir zamanlar demokrasi götüreceğim, insan hakları götüreceğim diyerek savaşların en büyüğünü yapan Amerika Birleşik Devletleri, öteki tarafta bir kapitalist birlik olarak kurulmakla birlikte hâlâ daha insan hakları ve demokrasiden bahseden bir Avrupa Birliği var ve bizim bütün bunların içerisinde bunlardan birinde sanki saf tutmamız gerekirmiş gibi bir yere doğru itiliyoruz. Mesela otokratik yönetimlerin vaziyeti nedir diye birtakım araştırmalara baktım. V–Dem Enstitüsünün 2021 yılında yayınladığı bir Demokrasi Raporu var. 2010 yılında dünya nüfusunun yüzde 48’i otokratik rejimler altında yaşarken, bu oran 2021’de yüzde 68’e yükselmiş. Yani yüzde 20’lik bir artış var otokratik devletlerde. Son on yılda 41 ülkeden 32’ye inen liberal demokrasilerin hüküm sürdüğü ülkeler dünya nüfusunun sadece yüzde 14’ünü barındırıyor. Yani bütün dünyanın nüfusunun sadece yüzde 14’ü demokrasi altında yaşıyor. Ekonomist Dergisinin Intelligence Unit Raporu var. Şubat 2022’de yayınlandı. 2021 ölçümlerini veriyor. 167 ülkeyi incelemişler. Sadece 23 tanesi tam demokratik ülke kriterlerine uyuyor. 52’si kusurlu demokrasi, 35’i hibrit rejim, 57’si de tam otokratik olarak tanımlanmış. Türkiye bu indekse göre tam otokratik devletler içerisinde sayılıyor. Uganda, Siyar Alone, Zambiya, Benin ve Gambiya’nın bir tık altında, Pakistan, Haiti, Kırgızistan, Nijerya gibi ülkelerin de bir tık üstünde. Tabii bu ölçümleri yaparken işte hukuk devleti olmak, seçimler, basın özgürlüğü, insan hakları gibi bir dizi kriterleri var bütün ülkelere yönelik baktıkları. Gene Alman Bertelsmann Vakfı iki yılda yayınladığı bir önemli Dönüşüm Endeksi Raporu var. 2021’de yayınlamışlar. En son herhalde bu yıl çıkacak yakında. Türkiye demokrasi statüsü sıralamasında 10 üzerinden 4.8 ile 137 ülke içinde 77’nci sırada yer almış. Farklı başlıklarda değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Türkiye siyasal katılım içinde 5.8. Hukuk devleti açısından 3 buçuk. Kurumların istikrarı açısından 3. Uluslararası aktörlerle ilişkiler ve diplomatik uzlaşı kapasitesi açısından 3 puan almış. Yani bu otokrasiler çağında aslında maalesef Türkiye’nin son 10 yıldır bir miktar işte bu 2011’den itibaren restorasyon sürecine gireceğiz diyerek biraz da bu yeni Osmanlıca ideolojiye yaslanarak yürüttüğü dış politika aslına Türkiye’yi batılı demokrasilerden koparan ve daha sonra Çin modeli bir ekonomik büyüme uygulayacağız diyerek aslında batılı ekonomilerden ve işte şu anda dünya düzenini şekillendiren kapitalizmin en temel kurallarından bile koparan bir yere doğru gidiyor. Bu Türkiye’nin dış politikası açısından daha önce söylenen dış politikada sıfır sorundan, dış politikada sıfır komşuya gelmesine neden olan vahim bir süreç yaratıyor. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Çünkü Türkiye hem jeopolitik konumu itibarıyla hem tarihsel kuruluş ve şekillenişi itibarıyla Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti batılı demokrasilerle hasbihâl eden ve kendini Avrupa’da, Avrupalı değerler üzerinden tanımlayan laik, modern bir devlet olarak inşa olmuştu. Buradan bir miktar bir geriye düşüş var.

Şimdi bir süredir aslına bizim yakın coğrafyamızı veya bizi etkileyen coğrafyalarla da, işte Ukrayna Savaşını konuşuyoruz, Doğu Akdeniz’deki bölüşüm kavgasını konuşuyoruz, NATO’nun genişleme süreci var, AB’nin genişleme süreçleri içinde ortaya çıkan sorunlar var. Çin gibi aktörlerin uluslararası siyasete daha çok müdahil olmaya çalışmaları var. Buralardan baktığımızda reel politiğin gerekleri üzerinden konuşma ihtiyacı bende artıyor Tahsin Bey. Artık işte sen Federasyon istiyorsun Rumcusun, sen işte KKTC’nin egemenliğini, bağımsızlığını savunuyorsun Türkçüsün, biri vatan hainidir, öteki vatanı sevendir üzerinden değil, bugünü reel politik içerisine global politika nasıl şekilleniyor, bunun içerisindeki aktörler, onların ekonomileri bu şekillenişten nasıl etkileniyor, bizim ülkemiz bundan nasıl etkileniyor? Bunları daha bütünlüklü ve akıllı bir şekilde konuşma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Slogana boğduğumuz zaman ülkenin içine kapatıldığı durumda birbirimizi anlamayı geçin, duymuyoruz bile. O yüzden hassaten ricamdır; yani bir sunuş konuşması yaptınız. Orda da girişiniz benzer bir sloganik cümlelerle iki devletlilik, işte Rumları suçlayan falan, bunun üzerinden ifade edildi ama biraz reel politikten gelerek gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Bakın; Türkiye’nin jeopolitik öneminden bahsederken özellikle doğalgazın, yani Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya transfer edilmesinin en feasible yöntem olduğunu söyleyen ve bu doğalgaz meselesinin Kıbrıs’ta bir çözüm için değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen bir partinin mensubu olarak, Türkiye’nin jeopolitik öneminin bile artık yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı birtakım gelişmeler oluyor dünyada. Örneğin: Eylül ayında, 2023’ün Eylül ayında Hindistan’da 19 ülke ki bunlar dünya ekonomisinin büyük kısmını oluşturan ekonomiler, ülkeler. Avrupa Birliğinden oluşan bir G20 grubu liderler zirvesi oldu Hindistan’da Yeni Delhi’de iki günlük süren bir zirveydi. Bu zirvede Afrika Birliği de G20’ye dahil oldu ve Avrupa Birliği gibi bir statü kazandı. Çin ve Rusya liderleri bu G20 zirvesine katılmadılar. İşte bayağı uzun bir sonuç bildirgesi var. Gene küresel iklim krizinden işte toprak gaspı olmamasından, işte Ukrayna’yla ilgili daha böyle yumuşak cümlelerin edildiği Rusya’nın bir önceki dönem suçlandığı gibi suçlanmadığı cümleler var. Ama burada esas önemli olan; şöyle bir karar çıktı. Bu zirvede Hindistan’ı körfez ülkelerine bağlayacak Ürdün, İsrail oradan da aslında Yunanistan’a uzanacak bir yol hattı kurulması kararı verildi. Şimdi çizilen güzergah Çin’in Kuşak Yol Projesine alternatif olacak bir güzergah olarak şekillendirildi. Çünkü Amerika Çin’in şu anda uluslararası aktör olarak ve otokratik bir devlet olarak dünyada giderek büyüyen bir yer almasından veya işte Rusya’dan rahatsız oluyor ve dengeleyecek bir güç olarak Hindistan’a yeni bir pozisyon kazandırmak istiyor ve onu bir bölgesel güç olarak Çin’e alternatif olarak çıkarmaya çalışıyor. E, ve bu güzergah çok büyük bir yatırım alanı olarak ortaya çıkıyor. Yani dedim ya hani bir yandan savaşlar yaratıyorlar, yıkıyorlar sonra oraya işte enerji şirketleri gidiyor, inşaat şirketleri gidiyor, altyapı şirketleri gidiyor, bu güzergahın inşasında Türkiye yok. Türkiye yok. Yani aslında gelecek olan güzergah körfez ülkelerinin Türkiye’ye bağlanıp gidecek olsa çok daha feasable ve mantıklı fakat son yıllarda Türkiye’nin Gunboat diplomasi üzerinden özellikle işte Yunanistan’la iki NATO ülkesi olarak girmiş oldukları ciddi gergin ilişkiler, Doğu Akdeniz’de işte sürekli böyle bir işte bu savaş gemisi diplomasisi üzerinden çatışmacı bir yerden pozisyon alması, iki devletlilik adı altında BM Güvenlik Konseyinin kabul etmeyeceği, bizim çok da fazla işimize yaramayacak ama kendi doğal gazdaki payını alıncaya kadar aslında bir miktarla Kıbrıs sorununun rehin tuttuğu süreç batılı demokrasiler açısından Türkiye’yi işte oyunun huysuz çocuğu, işte bir miktar nasıl diyeyim işte yaramaz çocuk başımızı daha fazla ağrıtmasın gibi görmesine neden oluyor. Özellikle Amerikan Dışişlerinde. Ve bu projeyle aslında bir yandan işte bir taşla, birkaç kuş kur vurmaya çalışıyor Amerika, İsrail Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini bir yandan şey yapacak destekleyecek. Türkiye biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği konusunda en son Meclise sevk etti bunu ama istediğini vermedi. Yani Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin istediklerini yaptı ama vermedi. Şimdi Yunanistan’la son birtakım görüşmeler var. Bu görüşmelerin metin olarak içeriği çok basına yansımadı. Yani biraz turizm, bir miktar ticaret hacmini 5 Milyar Dolardan, 10 Milyar Dolara çıkarma gibi olumlu gelişmeler var ama temelinde Göç Anlaşmasının yenilenmesi olduğu söyleniyor uluslararası basında. Nedir yani bu Göç Anlaşması. Türkiye aldığı mültecileri biraz daha tutsun, hatta mümkünse bir miktar daha mülteci alsın. Türkiye gibi ekonomik potansiyeli, sosyal potansiyeli ve siyasi potansiyeli bu kadar yüksek bir ülkenin, yani insani bir durumdur mülteciler şeyim yok yani benim onlar savaştan kaçmak zorunda ama sadece mülteci barındıran bir sığınma bölgesi olarak konumlandırılması ve kendi ekonomik potansiyelini sırf dış politikada bu izlediği biraz da ideolojik yaklaşım dolayısıyla, rasyonel olmayan reel politikle bağdaşmayan politikalar dolayısıyla otokrasiye doğru kayıyor olması ve kendini batılı demokrasilerle değil de, otokratik devletlerle tanımlıyor olmasının zarar verici olduğunu düşünüyorum ve bugün yürürlüğe koyulan Kıbrıs politikasının da tam da bu otokrasiye kayışla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Gelin görün ki Ulaş Barış yazdı, yaklaşık birkaç saat önce. Cumhurbaşkanı Tatar Rus Haber Ajansı TAS’a konuşup KKTC’yi tanıyın demiş. Çünkü federal çözüm tarzı Avrupa çözümü olursa Türkiye Ada’dan gider, Rusya da bölgedeki etkinliğini ve Ada’daki bağlarını kaybeder. Böyle bir siyasi gaf olamaz, böyle bir siyasi gaf olamaz! Bir; Rusya gibi otokratik bir devlete diyor ki KKTC’yi tanı, çünkü senin buradaki varlığının garantisi Türkiye’dir. Türkiye’yi aşağılayan bir yaklaşım bu. İkincisi; Türk tezi olan federal çözümü Avrupa çözümü olarak tanımlıyor. BM nezdinde yapılan müzakereleri sanki Avrupa Birliği nezdinde yapılıyormuş gibi ele alıyor ve Kıbrıslı Türklerin menfaatine olan bir çözüm biçimini yıllar boyunca Rauf Raif Denktaş’ın masada BM parametresi haline getirerek aslında Kıbrıslı Türk toplumunun kazandığı iki bölgelilik, iki toplumluluk ve siyasi eşitlik gibi kriterleri de görmezden geliyor. Acaba diyorum Sayın Tatar’ı Ünal Bey’le beraber Türkiye’ye çağırdılar ya, bu kadar gereksiz ve boş konuşmasın diye mi çağırdılar acaba? Çünkü şu anda gerek Türkiye, Yunanistan arasındaki ilişkiler, gerekse geçenlerde Sayın Erdoğan’la Biden’nın yapmış olduğu bir telefon görüşmesi var. Bunlar şu anda Türkiye’nin özellikle uzun süredir biraz maksimalist, biraz güç politikasına dayanan dış politikası dolayısıyla Türkiye’ye akışı duran yabancı sermayenin yeniden ülke ekonomisine gelebilmesi için önemli adımlardır. Destekliyorum ve takdir ediyorum. Türkiye’nin yeniden Avrupa Birliğini gündemine alan Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ı da bir Barış Havzası Projesi olarak konumlandırarak aslında çözümünü destekleyen bir yerden kendi enerji denklemi içerisinde de pozisyonunu alabilen bir ülke olarak görmek istiyorum. Çünkü az önce söyledim. Yani Türkiye şu anda otokratik devletlere yanaştığı için batılı demokrasilerden kopması bunun bir sürü ekonomik maliyetinin ve siyasi sonucunun olmasına mahal veriyor. Özel temsilci atandı. Çok mutlu olmasanız da bundan ve belli ki Türkiye bir yandan işte Türk Devletleri teşkilatı işte gözlemci üyeliği falan filan diye iç kamuoyuna özetleme “P” destekli bir koalisyon ittifak söz konusu da olduğu için bir yandan bunu söylüyor ama öteki taraftan batıyla kabloyla elektriği aslında müzakere ediyor. Çünkü Ersin Beyin işte bu sizin sunuşunuzda söylediğiniz Azerbaycan ki orada çok fazla düzgün bir görüşme yok. Özbekistan ve Kırgızistan ziyaretlerinde kabloyla elektrik ilk defa şu şekilde tarif ediliyor Fikri Bey. Enterkonnekte sistemiyle doğal gazın Avrupa’ya taşınması. Bakın hatırlar mısınız 2016, 17, 18 yıllarında bu enterkonnekte sistem sürekli bize nasıl yedirilmeye çalışılıyordu. Kıbrıslı Türklerin enerji ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Arz güvenliği için senkrom paralel bağlantı yapılacak. Biz de diyorduk ki aklımızla dalga geçmeyin. Bunun Kıbrıslı Türklerin menfaatleriyle bir alakası olmadığını biliyoruz. Doğalgazın Avrupa’ya transformasyonu için bu enterkonnekte sistemin yürürlüğe koyulmaya çalışıldığını biz biliyorduk zaten şu anda bunun üzerinden demeçler veriliyor. Ha, eğer burada Kıbrıslı Türkler açısından çözüm ekonomik kalkınma, özellikle bizim için yıllar boyunca Kıbrıslı Rumlara karşı verdiğimiz varlık mücadelesinde biz siyasi bir entite olarak dünyada uluslararası statümüzü ve yerimizi almak istiyoruz. Bütün bunları karşılayacak bir politika ortaya çıkıyorsa bunu sonuna kadar destekleriz. Bunun yolunun da dünyanın tanıdığı federal çözümden geçtiğini biliyoruz. Win-win, kazan-kazan olabilmesi için de garantör ülkelerden biri olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını aynen bizim gibi Kıbrıs Cumhuriyetinin kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türkler gibi alarak mümkün olabileceğini de savunuyoruz. Ama otokratik devletlere yanaşarak aslında dünyada çatışma yaratmak suretiyle belli birtakım askeri şirketleri zengin eden, bundan para alan, organize suç örgütleriyle bağlantılı, mafyokrasinin, yani bürokrasinin mafyalaştığı derin devletlerin devletin kendisi haline geldiği yerler ile ittifaklar kurulacak ve bunun üzerinden bu toplumun geleceği şekillendirilecekse buna itirazımız var biliyorsunuz. O yüzden işte iki devletlilik, egemenlik, eşit egemenlik bunların hayatta bir karşılığı yok. Çok konuştuk bu Kürsüden, tekrar konuşma ihtiyacı bile hissetmiyorum. Yani Hristodulidis biz Rusya’yla çok iyi ilişkileri var diye şüpheyle karşılıyorduk. Şimdi Sayın Tatar Rusya, bakın AB çözümü olur, federal çözüm olursa Türkiye’ye gider sizinle müttefikiniz gider diyerek kendisi itiraf ediyor gafil muhbir gibi benim söyleyeceklerim bu kadardır.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğuş Derya. Söz sırası Sayın Asım Akansoy’da. Sayın Akansoy buyurun lütfen.

ASIM AKANSOY (Gazimağusa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; evet çok uzun konuşacak değilim. Öncelikle dün sabahleyin öğrendik Sayın Tatar ve Sayın Ünal Üstel İstanbul’a gitmişler Sayın Erdoğan’la görüşmek üzere. Görüştüler akşamleyin de geldiler. Bu saat oldu, bugün saat 4 buçuk civarında Başbakandan bir açıklama geldi. Görüşmenin içeriğiyle. Elbette ki Sayın Erdoğan’la görüşülecekti, görüşülmeyecektir diye bir şey yok. Fakat usul olarak burada çok ciddi bir hata olduğunu, yanlış olduğunu söylemek isterim öncelikle. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyla görüşmeye gidecekse en azından dönüşte bir basın açıklamasıyla veyahut basın toplantısıyla orada yapılan görüşmeler dile getirilir. Hatta belki de Meclisle de paylaşılır. Kamuoyu bilgilendirilir ve ona göre bir tavır sergilenir. Biz Mecliste bulunan vekiller olarak işte böyle vücut okumadan acaba ne yapıldı, geri adım söz konusu değil diyorlar. Bakıyoruz Sayın Tatar’ın vücut diline, Sayın Erdoğan’ın vücut diline, Sayın Ünal Üstel’in vücut diline neler oluyor, neler bitiyor diye çıkarsamalarda bulunmaya çalışıyoruz. Bu tabii her şeyden önce gayriciddi bir tutumdur. Bu gayriciddi tutumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü Kıbrıs sorunu olsun, Türkiye’nin buraya yönelik ekonomik öngörüleri olsun veyahut bizim beklentilerimiz olsun, her ne isterse olsun günün sonunda içerik olarak öncesinde ve sonrasında devlet geleneği bakımından açıklama yapılması lazım. Kamuoyunun bilgilendirilmesi lazım ve ona göre bizim de görüşlerimizi paylaşmamız lazım. Şimdi burada tabii son dönemin en büyük dedikodusu Dubai’de Sayın Erdoğan’la Hristodulidis’in ayaküstü karşılaşması, işte Türkiye’ye gel diye bir davet alması daha sonra bunun kişisel bir davet olduğunun ifade edilmesi noktası var. Ve yine sizin raporunuzda da okuduğum üzere Sayın Tatar’ın, Sayın Başbakanın yurt dışı ziyaretlerine bir baktım. Gerçekten yurt dışı diye bir ziyaret yok. Bir, iki tane Türk devletleri topluluğu ziyareti söz konusu, iki tane de Genel Kurula gitmiş New York’a Sayın Tatar. Bunun dışında da ciddi bir teması söz konusu olmamış. Yaklaşık 3 buçuk yıllık bir dönem Sayın Tatar bu görevi yürütüyor. Yeni bir siyasetle yürüttüğünü iddia ediyor. Fakat bu siyasetin elle tutulur herhangi bir kazanımının olmadığını ortaya koymakta fayda vardır. Eğer Kıbrıs Türk Halkı olarak biz özne olmak istiyorsak, kabul görmek istiyorsak, dikkate alınmak istiyorsak, belirleyici olmak istiyorsak, farkına varılmak istiyorsak, her şeyden önce biz kendi halkımız nezdinde bir ciddiyet ve sorumluluk içerisinde olmamız gerekir. Eğer kendi halkımız nezdinde bu ciddiyeti ve bu sorumluluğu taşımayacaksak nereden bekleyelim Hristodulidis Sayın Erdoğan’la değil de, Sayın Tatar’la görüşsün ya da bizlerle görüşsün. Böyle bir beklenti içine giremeyiz. Bütün dünya ülkeleri bugün tahmin ediyorum ki Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri Sayın Tatar’dan fazla Türkiye’yle, Ankara’yla görüşmektedirler. Gerek Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, gerek Türkiye’nin dış politikası ekseninde yapacakları Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki gaz arama süreçleri tüm bunlarda ne yazık ki Kıbrıslı Türkler artık yoktur. Kıbrıs Türkler temsil edilmemektedir. Her ne kadar Türkiye’yle iş birliği içerisinde, Türkiye’yle bir bütün siyaset yürütülmeye çalışılsa dahi Kıbrıslı Türklerin kendi hak ve çıkarları ekseninde kendilerini ifade edebilecekleri, özne olabilecekleri, güçlü olabilecekleri bir duruş ortada yoktur ve bu da gerçekten acı bir durumdur. Hüzün verici bir durumdur. Politikanız her ne olursa olsun. Dolayısıyla bunu bizim kabul etmemiz tekrar ediyorum mümkün değildir. Fakat bu gerçekten bir neden değil, bu bir sonuçtur. Yani bir neden sonuç ilişkisi kurduğumuzda 3 buçuk yıllık süre içerisinde ortaya konan yaklaşımların nasıl ele alındığı, nasıl tartışıldığı, nasıl gündeme getirildiği, kamuoyuyla yapılan açıklamaların ne olduğu, ne ölçüde dikkate alınır olduğu, dikkate alındığında, gözetildiğinde ne yazık ki biz şu anda savruk, ayakları çok fazla yere basmayan sadece egemen eşitliğe dayalı bir müzakere süreci talebinde bulunan ama egemen eşitliğin adını koyamayan bir yaklaşım, bir görüntü içerisinde bulunuyoruz. Yani bu aramızdaki siyasi farklılıklardan, Kıbrıs sorunuyla ilgili vizyon farklılığından, Kıbrıs sorunundaki beklentilerimizden, yol haritamızdan tamamen farklı bir meseledir ve de tekrar ediyorum hüzün vericidir. Raporumuzu özellikle ilk kısmını okudum Sayın Bakan dış politikamızın temel hedefleri ve unsurları kısmını okudum. Özellikle burada şunu ifade etmek isterim ki Ekim ayında İsrail’in Hamas’ı hedef aldığı saldırılarla başlayan bir vurgu vardır. Bu tabii eksik bir vurgudur. Çünkü günün sonunda Netanyahu’ya kesinlikle güven duymasak da, onun aşırı sağcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı yaklaşımlarını dikkate alsak da, unutmamamız gerekir ki Hamas’ın bu işi tetikleyen ilk hamlesi olmuştur ve bu hamle de Netanyahu’yu ciddi anlamda bir kıyıma sürüklemiştir. Şu anda Filistin’de bir kıyım yaşanmaktadır. Çok ağır bedeller ödenmektedir. Ve her gün basını biz de çok acı bir şekilde izlemekteyiz. Bu nokta itibarıyla elbette sadece sözlü olarak Filistin’den yana olduğumuzu ya da bu noktada savaşı reddettiğimizi, ya da 1967, ya da BM Güvenlik Konseyinin 242 Sayılı, yani 67 düzenine geri dönülmesi gerektiğine yönelik açıklamaları izliyoruz. Biz de konuşuyoruz bunları ama bunlar yeterli değildir. Burada özellikle belki KKTC olarak yükseköğrenim konusunda bu denli iddiamız varken Filistinli gençlerin ülkemizde de belli bir oranda ücretsiz olarak bu dönemde eğitim görmesini sağlayacak belli bir kota çerçevesinde bir hamle yapılabilir. Bu tür yaklaşımlar bence proaktif yaklaşımlar olur. Yani KKTC dese ki ben elli öğrenci alacağım, yüz öğrenci alacağım Filistinli ve bu çocukları burada okutacağım dört yıl boyunca veyahut burada olanlara sahip çıkacağım gibi bir söylem geliştirirse ben inanıyorum ki gerek Filistin halkı nezdinde, gerekse dünya nezdinde açılım yapma şansımızı bir ölçüde yakalayabiliriz. Proaktif siyaset de somut çalışmalar üzerinden dönebilecek olan bir yaklaşımdır diye düşünmekteyim.

Evet, bunun yanında tabii Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler ekseninde Özel Temsilci ya da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs temsilcisinin atanmış olduğunu da öncelikle Kıbrıs Rum tarafından öğrendik. Ve Kıbrıs Rum basını da sürekli olarak BM çerçevesinde yapılan gelişmeler, görüşmeler bağlamında çeşitli açıklamalarda bulunulmaktadır. Hristodullis açıklama yapmaktadır. Rum basını bu konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya koymaktadır. Şimdi genelde Kıbrıs Rum basının bu yönde gerçeğe dayanmayan her müzakere süreci öncesinde ve içerisinde çeşitli açıklamalarla karşımıza çıktığını biliyoruz. Burada da bir proaktif siyaset eksikliği ben tespit ediyorum. Şimdi Özel Temsilci ya da temsilci olarak atanan Sayın Cuellar’la olan ilişkide bizim daha aktif olmamız gerekiyor. Bizim belirleyici olmamız gerekiyor. Kendisiyle görüşmemiz gerekiyor. Kendisini kabul etmemiz gerekiyor. Madem Kıbrıs Türk tarafı da, Türk tarafı da Türkiye de bu konuda bir onay verdi ve bu kadın gelip göreve başlayacaktır ki Ocak ayında başlanacağı, başlayacağı söyleniyor. Burada bizim belirleyici olmamız lazım. Kıbrıs Rum tarafına bu işi bırakmamamız lazım. Bizim de bu BM çerçevesinde yapılacak olan hareketlerde makul, yapıcı, kapsayıcı ve belirleyici olmamız lazım. Bunun için de gerek Dışişleri Bakanlığının, gerekse Cumhurbaşkanlığının kamuoyunu bilgilendirici belli periyotlarda açıklamalar yapması bence oldukça önemli olur, tatmin edici olur diye düşünmekteyim. Bunu da buradan bu süreç nereye varır, nereye gider belli değil ama bunu da buradan ifade etmek isterim.

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelere girmek istemiyorum. Çünkü zaten bu konuda Cumhurbaşkanlığı Bütçesi sırasında çok ayrıntılı olarak görüşlerimi ifade ettim. Ancak çok net bir şekilde siz de ifade ettiniz ki beşinci sayfanın ikinci paragrafında diyorsunuz ki Kıbrıs Türk halkı ciddi zorluklar yaşıyor ve Ada’daki mevcut durum sürdürülemez. Esas mesele budur aslında ve tüm tarafların da kabul ettiği yegane çerçeve budur. Kıbrıs’ta içinde bulunulan statüko sürdürülebilir değildir ve bu statükodan çıkış yolunu bizim mümkün olabilecek bir perspektif üzerinden sürdürmemiz gerekmektedir. Her birimizin kendimize göre farklı siyasi yaklaşımları vardır. Bu yaklaşımları katı bir şekilde öne sürmek yerine olabilecek üzerinde durmak lazım. Elbette olabilecek olan eşitlik temelinde olması lazım. Olabilecek olan güvenlik temelinde olması lazım. Olabilecek olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının gözetileceği bir eksen üzerinde olması lazım gerektiğini burada ifade ederek bu sözlerime de son vermek isterim.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akansoy. Evet, söz sırası Sayın Fikri Toros’da. Lütfen buyurun.

FİKRİ TOROS (Girne) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; ben de Dışişleri Bakanlığı Bütçe görüşmesi fırsatını kullanarak son yıllarda özellikle bizleri de etkisi altına alan birtakım bölgesel gelişmeler, bölgesel dinamiklerden başlamak istiyorum. Çünkü bizleri etkileyen bu değişimler elbette sadece bölgenin değil, Adanın da ne şekilde yeni bir sürece gireceğinin belirleyicisi olacaktır. Ukrayna savaşından bu yana takriben iki yıl geçmiştir ve bu iki yıl içerisinde batı ittifakı diye adlandırılan bir güç oluşmuştur. Bu gücün esas amacı bu savaşta Rusya’yı cezalandırmak, caydırmak ve en ağır bir şekilde ötekileştirmek olmuştur. Çok ağır yaptırımlar uygulandı ve tabii ki çok büyük bir enerji ihracatçısı ve finans hizmeti ihracatçısı konumunda olduğu için bu yaptırımlar karşılığında ciddi farklı bir boyut kazandı Rusya’yla Avrupa ve batı ilişkileri. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleriyle birlikte gerek güvenlik mekanizmasını, gerekse birliği genişletme stratejisi belirledi ve yürürlüğe koydu. Bu çerçevededir ki Avrupa Birliği NATO iş birliği oluştu ve bu işbirliğinin ilerlemesi için tüm güçler seferber edildi. Bildiğiniz üzere NATO genişleme stratejisi çerçevesinde İsveç’in üye yapılmasına karar verdi ve burada NATO üyeleri içerisinde bir konsensüsla bunun sonuçlanması hâlâ daha sonuç bekleyen gündemde olan ve sonuç bekleyen bir konudur. Keza benzer bir şekilde Avrupa Birliği de on yeni ülkeyi tam üye yapacak bir genişleme kararı aldı ve bu kararı yürürlüğe koydu. Bu genişleme kararı içerisinde Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan da vardır ve Balkan ülkelerinin birlik dışındaki diğer ülkeler bulunmaktadır ve bu doğrultuda Avrupa Birliği Türkiye’de ve Yunanistan’da gerçekleşen seçimlerden hemen sonra çok güçlü bir iyi niyet ortaya koydu. Bu iyi niyet Türkiye tarafından da karşılık buldu. Türkiye’de de son seçimlerden sonra kurulan yeni Hükümet dış politika ekseninde yüzünü tekrar Avrupa’ya, Avrupa Birliğine döndürmüş olması Avrupa Birliğiyle ilişkilerini 2016 yılında kalan yerden itibaren yeniden başlatması, iyileştirmesi ve güçlendirmesi yönünde somut bir siyasi kararlılık sergilendi ve yine bildiğiniz üzere Türkiye Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle meydana gelen başta enerji ve gıda krizi olmak üzere bu krizlerin yarattığı etkileri hafifletmek için, asgariye indirmek için bir taraftan bir barış arabulucusu konumunu aldı. Aynı zamanda bu tahıl ve enerji krizini de hafifletmek için çok proaktif bir rol aldı ve bu rol de hayata geçti çok kısa bir süre içerisinde. Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın takdirini alarak.

Türkiye’nin, Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle ilişkileri tabii ki katılım müzakerelerinin yeniden başlamasıyla normalleşebilir ve bu katılım müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için de tabii ki karşılıklı olarak birlik ve Türkiye birbirleriyle çok yakın diplomatik ve siyasi istişareler içerisindedir. Birbirlerine karşılıklı olarak beklentilerini açıkça ortaya koymaktadırlar ve bu yönde de gerek Avrupa Birliği dış ilişkiler servisinin yayınladığı son raporda, gerekse ondan önce Komisyon ve Parlamentoda çıkan birtakım raporlarda görüleceği üzere bu süreç yeniden başlatılacak gibi görünüyor. Türkiye’nin beklentileri çok sarih. Türkiye katılım müzakereleri başlarken öncelikle Avrupa Birliğinin tüm üyelerinin, konsey üyelerinin bir bütün olarak Türkiye’nin tam üyeliği karşısında destekçi bir pozisyon almalarını bekliyor Türkiye. Aksi takdirde bu bütünlük sağlanmaması halinde Avrupa Birliğinin bu iradesi muteber sayılamaz. Ayrıca gerek az önce ifade ettiğim Avrupa Birliği-NATO iş birliğinin ilerlemesi noktasında, gerekse Avrupa Birliğinin yeni güvenlik mekanizmalarında özellikle ortak dış güvenlik harekatında Türkiye’nin de muhakkak bunlara dâhil edilmesi gerek Türkiye açısından, gerekse Avrupa Birliğinin ve NATO’nun genişletilmiş güvenlik mekanizması açısından zaruri olduğunu değerlendirmekteyim. Dolayısıyla bunlar karşılıklı olarak bu katılım müzakerelerinin başlamasıyla muhakkak ele alınacağını öngörmek mümkün. Türkiye’nin doğusunda, Ortadoğu’da Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Suriye diğer taraftan İsrail, Lübnan, Mısır, Libya’da gerçekleşen olaylar, gelişmeler gerek Ortadoğu’nun, gerekse Doğu Akdeniz’in ne şekilde yeni bir hal alacağının belirleyicileri olacaktır muhakkak. Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerjiye dönüş stratejisi, yani Yeşil Mutabakat dediğimiz; Green Deal Stratejisi çerçevesinde de gerek Doğu Akdeniz’de alternatif doğalgaz kaynaklarının istifade edilmesi, gerekse bu yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için gerekli olan elektrik enterkoneksiyon networkünün kurulması bu stratejinin önde gelen adımları olarak belirlenmiştir. Tüm bunlar tabii ki bölgedeki, bölgede devam eden savaş ve o savaşın etkileri tarafından fevkalade etkilenmiş durumdadır ve bölge ülkeleri arasında bu yönde istişareler de devam etmektedir. 7 Aralık tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında Atina’da başkanlar düzeyinde meydana gelen toplantı sonucunda bildiğiniz üzere Atina Bildirgesi denilen bir bildirge açıklanmıştır ve burada Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri prensibi üzerine bina edilen yeni bir döneme başlangıç yapılmıştır. Burada murat edilen başta enerji ve güvenlik olmak üzere aynen Avrupa Birliğinde olduğu gibi gerek turizm, ticaret, eğitim alanları olmak, gerekse iki ülke arasındaki dolaşımı kolaylaştırmak, gerekse bölgede hâlâ daha devam eden deniz yetki alanları üzerindeki ihtilafların bir şekilde, bir uzlaşıyla bölgesel iş birliğini kolaylaştırıcı bir konum alması. İki ülke arasında ele alan ve bu Atina bildirgesini oluşturan konular bunlar. Dolayısıyla bir taraftan Avrupa Birliğinin genişlemesi, diğer taraftan NATO’nun genişlemesi. Bu çerçevede Türkiye’yle olan ilişkilerin yeniden şekillenmesi, diğer taraftan Avrupa Birliğiyle birlikte hareket eden Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin ilişkileri transatlantik ilişkiler. Doğu Akdeniz’deki komşuluk ilişkileri ve onun temel öncü motivasyonu olan bu enerji iş birliği tüm bölgeyi yeniden şekillendiren güncel dinamikler diyelim. Tabii ki Kıbrıs gerek Türkiye–Yunanistan üçgeni içerisinde gerekse Doğu Akdeniz’de adeta bir çekirdek konumundadır. Bu inkar edilemez bir gerçek Kıbrıs aynı zamanda, Kıbrıs sorununun çözümlenmemiş olmasına rağmen, sorunlu bir ülke olmasına rağmen ve Kıbrıslı Türkler anayasadan dışlanmış olmasına rağmen, tam teşekküllü bir Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye arasında meydana gelen bu dinamiklerde Kıbrıs’ı bir istisna olarak görmek mümkün değildir. Muhakkak Kıbrıs’ta çekirdek konumunda olduğuna göre Kıbrıs’taki sorunun da bir an önce çözülmesi, çözümlenmesi ve Kıbrıs etrafındaki bölgede bu ihtiyaç duyulan istikrar, güvenlik ve enerji odaklı iş birliğinin de önü açılması muhakkak gündeme gelmektedir. Okuduğumuz tüm raporlarda bunu görmek çok net, çok sarih. Kıbrıs’ta bölgede Kıbrıs Adasında ve Kıbrıs etrafında bölgede son yıllarda yaşananlar maalesef rasyonel ve yapıcı olmaktan fevkalade uzak. Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti adına Kıbrıs sorununu göz ardı ederek, Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi dışta bırakarak adeta Kıbrıs’ın tek sahibiymiş gibi Kıbrıslı Rumların çıkıp Mısır’la ve İsrail’le münhasır ekonomik bölge müzakeresi yapması ve bunun sınırlandırılmasını gerçekleştirmesi elbette kabul edilebilir bir şey değildir. Keza bu sorun çözümlenmeden deniz yetki alanları netleşmeden böyle bir şeyin yapılması, yapıldığı günden beri takriben 13 yıldan bu yana bölgede zaman zaman çok ısınan gerginliklere yol açmıştır ve günün sonunda da bu bölgesel iş birliği falan bunların hiçbiri hayata geçememiştir. Kıbrıs sularında bulunan rezervlerde sadece bulunmakla sınırlı kalmıştır. Orada herhangi bir üretim, herhangi bir pazarlama, bir ticari menfaat elde edilememiştir. Dolayısıyla bu durum devam ettiği sürece, Kıbrıs’ta bu statüko devam ettiği sürece, bu siyasi sorun devam ettiği sürece ve bölgeye olan yansımaları devam ettiği sürece, deniz yetki alanlarının hakkaniyet ve orantılılık prensiplerine uygun bir şekilde yani BM deniz hukukuna uygun bir şekilde çözümlenmesi olasılığı çok düşük. Karşılıklı olarak bu sorunun devamı bu deniz yetki alanları üzerindeki sorunun devamı da Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştırmaya mahkum dolayısıyla böyle karşılıklı bir ilinti kurmak mümkün. Hiçbir şekilde bu sorun Kıbrıs meselesinin kapsamlı olarak çözümlenmesini, engellemesine fırsat verilmemelidir ve bunu söylerken son aylarda, yakın bir geçmişte Lübnan ve İsrail, yani çok uzun yıllardır iki ülke arasında devam eden çatışmayı hepiniz biliyorsunuz ve bu çatışmanın ne kadar kanlı olduğunu da hepiniz biliyorsunuz. Bu iki ülke arasında münhasır ekonomik bölge sınırlandırılması konusunda bir anlaşma yapıldı. Yani siyasi sorun çözümlenmeden bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma da Amerika Birleşik Devletlerinin atadığı bir özel temsilcinin hakemliğinde ve UNCLOS, yani BM deniz hukuku tahtında bir tahkim yöntemiyle yapıldı. Kanaatimce Kıbrıs Rum yönetiminin de derhal bu yöntemi Kıbrıs–Türkiye arasında da bir sınırlandırma anlaşması için değerlendirmesi şarttır. Mevcut siyasi koşullarda böyle bir tahkim yoluyla bu deniz yetki alanlarının netleşmesi bana göre Kıbrıs’ta devam eden bu Kıbrıs müzakere sürecinde devam eden bu çıkmazın aşılmasında fevkalade etkili bir kaldıraç niteliğinde bir unsur olabilir. Bugün itibarıyla, Annan Planıyla bugün itibarıyla bu sorunun çözümlenememesinin esas sorumlusu olan Kıbrıs Rum liderliği eğer tüm Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yürüttüğü diplomaside bir federal çözüm için Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmeye gerekli olan, tüm iş birliğini ve kararlılığı sergilemeye hazır olduğunu söylerken, eğer samimiyse o zaman bu söylediğimi yaparak bu samimiyet sınavını verebileceğini değerlendirmekteyim. Dolayısıyla bu sürecin çıkmaza girmesinde esas sorumluluk sahibi sayın Hristodulidis, şu anda da ilk adımı atmakla sorumlu olduğunu değerlendiriyorum ve bu atacağı ilk adımın da bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılması üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun önemli bir teşvik unsuru olacağını değerlendirmekteyim. İkincisi, Kıbrıs Türk tarafı Crans-Montana kadar devam ettirdiği o güçlü çözüm iradesini devam ettirmek zorundadır. Barış süreçleri uzun solukludur ve bu uzun soluklu barış süreçlerinde tarafların istikrarlı, tutarlı ve güvenilir kalmaları çok önemlidir. Burada Kıbrıs Türk tarafına esas sorumluluk düşmektedir. Kıbrıs Türk tarafı Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu ve iki tarafın eşit toplum statüsünde yer aldığı ve meşru zemin diye kabul ettiğimiz zemine geri dönmesi şarttır. Bunu hiç geç kalmadan yapması lazımdır. Bunu yapabilmesi için de Birleşmiş Milletlerin almış olduğu yeni inisiyatif olumlu bir şekilde değerlendirilmesi lazımdır. Ocak ayından itibaren Adada göreve başlayacak olan yeni Birleşmiş Milletler temsilcisi tırnak içinde söylüyorum yapılan basın açıklamalarının yalancısıyım. Ortak zemin için bir arayış yürütecekmiş. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; ortak zemin diye bir şey yoktur. Tek bir zemin vardır yeni temsilcinin araştırması gereken ve başarıyla sonuçlandırması gereken iki tarafın, eş zamanlı ortak iradesini sağlayacak elverişli koşullar yaratmak olmalıdır. Biraz önce deniz yetki alanlarıyla ilgili paylaştığım görüşüm işte bu elverişli koşullara katkı koyabilecek nitelikte bir unsurdur. Bunun önemini vurguluyorum. Keza bununla birlikte bu sürekli olarak gündemimizde olan, değişik ortamlarda tartıştığımız, karşılıklı olarak birtakım önlemlerin geliştirilmesi ve bu önlemlerin yürürlüğe konması. Yani statükoyu değiştirecek, aşındıracak ve taraflar arası hem iş birliği tesis edecek, hem karşılıklı menfaat tesis edecek ve bir sinerjik ortaklık olan federal ortaklığı ve sadece işitilir değil, yaşanır hale getirecek önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Biz bunların tümünü destekliyoruz, desteklemekle kalmıyoruz bu yönde bu önlemlerin neler olabileceği yönünde de bir yığın çalışmalar yapıp, yürüttüğümüz diplomaside bunu tüm muhataplarımıza anlatıyoruz. Bilinmesi gerekir ki, bu yeni başlayacak olan diyalog sürecinde esas sorumluluk Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinde ve onun temsilcisinde olmakla beraber Amerika Birleşik Devletlerinin ve Avrupa Birliğinin de katkıları yadsınamaz bir öneme sahiptir. Dolayısıyla Türkiye ile ve Kıbrıs Türk tarafıyla, Avrupa Birliği başta olmak üzere ilişkilerin iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi elbette çok önemli etkenler olacaktır. Bu çerçevede, bu yılın büyük bir kısmı Avrupa Birliği kurumları nezdinde ki muhataplarımla yaptığım görüşmelerde Cumhuriyetçi Türk Partisinin görüşlerini onlara aktarmanın yanı sıra, bu yeni süreçte Avrupa Birliğinin ne şekilde bir rol üstlenmesi gerektiğini de anlatıyoruz ve bu çerçevede Avrupa Birliğinin 2004’de yaptığı devasa hata ve o hatanın sonucunda Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya bırakıldığı bedellerin ortadan kaldırılması, Doğrudan Ticaret Tüzüğünün muhakkak konseyde görüş birliği elde ederek oylanması ve yürürlüğe girmesi ve ayrıca Crans-Montanaya kadar Lefkoşa’da BM iyi niyet misyonunda görev yapan AB Ad–Hoc Komitesinin yeniden görevine devam etmesi ve Kıbrıs’ın Kuzeyinin de gerek müktesebata, gerek Euro bölgesine hazırlık süreçlerinin başlatılması ve hızlandırılması gerektiğini anlatıyoruz. Keza Türkiye’yle konuşmamın başında değindiğim, yeniden başlaması ümit edilen katılım müzakerelerinde Gümrük Birliği güncellemesi Türk vatandaşlarının birlik içerisinde dolaşımlarının kolaylaştırılması ve Türkiye’de sığınmacılara mali destek sağlayan sözleşmenin uzatılması, keza aynı şekilde yine konuşmamın başında belirttiğim gibi Avrupa Güvenlik mekanizmalarında Türkiye’nin de dâhil edilmesi bu sürece önemli katkı sağlayacağını Avrupa Birliğindeki muhataplarımıza anlatıyoruz ve tüm bunların Türkiye’nin yerine getirmesi gerekli olan Kopenhang Kriterlerine de önemli katkısı olacağı gerçeğini de ekliyoruz yaptığımız diplomatik görüşmelerde. Kıbrıs Rum Liderine yaptığımız çağrılar da vardır. Kıbrıs Rum toplumu içerisinde muhataplarımızla ve yabancı misyon şefleri nezrinde yürüttüğümüz çalışmalarda öne çıkardığımız konular vardır. Bunlar arasında da Kıbrıs Rum liderinin bu Kıbrıslı Türklerin birtakım haklarını rehin almaktan vazgeçmesi, bunları bir siyasi esir olarak tutmaktan vazgeçmesi ve bu haklarını teslim etmesi önceliklidir. Ve bunlar arasında özellikle anne veya babanın Kıbrıs Vatandaşı olmadığı evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Vatandaşlığından mahrum bırakılmasının bir temel insan hakkı ihlali olduğu ve bunun kesinlikle sonlandırılması gerektiğini anlatıyoruz.

 Arkadaşlar; ben tam sayıyı bilmiyorum ama sahip olduğum bilgilere göre 35 bin civarı Kıbrıslı Türk bu temel insan hakkı ihlalinin kurbanı olmaktadırlar. Bir kere bunun sonlandırılması şart. Bunu burada paylaşıyorum. Çünkü Dışişleri Bakanlığının da gerek temsilci ağında, gerekse diplomatlarıyla birlikte yürüttüğü diplomaside bunun da vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Vatandaşlıklarının verilmesi bir önlem, güven yaratıcı önlem falan olarak değil, bir ödün olarak değil, yine tekrarlıyorum esir tutulan bir hakkın serbest bırakılmasıdır. Bu şekilde algılanmalıdır bu şekilde anlatmalıyız. Benzer bir şekilde GeSY kısa adı. GeSY alan sağlık sistemine ve Avrupa Sağlık Sigortası Kartı Sistemine de Kıbrıslı Türklerin dâhil edilmesi muhakkak bir haktır, bir ödün olarak asla algılanmamalıdır ve o şekilde bize sunulmamalıdır. Bunların yapılması, bu tek taraflı bu adımların atılması Hristodulidis’in samimiyet sınavında önemli olacaktır. Kıbrıs Türk Tarafı olarak Ocak Ayında Birleşmiş Milletler yeni temsilcisi Sayın Cuellar ile masaya oturacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cuellar ile yapacağı ilk görüşmede önce müzakere yöntemlerinin gözden geçirilmesini talep etmelidir. Bugüne kadar 2004, 2008 ve 2017 süreçlerinin başarısızlığa uğramasına fırsat veren yöntemler gözden geçirilmelidir. Bir kere daha bu başarısızlığa fırsat vermeyecek şekilde revize edilmelidir ve Genel Sekretere rapor edilerek bunun değiştirilmesi sağlanmalıdır. Nedir bunlar? Bir; siyasi eşitlik, aynen iki toplumluluk ve iki bölgelilik gibi Kıbrıs özelinde federasyonun temel parametreleri arasındadır. Dolayısıyla siyasi eşitliğin yeniden tartışmaya açılmasına asla fırsat verilmemelidir. 1991 tarihli ve 716 Sayılı Güvenlik Konseyi Kararında tanımlandığı şekilde kabul edilmesi sağlanmalıdır. Bu da dönüşümlü başkanlığın ve federal organların karar mekanizmalarında en az bir olumlu oy koşuluyla etkili katılımın kesin güvence altında alınması demektir. Müzakere başlıkları arasında bırakılması değil. İki; müzakerelerin mutlak sonuç odaklı ve statükoya geri dönüş olmayacak şekilde kurgulanması şarttır. Hatırlayacaksınız Genel Sekreter muhtelif açıklamalarında yeni bir süreç başlaması halinde bu kez farklı olacak diye sürekli tekrarladığı bir cümlesi vardır. Bu şekilde farklı olmasını talep etmeliyiz. Sonuç odaklı ve Rumların yeni bir hayırı veya masayı terk etmesi veya süreci başarısızlığa gömmesi halinde statükoya geri dönüş olmayacak bir sübap geliştirilmesi lazımdır. Bunun müzakeresini yapmalıyız. Müzakereler geçmişte bildiğiniz üzere ucu açık bir kurgu ile yürütülüyordu. Bu da başarısızlığın sorumluları arasındadır. Diğer barış tesisi süreçlerine baktığımız zaman en son bir ay önce İrlanda’da yaptığımız bir çalışma seyahati bunlardan birisiydi. Bir kere ucu açık müzakere sizi başarıya götürmez. Bir felaket reçetesidir. Hiçbir barış sürecini ucu açık bir müzakere sonuca götürmemiştir. Dolayısıyla ucu açık olmanın yerine aciliyet duygusu içerisinde önceden belirlenecek kesin bir takvim çerçevesinde kurgulanmalıdır. Bunu talep etmelidir Sayın Cumhurbaşkanı yeni temsilciden ve her konuda bir uzlaşı yine mümkün olmayacağı olasılığının çok düşük olacağı gerçeğinden hareketle bu az önce bahsettiğimiz önlemlerin varılacak olan bir stratejik siyasi uzlaşı üzerine bina edilmesi lazım ki toplumlar yine tekrarlıyorum bu sinerjik ortaklığın getirilerini sadece okumakla değil yaşamakla değerlendirsinler. Görsünler statükonun bedelinin ne olduğunu ve federal ortaklığın kazanımının ne olacağını. Bu şekilde bir yaklaşımla Sayın Cuellar ile ilk görüşmenin gerçekleşmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; federasyon dünya nüfusunun yüzde 40’ını oluşturan devletlerdeki yönetim modelidir. Federal Devletler çok toplumlu olabilecek Devletlerdir ve eşitliğe dayalı yönetim modelleridir. Federal ortaklığın başlıca amaçlarından birisi de ortakların kendi başlarına yapamayacaklarını diğeriyle ortaklık kurarak yapabilmeleridir. Dolayısıyla federasyon kavramı aslında bir güç birleşimi, sinerji yaratımı anlamına gelmektedir. Kendi özerk varlığımızı ortadan kaldırmadan ve kendi kurucu Devlet yönetimimizi hiçbir şekilde sekteye uğratmadan ama ortak aidiyetimize bağlı kalarak bir ortaklık kurmak demektir. Kültürel etnik kimlik ancak federasyonda varlığını koruyabilmektedir. Kıbrıs özelinde müzakere edilen federasyonda özerklik prensibinden hareketle kurucu devletler kendi kendilerini yönetirler ama ayni zamanda ülkenin bütününde eşit, siyasi statüde federal organlarda alınacak kararlarda etkili katılım gösterirler. Bir kurucu ortak diğerine üstünlük sağlayamaz. Çünkü her ikisi de yetkilerini federal Anayasadan alırlar. Anayasa da her iki toplumun oluru ile oluşturulur. Halbuki süre gelen statüko koşullarında Kıbrıs uluslararası arenada sadece Rumlar tarafından temsil edilmektedir. 2004’den bu yana Avrupa Birliğinde de olduğu gibi. Dünyanın her yerinde, her birlikte, her siyasi ortamda, her toplantıda, her arenada, bölgede Kıbrıs sadece Rumlar tarafından temsil edilmektedir. Kıbrıs’ın tek sahibi Rumlar değildir. Dolayısıyla adaletin tecelli edeceği, demokrasinin tecelli edeceği yeni çözüm koşullarında Kıbrıslı Türklerin eşit varlığı da sadece bir federasyon zemininde yatmaktadır. Bunun çok açık bir şekilde bilinmesi şarttır.

 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; çözümsüzlüğü tercih edilen bir çözüm modeli olarak özümseyen siyasi sorunu kendisi için adeta bir konfor alanı olarak gören dolayısıyla korunmasını isteyen bir siyasi pozisyonla karşı karşıyayız. Tepeden tırnağa kadar bu pozisyonun tüm aktörleri sürekli olarak hamaset ve sözde milliyetçilik edebiyatıyla yalnızlık sevdalarını tatmin etmektedirler. Kıbrıslı Türklerin her yerde adeta yok hükmünde sayılmasının temel sebebi olan bu yalnızlık sevdası uğruna Kıbrıs’ımızda adil ve kalıcı barışın, istikrarın, güvenliğin ve refahın yegane anahtarı olan ve gerçek anlamda siyasi eşitliğin teminatı olan federal çözüme sırt çevirmektedirler. Kimliğimizi dahi inkar etmekten çekinmeyen ve spekülasyon malzemesi yapan Kıbrıslı Türkler olarak bizleri ıssızlaştıran, itibarsızlaştıran ve dünyadan gittikçe daha da koparan bu zihniyet yenilenmesi kaçınılmaz olan bir, bir revizyona muhtaçtır. Yalnızlık sevdası uğruna devam ettirilen bu pozisyon amaçlanan tüm hedeflere de engel olmaktadır. Bunları saymakla bitiremeyiz. Son aylarda Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün yaptığı bir röportajda ifade ettiği gibi Kıbrıs Sorununun çözümü birçok sorunun da çözümünü beraberinde getirecektir. Bu bilinçle Kıbrıs Türk Tarafı olarak üzerimize düşen sorumluluğu idrak etmek mecburiyetindeyiz ve Kıbrıs Türk Halkının yararına olacak olan, menfaatine olabilecek olan yönde çalışmalıyız. Bu konuda bütünlük sergilemeliyiz. Bizi dünyadan daha da tecrit edilmiş konumda tutacak olan bu yalnızlık sevdasını hiç geç kalmadan terk etmek zorundayız. Aksi takdirde her siyasinin asgari sorumluluğu olan kendi halkı yararına bir şey yapmış olmayacaktır. Tam aksine kendi halkını dünyadan daha da tecrit edecek ve Kıbrıs’ı dünyanın her platformunda sadece Rumlara elimizle teslim etmeye devam etmiş olacağız. Umuyorum ki bu yeni süreç, adını süreç koyabilirsek biraz erken ama bu Genel Sekreterin başlatmak üzere olduğu yeni süreçten bahsediyorum. Umuyorum ki bu yeni süreçte eskiden uygulanan ve başarısızlığa uğrayan yöntemlerle yeni bir sonuç beklentisi hasıl olmaz. Yine tekrarlıyorum ilk müzakere edilmesi gereken yöntemsel bir müzakeredir, esas konunun özüne girilmemesi lazım. Esas konunun özüne girildiği zaman da muhakkak Crans-Montana itibarıyla varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalınması, 11 Şubat 2014 ortak metne bağlı kalınması ve tabii ki ilgili tüm güvenlik konseyi kararları ve parametrelerine bağlı kalınması şart olacaktır. Az önce CTP’nin görüşü olarak ortaya koyduğum yeni yöntemler çerçevesinde de Guterres çerçevesi diye adlandırılan 30 Haziran 2017’de masaya konulan 6 maddelik çerçeve de aslında müzakerelerin bundan sonraki aşamasına zemin teşkil etmesi uygun olacaktır. Doğru olacaktır. Ancak bu şekilde kesin bir takvim doğrultusunda hiç savrulmadan, hiç geriye gitmeden hiç yakınlaşmaları tekrar müzakereye açmadan bir sonuca varmak mümkün olabilecektir. Eş zamanlı ortak iradenin oluşması için elverişli koşulların oluşturulması bu yeni BM temsilcisinden beklentimiz olmalıdır. Bu bağlamda özel temsilci veya bireysel temsilci tartışmaları yerine bu temsilcinin taşıyacağı yetkileri belirlemek için devreye girmemiz ve talepkâr olmamız lazımdır ve bu yetkilerde az önce söylediğim hedefe varmak için uygun yetkiler olması gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Fikri Toros. Şimdi de konuşma sırası Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nda. Buyurun Sayın Hasipoğlu.

OĞUZHAN HASİPOĞLU (Gazimağusa) – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; en son günün en son bütçesi olan Dışişleri Bakanlığı bütçesinde konuşuyoruz tabii ben öncelikle bugün verilen 2023 yılı faaliyet raporundan dolayı Sayın Bakanı ve değerli bürokratlarını tebrik ediyorum, gayet güzel içerikli hazırlanmış bir rapor oldu. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığımızın gerek buradaki gerek yurt dışındaki yetişmiş bürokratlarını da tebrik ediyorum, oraya giden yurt dışına giden vekiller olarak son derece ehil, iyi bir hizmet aldığımızı da belirtmek istiyorum. Tabii burada daha önce Cumhurbaşkanlığı bütçesinde ben gerek partimizin gerek hükümetimizin pozisyonunu, vizyonunu ortaya koydum dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızın da görüşlerine saygı duyuyorum. Çok fazla bu noktada detaya girecek değilim. Daha fazla yurt dışında yaptığımız temaslarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Tabii burada iki tane farklı vizyon var ana muhalefetle bizim aramızda. Bir taraf federasyon müzakerelerinin devamından yana diğer taraf da bizler de ortaya koymuş olduğumuz Cumhurbaşkanımızın seçilmesinden sonra Cenevre’de ortaya koymuş olduğumuz yeni bir vizyon var. Tabii burada bazı cümlelere atıfta bulundular Sayın Toros. Bu sefer farklı olmalı dedi evet ben de masadaydım. Guterres yüzümüze söyledi bunu, raporuna da yazdı “This time must be different” dedi ve “Out of the box” önerilerle, düşüncelerle bize gelin dedi. Yani ne demek bu? Mevcut tartışılan, mevcut görüşülen hususlardan farklı yeni fikirler, yeni vizyon ortaya koyun noktasında da bir görüş ortaya atıldı. Tabii bunu farklı yorumlayabilirsiniz ama Birleşmiş Milletler de bu süreçle ilgili son aşamanın gerçekleştiğini ki o son aşamada neydi? Ne zaman ki Kıbrıs Türk tarafı haritayı masaya koyar ki Rumların en fazla istediği şeydi mülkiyet ve toprak noktasında ve ne zaman güvenlik ve garantiler görüşülmeye başlanır bu son aşamaydı. Bize göre bu son aşama gerçekleşti 2017’de Crans-Montana ki hepimiz yine oradaydık. Bu süreç çöktü maalesef. Yanlış da bir müzakere stratejisi izlendi orada. Hani sizin şu an dilinizden düşürmediğiniz takvimi ve sonuç alıcı müzakere yöntemi harita masaya konurken Birleşmiş Milletler son aşama dedi ya, son aşamayı gerçekleştirirken biz aslında bu zirvenin sonunda Kıbrıs Türkünün durumunun ne olacağını bilmemiz gerekiyordu. İşte bize göre bu bir ciddi bir müzakere strateji hatasıydı yani sen Rum tarafının en çok istediği şeyi ortaya koyuyorsun, neyi ortaya koyuyorsun? Haritayı ortaya koyuyorsun, bunun karşılığında usulen o sonuç alıcı bir müzakere, müzakeresini o tekniği geliştirip burada sonuç alıcı bir müzakere ortamı bu zirvede yaratılabilirdi ancak maalesef o tren kaçtı. Tabii yeniden bir egsersize girilecek ve burada da ortak vizyon var mı, yok mu noktasında bu egzersiz gerçekleşecek. Buna böyle bir egzersiz gerçekleşebilir ama federasyon zemininde olmayacak. O iki farklı pozisyon tahtında bu husus gerçekleşecek. Buradaki temel sıkıntıyı hepiniz biliyorsunuz zaten. Güney Kıbrıs Rum yönetimi o federasyon dediğiniz çözüm modelindeki adanın yönetimini ve ada etrafındaki zenginliği bizimle paylaşmak istemiyor. Sayın Toros yine ifade etti. Ada etrafındaki kaynaklar evet Birleşmiş Milletler raporunda aynen yazıyor. Ada etrafındaki bütün bu zenginlikler, kaynaklar Kıbrıslı Türklere ve Rumlara aittir deniyor. E peki biz 2011 yılında Sayın Eroğlu döneminde ben de müzakere masasındaydım, ilk öneriyi yaptık. Gelin bunu nasıl paylaşacağımızı oturalım bir komite kuralım ve bunu tartışalım dedik. O zaman Hristofyas da reddetti. 2012’de bir daha yapıldı yine reddettiler. Sayın Akıncı da yaptı aynı öneriyi. Geliştirilmiş şekilde bu öneriler yapıldı kendilerine, en son daha da geliştirilmiş bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar da yaptı. Anastasiadis yüzümüze bakarak ne dedi biliyor musunuz? Değil komite kurmayı sizinle bunu asla paylaşmam. Bir gün çözüm olursa, bankada hesap açarım, payınızı da oraya yatırırım dedi, görüşme notlarında vardır, aynen bunu söyledi. İşte bu düşünce bizim egemen eşitlik dediğimiz aslında pozisyonun ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor çünkü yüzümüze baktı ve dedi ki egemen benim dedi bu adada, bir gün çözüm olursa da payını sana veririm dedi. İşte zihniyet budur değerli arkadaşlar. Bizimle paylaşmak gibi ada etrafındaki kaynakları, zenginliği bir niyetleri yoktur ki Kofi Annan da bunu yazdı. 2004’de raporunda Kofi Annan aynen bunu yazdı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi aslında bu planı değil çözümün kendisini reddetti ve Kıbrıslı Türklerle de paylaşmaya hazır olmadığını ifade etti ve Kıbrıs Türküne de uygulanan izolasyonların ve ambargoların kalkması gerektiğinin de altını çizdi. Şimdi bütün bu tespitlerden hareketle biz Avrupa Parlamentosuna gidiyoruz. Sayın Toros’la Avrupa Parlamentosuna giden heyetin içerisindeyim. Yakın zamanda da Sayın Candan’la birlikte AKPA’ya gitmeye başladık. Şimdi burada nedir oradaki sıkıntı? Orada farklı bir dil mi konuşuyoruz? Kapsamlı çözümü bir tarafa bırakın. Orada verdiğimiz mücadele Kıbrıs Türklerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına uygulanan izolasyonlar, ambargolar ve haksızlıklar. Hadi çözüm yapalım, kaldığı yerden devam edelim diyorsunuz, e Sayın Toros’la biz birlikteydik DISY’nin Genel Başkanı geldi o zaman Averof Neofytou ve Avrupa Birliğinin bize vermiş olduğu o Doğrudan Ticaret Tüzüğünün tamamen Avrupa Birliği gündeminden kalkması için önerge verdi, e bunu engellemek için biz beraber mücadele vermedik mi? Verdik. Başarılı da olduk ama bunun uygulaması gelmedi. Evet orada duruyor Doğrudan Ticaret Tüzüğü ama herhangi bir icraat yok. Neden? Rum Tarafının engellemesinden dolayı. En son Sayın Candan da çok güzel bir konuşma yaptı, komite de AKPA’da olimpiyatlar, siyasetin olimpiyatlar üzerine etkisi konusunda komitede Romen milletvekilinin gündeme getirdiği bir konu vardı. Orada da herkes düşüncesini söyledi. Şimdi siyaset spora da etki etmiyor mu? Ediyor ama olimpiyat charter bunun aksini söylüyor. Irk, din, dil ayrımı olmaksızın herkesin olimpiyatlarda mücadele edebileceğini söylüyor ama gelin görün ki Komite Başkanı Ukraynalı bir kadın milletvekiliydi, o dedi ki Rusların kesinlikle olimpiyatlara katılmasına müsaademiz yoktur. Nitekim Rusya futbol takımları bütün Avrupa kupalarından ihraç edilmiştir. Olimpiyatlara da katılamıyor. Neden? Ukrayna’yı işgal ettiler. “Peki” dedim, “İsrail neden katılıyor olimpiyatlara? İsrail futbol takımları niye Avrupa kupalarında var o zaman? İsrail Filistin’i işgal etmedi mi?” Yanıt yok. Peki, “Kıbrıs Türk gençleri neden katılamıyor olimpiyatlara?” Rum milletvekili atıldı, “gelin bizim takımlarımız altında katılın”. “Yok” dedim, öyle yağma yok. Bizim 1956’da kuruldu futbol federasyonumuz, 60 Cumhuriyeti’nden önce ve adanın Kuzeyindeki tek otoritedir, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Aynı şekilde bizim de kendi milli olimpiyat komitemiz var. Dolayısıyla burada maalesef bana söylemeyin olimpiyat veya olimpiyat charter siyasetin üstündedir. Siyasetin sonuna kadar bulaşmıştır. Neden başörtülü kadın sporcular olimpiyatlarda başörtüsüyle mücadele edemiyor? Bunu da sorduk. Bu da işte siyasetin spora karışması. “Başörtünü çıkaracaksın, ona göre yarışacaksın” diyorlar. İnsan haklarına uygun mu? Hayır, kesinlikle aykırı. Dolayısıyla biz ciddi bir mücadele içerisindeyiz ve yurt dışında da ortak bir sesi Kıbrıs Türküne uygulanan izolasyonlar, ambargolar anlamında ana muhalefetle birlikte dile getiriyoruz ve bu mücadeleyi verebiliyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü noktasında evet iki farklı görüşümüz var, tabii ki benim temennim biz yıllarca federasyonu görüştük gelin ortak bir ses olalım, egemenliğimize sahip çıkalım, uluslararası eşit statümüzü ki bunlar izolasyonları ambargoları da içerir ve ilk adımı artık Güney Kıbrıs Rum yönetimi atsın, artık yeter bizim bu adımı attığımız. Güney Kıbrıs Rum yönetimini zorlayalım, o konfor alanında olan Güney Kıbrıs Rum yönetimidir. Dolayısıyla onları bu konfor alanından çıkaralım, egemenliğimiz için beraberce mücadele edelim. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

(Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre, Başkanlık Kürsüsünü Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’dan devralır.)

BAŞKAN – Sayın Armağan Candan söz istiyor musunuz? Buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

ARMAĞAN CANDAN (Güzelyurt) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, çok değerli Kıbrıs Türk halkı, Dışişleri Bakanlığının değerli mensupları. Değerli milletvekilleri; dün bir anda bir ziyaret olduğundan haberdar oldu toplum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı’yla bir görüşmesi. Sayın Başbakan da o görüşmede vardı. Öncesinde herhangi bir bilgilendirme sanırım yapılmadı. Toplumun haberi yoktu. Meclisin haberi yoktu. Ve bu görüşmeden sonra herhangi bir açıklama da, ortak bir basın toplantısı ki genelde bir basın toplantısı yapılır iki devlet başkanı bir araya geldikten sonra. Niçin bir araya geldiler, ne konuştular, neleri birbirleriyle paylaştılar, hangi konulara değindiler şeklinde. Uluslararası diplomasi de bu yapılır ama bu görüşmeden sonra herhangi bir ortak basın açıklaması yapılmadı. Buraya geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı ki genelde yurtdışından dönüşlerinde burada, Ercan Havaalanı’nda kendisi bir basın toplantısı mutlaka düzenlerdi. Öyle bir basın toplantısı da düzenlenmedi ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Daha sonrasında belki de gelen bir takım yorumlar, tepkiler üzerine olabilir, bilemiyorum. Bir takım basın kuruluşlarıyla temas edilerek Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisi oralara böyle birkaç paragraflık bir şeyler söyledi. Bazı bu ziyarette neler konuşulduğuna ilişkin birtakım ifadeleri oldu Sayın Cumhurbaşkanının. Ama bu yeterli değil Sayın Milletvekilleri. Son derece önemli gelişmelerin yaşandığı, yeni bir BM Genel Sekreterinin yeni bir özel temsilcisinin atandığı, Türkiye ile Yunanistan arasında çok uzun yıllardan sonra ilk kez tarihi bir ortak bildirgeye, mutabakat metnine imza atıldığı bu dönemde, enerji konularının Doğu Akdeniz’de yeniden ısınmaya başladığı, iş birliği imkânlarının yeniden tartışılmaya başladığı, tam yanı başımızda İsrail’le Filistin arasında çok ciddi bir mücadelenin verildiğini ve ülkemizi de bunun etkilediğini de biliyoruz. Türkiye’yi de başta olmak üzere, hepimizin ortak meselesi. Bütün bu meselelerin olduğu, yaşandığı bu dönemde böyle bir görüşme oluyor ama topluma doyurucu, yeterli, paylaşılabilecek şeyler vardır. Mutlaka paylaşılamayacak şeyler de konuşulmuş olabilir. Bunlar da diplomasinin içinde elbette ki vardır. Bir bilgilendirme yapılma ihtiyacı vardır. Kamuya açık da belli şeylerin söylenmesi önemlidir ama onun dışında Sayın Cumhurbaşkanı bu ziyaretten sonra ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılmış olan bu ziyaretten sonra sanırım Hükümeti ya da bilmiyorum, bakanlardan bazılarını öyle bir ifade de gördüm bir yerde, hani bilgilendir, ya da Hükümet ortaklarını sanırım bilgilendirdiğine ilişkin birtakım ifadeler var. Sayın Cumhurbaşkanından beklenti, yani Sayın Dışişleri Bakanıyla herhangi bir teması oldu mu, onu da bilmiyorum yani bu ziyarete gitmeden önce de, geldikten sonra. Sayın Dışişleri Bakanı konunun neresinde, neler konuşulduğuna ilişkin bir bilgisi var mı? Kendisi bizimle paylaşırsa memnun oluruz ayrıca. Ama Ana Muhalefet Partisiyle de ya da Mecliste bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle de, daha doğrusu tek bir Parti var Hükümet partileri dışında. Cumhuriyetçi Türk Partisiyle de Sayın Cumhurbaşkanının bir toplantı, bir iletişim içerisinde olması ve bu anlamda son gelişmeleri değerlendirmesinin uygun olacağını ben değerlendiriyorum. Düşünüyorum şeffaflık adına. Hem bilgi paylaşımı, hem de Cumhuriyet Türk Partisinin de, Ana Muhalefetin de görüşlerini son gelişmeler ışığında dinlemesi, anlaması önemli diye düşünüyorum. Bu ihmal edilmemeli, bu önemli döneme girdiğimiz birçok yerden gelen işaretlerden belli oluyor, bu ihmal edilmemeli bu dönemde, toplum karanlıkta bırakılmamalı ne olup ne bittiğine ilişkin. Belli bir süre önce çok olmadı, bir isim tartışması da yaşanmıştı Kıbrıs Türk Devleti mi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanın ağzından ifade edilmişti, burada ifade edilenler olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Tatar kendi ağzıyla o fikri olumlayan, destekleyebileceğini işaret eden birtakım ifadeleri olmuştu bir televizyon kanalında, o konuda konuşuldu mu mesela isim değişikliği meselesi bu şeyde gündeme geldi örneğin? Bütün bunlar bu toplum adına önemli ve ciddiyetle tartışılan, ele alınması gereken meseleler. En başta da elbette ki Ana Muhalefet Partisidir. Cumhuriyetçi Türk Partisiyle de değerlendirilmesi gereken meseleler. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanının çalışma anlayışına baktığımızda maalesef bu konulara herhangi bir özen göstermediğini, maalesef görüyoruz. Böyle iş ola, çok fazla böyle içerikten aslında biraz da yoksun birtakım temaslar olmuş olabilir. Ama onun ötesinde biz; Ana Muhalefete dönük olarak bu şeyi yapıyoruz ama daha önce yapılan birtakım açıklamalardan Hükümetle Cumhurbaşkanı arasında, Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı arasında, Dışişleri Bakanlığıyla Cumhurbaşkanı arasında da belli noktalarda temas eksikliği olduğunu çeşitli konularda gözlemleyebiliyoruz. Bunlar tamam işler değil, dikkat edilmesi gereken işler.

 Şimdi yine geçtiğimiz günlerde Değerli Milletvekilleri, Birleşmiş Milletler bir resepsiyon düzenledi. Uzun zamandan sonra Sayın Tatar ve Sayın Hristodulidis bir araya geldiler. Orada birtakım ifadeleri oldu Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve Birleşmişler Barış Gücünün buradaki temsilcisi Colin Stewart’ın yeni yıl resepsiyonunda bir anlaşmaya varıldığını, daha sonrasında isim de açıklandı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisinin Maria Angela Holguin Cuellar olduğu açıklandı. Ve Sayın Stewart yaptığı, orada yaptığı konuşmada görev tanımı olarak “karşılıklı olarak kabul edilebilecek, ileriye dönük bir yol bulunabilmesi için atılmış önemli bir adım ve önümüzdeki aylarda Kıbrıs’a olan ilginin artacağını gösteren önemli bir adım” olarak bahsetti bu atamadan. Şu an itibarıyla BM’den resmi olarak yapılan açıklamalardan en önemlisi belki de buydu ve bir ortak yol bulma çabası gösterileceğini önümüzdeki dönemde anlıyoruz. İleriye doğru nasıl müzakereler başlayabilir şeklinde bir çaba ortaya koyulacağını anlıyoruz. Colin Stewart’ın da açıklamalardan.

Arkadaşlarımız, bundan önce yapılan konuşmalarda Kıbrıs Sorununun nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin fikirlerini söylediler. Bizim Partimizin fikrini de yeniden tekrarladılar. Ben Komite toplantısında da, yani Dışişleri Bakanlığının Bütçesi Komite aşamasında görüşülürken de söylediğim iki noktanın altını vurgulamak istiyorum bir çözümde ne olması gerektiğine ilişkin. Çok şey olması gerekir elbette Kıbrıs Türk Halkının bu Ada üzerindeki varlığının güvence altına alınabilmesi ve ileriye taşınabilmesi için ve bu Adadaki ortaklığımızın yeniden tescil edilmesi için... Ama iki nokta var ki bence olmazsa olmaz. Bir; birincisi Kıbrıslı Türkler bulunacak herhangi bir çözümde Kıbrıslı Türklerin bütün Ada üzerinde hak sahibi olduğu gerçeği yadsınamaz, bu noktadan geri adım atılmamalı hiçbir şekilde, hiçbir önerilecek çözüm şekli Kıbrıs Türk Halkının Adanın bütünü üzerindeki haklarından vazgeçmesine ya da bu hakların yok edilmesine sebebiyet vermemeli bulunacak hiçbir çözüm, karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüm mutlaka Kıbrıslı Türklerin bütün Ada üzerinde hak sahibi olduğunu ki bu uluslararası anlaşmalarla halihazırda tescil edilmiş bir haktır. Bundan geri adım atamaz Kıbrıs Türk Halkı. Kıbrıs Türk Halkı Limasol üstünde de hak sahibidir. Bafta da hak sahibidir. Larnaka’da da hap sahibidir. Oraların açıklarında bulunan denizlerdeki doğal kaynaklarda da hak sahibidir ve Dışişleri Bakanlığımızın bize göndermiş olduğu Faaliyet Raporunda da şu ifadeler dikkat çekicidir, şöyle deniyor: “Ada ve çevresindeki doğal kaynakların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Halklarına ait olduğu tartışılmaz bir gerçektir.” diyor Dışişleri Bakanlığı. Doğru Ada ve çevresindeki doğal kaynakların Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Halklarına ait olduğu tartışılmaz bir gerçektir. O zaman önereceğiniz çözüm şekli bununla çelişmemelidir. Yine ne deniyor, düzensiz göç sorunundan bahsederken ne denmiş, “ortak sahibi olduğumuz Kıbrıs Adasını etkileyen düzensiz göç sorunu”, “ortak sahibi olduğumuz Kıbrıs Adasını etkileyen düzensiz göç sorunu.” Demek ki neymiş? Bu Kıbrıs Adasının ortak sahipleriyiz biz Kıbrıslı Rumlarla, eşit ortağız ve bundan vazgeçmememiz gerekir, vazgeçemeyiz, bu ne bizim işimize yarar, ne Türkiye’nin işine iyi yarar…

 Dolayısıyla benim için olmazsa olmaz meselelerden bir tanesi; Kıbrıslı Türklerin 60’ta tescil eden hakkı olan, bütün Ada üzerindeki eşit ortaklığından asla vazgeçilemeyeceğidir. Bu Kıbrıslı Türkün de işine gelmez. Türkiye’nin de işine gelmez. Tersi Türkiye’yi de, bizi de Kıbrıs’ın Kuzeyiyle Türkiye’nin Güneyi arasına hapseder. Dolayısıyla iki devletli çözüm, bölünme gibi önerilerle ortaya çıkanlar bunun nelere mal olabileceğini de iyi hesap etmelidirler. Böyle isim değişikliği yaparak KKTC’den Kıbrıs Türk Devletine işte bu tarz komplikasyonların önüne geçileceğini kimse zannetmesin, kimseye yar etmezler, siz ayrı, bir böleceksiniz bu Adayı ama hâlâdaha Limasol’un açıklarında Afrodit Yatağında hak iddia edeceksiniz. Öyle bir dünya yok! Öyle bir dünya yok! Olmaz yani öyle bir şey.İkinci önemli nokta benim için Kıbrıslı Türkler adına bulunacak bir çözümde, asla Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği vatandaşlığından taviz veremez! Kimse Kıbrıs Türkünü AB’den dışarı çıkamaz! O pasaportları, vatandaşlığımızı kimse elimizden alamaz! Şimdi ileri götürülmeye çalışılan politika bunu da tehlikeye atmaktadır. Bölecekmişsin Adayı, e hâlâdaha dutacan Rum’un pasaportunu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pasaportunu bölüp de bu Adayı, ne işin varsa yürü git diyecek sana. Asla bu yola biz Kıbrıs Türk’ü bu yolu yürümez, böyle bir yere kimse bu vakitten sonra Avrupa Birliği güvencesini, Avrupa Birliği vatandaşlığını, pasaportunu hiçbir politika tehlikeye atamaz. Bu iki nokta benim için çok önemlidir, başattır, Kıbrıslı Türkler bunlardan vazgeçemez bu vakitten sonra. Ne tescillemiş olduğumuz bütün Ada üzerinde hak sahibi, ortak olduğumuzdan, ne de Avrupa Birliği vatandaşlığından. O yüzden ileri götürülmeye çalışılan bazı söylemlerin, bazı politikaların sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin olarak herkes iyice düşünsün.

 Sayın Colin Stewart bu donmuş dönemde, aynı Kıbrıs Konusuna ilişkin müzakere sürecinin donmuş olduğu, kapsamlı çözüme dönük sürecin donmuş olduğu bu dönemde yapılan birtakım iyi işler olduğunu da ifade etti ki bunlar bizim de desteklediğimiz meseleler. Belli bir süre teknik komitelerin çalışmaları da kesintiye uğramıştı, ya da yeniden yapılandırılması yönünde çalışmalar olmuştu ve şimdi anladığımıza göre ekonomi ve ticari konulara ilişkin Komite, Çevre Komitesi ki özetle biyolojik çeşitliğin korunması, gençlerin çevre eğitimi alması, jeolojik mirasın araştırılmasına ilişkin komiteler ve projeler hayata geçirilmiş son bir yıl içerisinde. Yine Kültür ve Yayıncılık Komitesinin de projeleri karşılıklı olarak hayata geçirildiğini öğrendik Sayın Colin Stewart’ın açıklamalarından. Yine Cinsiyet Eşitliği Komitesinin, Kriz Yönetimi Komitesinin, Sağlık Komitesinin ve Suç ve Suçluların Önlenmesine İlişkin İki Toplumu Teknik Komitelerin de son dönemde etkinlikler yaptığını Colin Stewart’ın konuşmasından aktif olduğunu bu komitelerin de anlıyoruz. Ama bir süredir, bir süre çalışmamış olan İnsani Meseleler Komitesi ile Eğitim Komitesinin de yeniden toplanmaya en azından başladığını gördük. Covid–19 gibi ya da ona benzer birtakım problemler ortaya çıktığında bu komitelerin ne kadar önemli görevi, misyonu olabileceğini hep birlikte yaşadık. Bu komitelerin de gerek Cumhurbaşkanlığında, gerekse de Dışişleri Bakanlığımızda ya da ilgili diğer bakanlıklarımızda ya da kurum, kuruluşlarımızda bu komitelere katkı koyan sivil toplum temsilcilerine de ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu komitelerin doğru düzgün bir şekilde çalışması daha da iyisini yapması çok önemli diye düşünüyorum. Colin Stewart’ın konuşmasında ifade ettiği unsurlardan bir tanesi de 2024 yılı içerisinde ara bölgede büyük bir solar enerji, güneş enerjisi kurulumunun kurulumuna ilişkin fizibilite çalışmasının tamamlanacağının ümit edildiğiydi. Umuyorum ki bu da daha fazla gecikmeler olmadan tamamlanır ve Adamızın çok ihtiyacı olan bu noktada o iki toplumlu ve Avrupa Birliğinin de katkılarıyla yapılacak bu çalışma bir noktaya varır diye umuyorum.

(Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’a devreder.)

Sayın Dışişleri Bakanını Pile konusunda Pile yolu konusunda komite aşamasında da kendisinin, kendisine ne aşamada olduğumuza ilişkin sorularımız olmuştu. Burada da toplumla paylaşılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Pile dâhil diğer konularda da iki toplumu ilgilendiren konularda “ben yaparım olur” mantığının doğru olmaması gerekir. Bu Rumlar için de geçerli bizim için de geçerli evet. Rumlar da bu yönde adım attığında uyarılmalı BM’de üzerine düşeni evet yapmalı. “Ben yaparım olur” olmaz. İki toplumu da ilgilendiriyorsa ara bölge ilgilendiriyorsa, ben yaparım olmaz oturup anlaşmak zorundasınız. Bu gerçeğin kabul edilmiş olması önemli diye düşünüyorum. Bir anlaşmaya varıldığından bahsediliyor faaliyet raporunda BM ile detaylar verilmiyor. Bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin takibin de yapıldığı vurgulanıyor. Ne noktada olduğumuza ilişkin onca yaşanan gürültüden sonra Pile Yiğitler yoluna ilişkin olarak ne noktada olduğumuza ilişkin son durumu Sayın Bakan bizlerle paylaşırsa mutlu oluruz.

 Değerli Milletvekilleri; yurtdışı temaslarımızda son yıllarda karşımıza en çok çıkan meselelerden bir tanesi de yasadışı göç sorunu. Kıbrıs’ı da saran göç yasadışı göç sorunu. Özellikle Kıbrıslı Rumların son dönemlerde bize karşı olarak gündeme getirdiği, bizi eleştirdiği konuların başında geliyor. Kıbrıs Rum tarafı Güney Kıbrıs şu an itibarıyla Avrupa Birliği içerisindeki ülkeler arasında kişi başına yasa dışı göçmen düşen, en çok yasa dışı göçmen düşen ülke konumunda bu da önemli bir dert onlar için. Bizim için de önemli bir dert onlar için de önemli bir dert. Onlar için daha da önemli dert çünkü buraya gelenlerin bir kısmı önemli bir kısmı Güney’e geçme hedefiyle geliyor ve geçiyor. Bu konu sürekli olarak dış temaslarımız da artık önümüze geliyor. Raporlara girmeye başladı. Özel önem vermemiz gereken, önlemler almamız gereken bir mesele. Sadece elektronik vizeye geçmekle hallolacak bir hikaye de değil. Türkiye’yle birlikte Rum tarafıyla da gerekli istişareyi sağlayarak ama Birleşmiş Milletlerin bu konudaki ofisine de ofisiyle de birlikte çalışarak üzerimize düşeni maksimum derecede yaptığımızı yapmakta olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu konu hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir mesele.

 Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesine Kıbrıs Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini temsilen giden milletvekillerinden biri olarak orada yapmış olduğumuz temasların hazırlanmasında oradaki temaslarımızın sürdürülmesinde her zaman bizim ve Meclis personelinin yanında olan Dışişleri Bakanlığımız personeline gerek burada bulunan gerekse yurtdışı temsilciliklerinde bulunan özellikle Strazburg’da bulunan diplomatlarımıza meslek memurlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır uyum içerisinde bir çalışma yürütüyoruz ve siyasi parti gözetmeksizin ortak noktalarımızı ileriye götüren Kıbrıs konusundaki farklılıklarımıza rağmen onların yanında o kadar çok konu var ki karşımıza çıkan ve bizi birleştiren ve orada birlikte hareket etmemizi, hep birlikte hareket etmemizi bir ekip olarak hareket etmemizi gerektiren ki bunu da ben karşılıklı anlayış içerisinde birbirimize saygı duyarak yürüttüğümüze şahit oluyorum yıllardır. Gerek Dışişleri Bakanlığı mensuplarımız gerekse de farklı partilerden oluşan heyetlerle bu ziyaretleri yaptığımızda kültürel miras konularından tutun, mülkiyet konularına kadar işte bu yasadışı göç meselelerinden, spor ambargolarının kaldırılmasına kadar Kıbrıslı Türkler olarak birlikte konuşabileceğimiz çok şey var. Birlikte anlatabileceğimiz çok şey var. Örneğin; şu anda Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin gündeminde Kıbrıs’a doğrudan dokunan iki rapor var. Bir tanesi Maraş’la ilgili diğeri ise Doğu Akdeniz’deki iş birliklerinin araştırılmasına ilişkin iki rapor var, Kıbrıs’ı göbeğine merkezine alan. Bu iki rapora ilişkin çalışmalarımız sürüyor. Her gittiğimizde mutlaka ilgili raportörlerle gerek UBP’li arkadaşım gerekse ben bu temasları yürüterek neyin, ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ve birlikte yol almaya bu raporların tek yanlış çıkmaması için çalışmaya uğraşmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Bu noktada da dışişleri mensuplarımızdan ciddi destek aldığımızı bir kere daha ifade yani etmek istiyorum.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi değerli arkadaşlar, dünya üstünde şu anda Türkiyeli milletvekillerinin, Yunanistanlı milletvekillerinin, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin ve Kıbrıslı Türk milletvekillerinin bir arada bulunduğu, birlikte çalıştığı tek uluslararası platform. Başka bir örneği yok. O yüzden bizim için çok önemli. Orada bir Rum milletvekilinin ne kadar söz hakkı varsa bizim de o kadar söz hakkımız var. Geçtiğimiz hafta Paris’te düzenlenen Siyasi İşler Komitesinde bir konuşma yaptım ve o konuşma rapor genişleme süreci Avrupa Birliğinin, Batı Balkanlara dönük genişleme süreci biliyorsunuz Ukrayna’ya, ve geçtiğimiz gün Ukrayna’ya ve Moldova’ya dönük olarak Avrupa Birliğinden üyelik müzakerelerini başlatma kararı verildi. Yine aynı şekilde Gürcistan ve Bosna Hersek’e dönük olarak da birtakım ileri adımlar atılması kararlaştırıldı. Ve bütün bu konular konuşulurken, biz orada eski Yunanistan Başbakanı Çipras, eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani’nin gözlerine baka baka Türkiye ve Kıbrıs Türklere dönük bugüne kadar yapılmış olan haksızlıkların neler olduğunu vurguladım. Türkiye’den kimse yoktu. Ondan sonra Türkiye’nin Büyükelçisi geldi. Teşekkür etti. Bunları her platformda ve oraları bize böyle imkanlar sunuyor. Birçok ülkeden eski bakanlar oluyor AKPA’da. Yunanistan dâhil. Ve biz orada onlarla eşit statüde yüzlerine karşı bunları ifade etme özgürlüğüne sahibiz imkana sahibiz. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz çok önemli sadece Siyasi İşler Komitesinde değil aklınıza gelebilecek her türlü komitede konu Kıbrıs’a bir şekilde gelebiliyor sporsa spor ambargolarından bahsedebiliyorsunuz bir anda kalkıp Rum üye kültürel mirasa ilişkin Kıbrıs’ın Kuzeyinde yapılan yıkımdan bahsediyor. Kalkıyorsunuz ona karşı cevap veriyorsunuz. İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesinin Kuzeyde yaptıklarını, Güney’de yaptıklarını ve dünyada aslında iyi bir örnek olarak gösterildiğini söylüyorsunuz. Madalyonun diğer yüzünü gösteriyorsunuz. Bu temaslarımızda da dediğim gibi Dışişleri Bakanlığının çok da gurur duyduğumuz bir olay da gerçekleşti, son Paris’te bulunduğumuz dönemde. Türkiye 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde bir Türkiye Büyükelçinin rezidansında bir konser düzenledi. Farklı etkinlikler yapıyorlar bu dönemde. Piyano sanatçısı kim o konserin, Sevgili Rüya Taner. Kürşat Başar ile birlikte Kıbrıslı Türk Rüya Taner Türkiye adına orada gelmiş olan birçok ülkenin büyükelçisine, Türkiye ülkesinin rezidansında biz de gittik hem gurur duyduk hem de buna şahitlik ettik. Ve orada Kıbrıs’ın ezgileri de yankılandı ve bunlar söylendi. Dağıtılan kitapçıkta da anlatıldı. Gerek Sevgili Rüya’nın özgeçmişi gerekse de o eserlerin neler olduğu ve bestecilerinin kim olduğu ve bütün bunlar önemli. Bizim gitgide daha fazla alanda etkinlik göstermemiz Türk dünyasına dönük faaliyetler, ziyaretler önemli İslam ülkelerine dönük aynı şekilde ve elbette ki Avrupa ülkelerine dönük olarak Avrupa Konseyi ülkelerine dönük olarak.

 Evet Değerli Milletvekilleri; geçtiğimiz günlerde benim dikkatimi çekti. Çünkü Rum, bir Kıbrıslı Rum Bakanın böyle bir ifadesine bugüne kadar çok rastlamamıştım. Rum Enerji Bakanı geçtiğimiz hafta Türkiye enerji konularında göz ardı edemeyeceğimiz bir ülke diye bir açıklama yaptı. Türkiye Doğu Akdeniz’in büyük bir ülkesi olmasının yanında bir enerji kavşağı. İhtilaflı olsak bile enerji konularında böyle bir ülkeyi göz ardı edemeyiz. Yani bir Rum Bakanın Türkiye’ye dönük olarak bu şekilde ifadelerde bulunması çok rastladığımız bir şey değil. Yani ben bu seviyede, bu şekilde ifadelere ilk bir kez rastlıyorum bu da aslında son dönemlerde gelen işaretlerin işaretlerden bir tanesi. Yani çeşitli şeylerin bazı şeylerin hangi noktalarda nasıl konuşulduğuna ilişkin bize ipuçları veriyor. Dolayısıyla böyle bir dönem içerisindeyiz. Ayrıca Sayın Hristodulidis’le Sayın Erdoğan arasında uluslararası bir toplantıda geçen muhabbetin de farkındayız herhalde. Bir gitme gelme muhabbetinin döndüğünün bu nasıl olur, nasıl olmaz, hangi formatta olur, hangi çerçevede olur, hangi vesileyle olur. Tam bu tartışılırken Sayın Tatar’ın Sayın Erdoğan’la görüştüğünü gördük. Aslında o da onun bir işareti gibi geldi ama elbette ki kolay meseleler değil bunlar. Hiçbir taraf için kolay değil ama birtakım prangalardan da kurtulmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani beni nasıl olarak nasıl çağıracak gibi bir tartışma var, yani Hristodulidis’i hangi sıfatla çağıracak? Şeklinde birtakım ciddi tartışmalar ve eleştiriler var. Hristodulidis’e dönük olarak da yani Rumlara da şunu söylemek lazım yani konuşmadan korkmayın ve bu işler tamam statü önemli elbette karşılıklılık ilkesinin olması da önemli ama daha önceki süreçleri hatırladığımızda birtakım süreçlerin nasıl kurtarıldığını, nasıl pişirildiğini de hep birlikte biliyoruz. Birtakım arka yollar birtakım farklı yöntemlerle bu ilişkilerin ileriye götürülebildiğini tarafların bu şekilde birbirlerini daha iyi anlayabildiğine de şahitlik ettik. Tabii gelen işaretlerden bir tanesi de Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık iki hafta önce imzalanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk Atina Bildirgesi. Yani Miçotakis şöyle tanımlıyor bunu; 1930’da dönemin Başbakanları İsmet İnönü ve Eleftherios Venizelos imzaladıkları Dostluk Anlaşmasından sonra yapılan ikinci deklarasyon olarak tarihsel bir öneme sahip diyor. Göz ardı edilmemesi gereken bir gelişme. Taraflar arasında dostane ilişkiler ve iyi komşuluk anlayışını benimseyen bildirge askeri gerginlikten kaçınmak için güven artırıcı önlemlerin alınmasını ve Ege sorunlarına uluslararası hukuku temel alan barışçıl çözümlerin bulunmasını içeriyor. İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginlik dönemini sona erdirip barış ve işbirliğini temel alan yeni bir dönem başlattıklarını, bu bildirgeyle Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis ilan ediyorlar. Bildiri iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Türkiye ve Yunanistan’ın ilişkilere bakış açıları ve iyi komşuluk ilişkisinin kurulması için gerekli iradeye sahip oldukları teyit ediliyor. Her türlü anlaşmazlığı dostane ilişkiler, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama anlayışı ve barışçıl yollarla uluslararası hukuka uygun çözme kararlılığı vurgulanıyor yine bildirgede.

 İkinci bölümde ise tarafların üzerinde uzlaşıya vardıkları unsurlar belirtiliyor. Yine yapıcı ve anlamlı siyasi görüş alışverişini devam ettirme ve bu kapsamda ege sorunlarının çözümü için oluşturulan istikşafi ve istişari görüşmelerin devamını kabul eden Erdoğan ve Miçotakis ortak eylem planı kapsamında başta ticaret, ekonomi, turizm, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda pozitif gündemi sürdürmeyi kararlaştırdı. İki lider 5 Milyar dolar olan ticaret hacminin 10 Milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.

 Yine devam ediyor bildirge. Yersiz gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak askeri alandaki tedbirleri de içeren güven artırıcı önlemler alınmasına karar veriliyor. Bildirgenin içeriğini ve ruhunu zayıflatıp itibarsızlaştıracak eylem ve girişimlerden uzak durmayı iki lider bu bildirgeyle kabul ediyor. Bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim, eylemden kaçınacaklarını da taahhüt ediyorlar. “Taraflar, aralarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı doğrudan istişare yoluyla veya Birleşmiş Milletler şartında öngörülen ortaklaşa belirlenecek diğer yollarla dostane biçimde çözmek için gayret göstereceklerdir” şeklinde metne yansıyor. Erdoğan yaptığı basın toplantısında sırasında şöyle diyor “Türkiye ve Yunanistan’ın çözemeyeceği sorun olmadığını, ikili sorunları çözerek dünyaya örnek olabileceklerini söylüyor” yani bundan altı ay önceki bir yıl önceki dil ne yapıyor? Değişiyor. Ne yapıyor? İyileşiyor. Ne yapıyor? Düzeliyor. Olması gereken olmaya başladı. Ekonomi politikalarında da benzer süreç yaşıyor Türkiye. Dışilişkiler politikalarında da benzer süreci komşularla ilişkiler politikalarında da benzer süreçleri Türkiye doğru yola yeniden geliyor mecbur başka çaresi yok.

Geçtiğimiz hafta Paris’te Siyasi İşler Komitesinde söylediklerimden bir tanesi de Avrupa Birliği de Türkiye’nin önemini yeniden kavramalı Avrupa coğrafyası için Türkiye’nin önemini anlamalı Avrupa. Müzakere süreçlerini başlatan önemli liderler vardı Türkiye’yle. Chirac vardı Fransa’da. Blair vardı İngiltere’de. Söder vardı Almanya’da. Bunlar Türkiye’nin Avrupa için önemini Doğu Akdeniz’deki önemini, Orta Doğudaki önemini bilen liderlerdi Avrupa’da o kendi yüzlerine de söyledim şu anda zayıf bir Avrupa var. Liderlik yok. Güçlü bir Avrupa olsaydı İngiltere’yi bırakmazdı çıksın Avrupa Birliğinden. David Cameron referandum fikrini attığında, Brexit Referandumu gel bakalım buraya Amerika Avrupa’yı dağıtmak ister. Daha doğrusu Trump Avrupa’yı dağıtmak isterdi o dönemde. Putin, Rusya aynı şekilde Avrupa disentegre olsun, param parça olsun. Avrupa’nın temsil ettiği değerler ortadan kalksın. Otoriteleşme olsun. İnsan hakları olmasın, demokrasi olmasın bunlar kolay meseleler değil. Kolay yol alınan hikayeler de değil. Avrupa’da da zaten mükemmel diye bunlar mükemmel şekilde uygulanıyor değil ama birtakım farklı yerlere baktığınızda otoriteleşme diktatörleşme eğilimlerine baktığınızda en ufak muhalif seslere bile tahammül gösterilmediğine baktığınızda özellikle Avrupa Konseyi ki Türkiye’de üyesi işte bizde katılıyoruz. Orada ortaya çıkan değerleri ortadan yok edilmesi, zayıflatılması yönünde elbette ki bu kurumların da kendilerini geliştirmesi, reforme etmesi şart. Birleşmiş Milletlerin aynı şekilde ama bütün bu dünyanın altüst oluşu içerisinde elbette ki kolay hikayeler değil. Kolay meseleler değil ama bizim de bunları okumaya çalışmamız lazım. Neyin nereye gittiğine, gidebileceğine bakmamız lazım. Ve en son Türkiye’ye dönük olarak da dediğimiz gibi biraz önce Ukrayna’ya ve Moldova’ya üyelik müzakereleri başlatma kararı aldılar. Türkiye’yle ilişkili olarak da Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in raporu vardı. 2024’ün Mart ayındaki zirvede Türkiye’yle ilişkili konuların ele alınacağını anlıyoruz. Sayın Erdoğan’ın da Avrupa Birliğine dönük olumlu birtakım mesajları verdiğini yeniden stratejik hedef olarak orayı gösterdiğini biliyoruz. Çünkü Avrupa teklediğinde Türkiye-Avrupa ilişkileri teklediğinde işte kimse güvende olamıyor aslında bölgede. Yani ne Ukraynalısı güvende olur. O taraftan İsrail’i Perende alır ne Gazzeliler güvende olur. Çünkü hayat boşluk tanımaz ve otoriter rejimler antidemokratik rejimler etki alanlarını yaymaya çalışırlar. Dolayısıyla uluslararası koruma lazımdır belli noktalarda ama bunlar aksadı mı uluslararası dünya düzeni içerisinde, taşlar yerlerinden oynarken, olan insanlara olur. Bütün bunların bütün bunlar olurken de evet Sayın Erdoğan Sayın Tatar’a ne dedi, Sayın Tatar ne dedi? Bizim de bilme ihtiyacımız vardır. O çerçevede ben Sayın Tatar’a ana muhalefet partisini de son dönemdeki gelişmelere ve bu ziyarete ilişkin olarak özellikle karşılıklı olarak konuşmak üzere çağırması gerektiğine ilişkin bir çağrı yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN– Evet, teşekkür ederim Sayın Candan. Söz sırası Sayın Erkut Şahali’de. Buyurun Erkut Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı nezaket gösterip bize faaliyet raporunu gönderdi. Orda geçmişte önüme çıkmayan, en azından yazılı belgelerde önüme çıkmayan bir ifadeye değinerek başlamak istiyorum. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü şeklinde beliren yeni Kıbrıs sorunu yaklaşımından yeni Devlet politikası diye bahsediliyor raporda. Şimdi pek çok alanda bir Devlet politikası oluşturulmasına ilişkin çağrıları hepimiz yaparız. Örneğin; eğitim konusunda, sağlık konusunda, sosyal güvenlikle ilgili siyasi iktidarlardan etkilenmeyecek bir politikanın belirlenmesi ve Hükümet değişimlerinden bu politikanın etkilenmemesine ilişkin çağrılar yaparız ama Kıbrıs sorunu dediğimiz şey çok nazik ve hem geçmişine bağlı olarak hem de bugünkü konjonktüre dair değerlendirme yapıldıktan sonra üzerinde fikirlerin oluşması ve ona bağlı değerlendirmelerin yapılması gerekir. Kıbrıs sorununda özellikle Ersin Bey’in Cumhurbaşkanı olmasının ardından zuhur eden egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü şeklindeki yaklaşımın gerçekten bir Devlet politikası olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmenin yapılması lazım. Çünkü eğer Kıbrıs sorununda federal temelde çözüm arayışlarının temelinde, özünde Kıbrıs Türk tarafının tutumu varsa ki Kıbrıs Rum yönetiminin şu an ortaya koyduğu yaklaşım, federasyona dair değil, Üniter Devlete dair bir yaklaşımdır. O zaman bu federal temeldeki çözüm arayışının fikir babası en azından Kıbrıs Türk tarafıdır. Dolayısıyla bundan vazgeçmenin kime ne kazandıracağına ilişkin somut bir değerlendirmeyi yapma ihtiyacı vardır ama maalesef Sayın Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra deyim yerindeyse kendi dışında kimseyi hesaba katmadan hareket etmektedir. Buna da Meclis dâhildir. Gerek Meclise gönderilmiş olması gereken görüşme tutanaklarının isteksizce gönderilmesi gerek gelenler arasında bulunmayan ama fiilen yapılmış görüşmelerin tutanakları bunun somut bir ifadesidir.

 2017 Crans-Montana çok acı bir deneyimdi. Crans-Montana’daki müzakerelerin son aktif müzakere sürecinin çökmesinin sebebi Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs sorununda en önce kabul edilmiş olması gereken siyasi eşitlik konusunda hâlâ ayak sürümesi ve bu bağlamda şu anki liderlerinin de içinde bulunduğu müzakere heyetinin siyasi cesaret ve irade geliştirememesi nedeniyle masayı havaya uçurmuş olmasıdır. Ve 2017’den bugüne Kıbrıs sorunu tarihinde müzakeresiz geçen en uzun dönem yaşanmaktadır. 6,5 yıldır aslında bir müzakere süreci söz konusu değildir ve bu 6,5 yılda Kıbrıs Rum toplum liderine hiçbir zaman bu sıfatla hitap edilmesini gerektirecek bir durum gelişmemiştir. Çünkü Kıbrıs sorununda müzakere süreçleridir, Kıbrıs Rum toplum lideriyle Kıbrıs Türk toplum liderini eşitleyen şey müzakereler olmadığı sürece evet Kıbrıs Rum toplum lideri Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak muamele görmektedir. Neden? Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti kurucu ortaklarından biri o bünye içerisinde yer almadığı halde Birleşmiş Milletlere üyedir ve o üyeliğin gerektirdiği muameleyi uluslararası toplumdan görmektedir. Bunun elbette maddi zemini vardır. Yasal bir dayanağı vardır. Bu yasal dayanak 1963’ten sonra Kıbrıs Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki makamlardan çekilmek zorunda kalmış olmasının ardından 4 Mart 1964’te zorunluluk ilkesine bağlı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan karardır. O kararda Kıbrıs Cumhuriyetinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi bakımından görev başındakilerin Kıbrıs Cumhuriyeti Devletini temsil kapasitesine sahip oldukları anlatılmaktadır ve Kıbrıs Türkler olmasa dâhi Kıbrıs Cumhuriyeti Devletinin devamını sağlayan dayanak da 4 Mart 1964 kararıdır. Bu karar aslında o günden bugüne uzanan sürecin de başlangıcıdır. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde haklarını korumakla birlikte, o hakları kullanabilecekleri durumdan mahrum kalmışlardır. Ve Kıbrıs sorununun hemen öncesinde 1960’ta kurulan İngiltere’nin Adayı Kıbrıslılara devretme kararından hemen önce oluşan süreç aslında Kıbrıs sorununda tarafların netleştirilmesini sağlayan çok kritik bir süreçti ki özellikle 11 Şubat 1959’da imzalanan Garanti ve İttifak Anlaşmasıyla birlikte Türkiye’nin pozisyonu netleşti. Türkiye Adada söz sahibi, hak sahibi ve yükümlülükleri olan bir ülke olarak Yunanistan ve İngiltere’yle birlikte tanımlanmış oldu ama bundan çok kısa bir süre önce Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye bize destek olunuz, bize yardımcı olunuz yönündeki talepleri karşısında bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur diyen bir Türkiye söz konusuydu. Lozan Anlaşmasında Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili herhangi bir kaygı duymadığı bir vakayken, örneğin 1950 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kıbrıs İngiltere’yi ilgilendiren bir meseledir demekteydi. Veya 1953’te Fuat Köprülü kendisine alenen sorulan bir soruya karşılık, “bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur” diyebilmektedir ve Kıbrıs’ı Türkiye’nin meselesi haline getiren şey Kıbrıslı Türklerin bu Ada üzerindeki varlığıdır ve kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıslı Türklerin de siyasi eşit ortak olarak yer almış olmasının sebebi aslında Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yi de denklemin içerisine çekecek bir mantıkla, bir yaklaşımla hareket etmiş olmalarıdır. Bu bugün yaşadığımız realitenin aslında özünü oluşturmaktadır.

1974 yılında ada fiilen ikiye bölündükten sonra, artık 63’ten sonra devlet yönetiminde yer almayan Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu bir bölge ve Kıbrıslı Rumların çoğunluğunu oluşturduğu bir diğer bölge ortaya çıktı ve o noktadan itibaren Kıbrıslı Türkler iki bölgelilik ve iki toplumluluk üzerine inşa edilecek bir çözüm sürecinin arayışına giriştiler. O noktaya kadar iki bölgelilik söz konusu değildi.

Evet, iki toplumluluk ilk günden vardı ama iki bölgelilik 1974 sonrasının mahsulüdür. Ve Kıbrıslı Türkler bu yaklaşımlarını ortaya koyabilmek, bu konuda ikna edici olabilmek için 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni kurdular. Yani bir federasyonun bir kanadı Kıbrıslı Türklerin kendi iradesi çerçevesinde oluşmuş oldu ve beklenti diğer kanadın da, diğer toplumun iradesiyle oluşması ve ortaklık devletinin bu çerçevede kurulmasıydı. Nitekim Kıbrıslı Türkler 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devletini kurduklarında, Kıbrıs Sorununa çözüm arayışlarının özünde üniter devletin yeniden tesis edilmesi, yani 1960 Cumhuriyeti’ne geri dönülmesi fikri yatmaktaydı ama Türk tarafının o döneme göre son derece cesur ve cüretkar inisiyatifiyle ortaya çıkan federasyon fikri tam iki yıl sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşundan bir gün önceye, yani 13 Şubat 1975’te Federe Devlet kuruldu, 12 Şubat 1977’de Denktaş–Makarios Birinci Doruk Anlaşması imzalandı ve orada ilk kez Kıbrıs Rum toplum liderliği, evet Kıbrıs Sorununda çözüm artık federal çerçevede mümkün olabilecektir kararını verdi ve bunu bir imzayla da bir belgeye, bir anlaşmaya kaydettirerek teyit etmiş oldu. İşte bu noktadan itibaren 2017 yılına kadar devam eden tüm müzakerelerin özünde federasyon yatmaktaydı. Zaman zaman Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerden cesaret alarak bu raydan çıktığı olmuştur ama bu raydan çıkmaların tamamı Kıbrıslı Türkler raydan çıktı diye olmuştur, anımsayınız lütfen. KKTC’nin ilan edildiği dönemde KKTC’nin tanıtılmasına ilişkin talepler veya 1989’da, düzeltiyorum 97–98’de Türk tarafının bir bütün olarak artık konfederasyon temelinde görüşme varsa konuşuruz, onun dışında bizim müzakere edecek hiçbir şeyimiz yoktur diye ortaya atılan, deyim yerindeyse meydan okumalar sayılmazsa 2017’ye kadar federal temelde bir çözüm arayışı devam etti. 2004 Annan Referandumu, bu referandumda tek bir “evet”in çözüme yetmemesi, Kıbrıslı Türklerin çözüm istencini tüm dünyaya kanıtlamış olması, elbette not edilmiştir ama bu iradenin kesintili bir biçimde devam etmiş olması, Kıbrıslı Rumları arzu ettiğimiz noktaya elbette getirememiştir. Şimdi 2017 sonrasında Kıbrıslı Rumlarının müzakere masasını havaya uçurmalarından da cesaret alan Türk tarafı başka başka şeyler söylemeye başladı ve aslında Kıbrıs Sorununun özünden de çok uzaklaşmış oldu. Bırakınız, Kıbrıs Sorununun özünden uzaklaşmayı, Kıbrıs’ın kendinden de uzaklaşmış oldu. Örneğin; ben Ersin Bey’in veya Tahsin Bey’in Kıbrıs’tan söz ederken ada demelerini hiç anlamam. Kıbrıs ada değildir artık onlar için. Onlar için Kıbrıs artık bir yarımadadır. Çünkü bu adanın bir kısmından vazgeçmiş durumdadırlar. Kıbrıslı Türklerin en az kendilerinin saydıkları, Ersin Beyin veya Tahsin Beyin kendilerinin saydıkları taraf kadar kendilerinin olan diğer yarısından vazgeçerek Kıbrıs Sorununa yaklaşım dile getirmektedirler. Ben bunu anlayamam. Onlar için artık Kıbrıs bir yarımadadır. Halbuki Kıbrıs bir adadır ve bölünemeyecek kadar küçüktür. Zaten bu nedenle Kıbrıs Sorununun mutlak suretle çözülmesi gerekmektedir. Örneğin; Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kaynaklanan hakları hâlâ talep ediyor olmanın ben onlar açısından nasıl bir dayanağı olduğunu hâlâanlamıyorum. Çünkü o hakları talep ediyor olmanın doğallığında benimdir dedikleri tarafta da, diğerlerinin kendilerine göre ötekinin haklarının olduğunun da teyidi olduğunu kabul etmiş olmaları gerekir. Halbuki böyle bir şeyi müzakere dahi etmezler. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türkleri de içeren bir yapı olduğu dönemde, ortaya çıkan haklar, menfaatler ve yükümlülükler çerçevesinde hâlâBirleşmiş Milletlere üye bir devlet olduğunu eğer unutarak hareket edecekseniz, o zaman bu unutacaklarınızın arasında Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışındaki hakları da olur ve evet tam da Armağan Bey’in ifade ettiği gibi hiçbir Kıbrıslı Türk bu kadar kanaatkar olma hakkına sahip değildir. Bu ada üzerinde her bir yurttaşın sahip olduğu haklar bölünemez ve devredilemez haklardır. Ve şu anda hasbelkader yüzde 51 kusurla seçilmiş olan Ersin Bey öyle istedi diye bu haklardan vazgeçecek tek bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı da yoktur. Bunu bilerek söylüyorum. Herhangi bir zaman mevhumuna bağlı yurttaşlıktan da bahsetmiyorum. Çünkü Annan Planı referandumu çok net bir biçimde ortaya koymuştur ki, Kuzey Kıbrıs yetkili otoritesinin yurttaşlık hakkını verdiği her bir birey Kıbrıs’ın dününde olduğu kadar bugününde ve geleceğinde de her bir diğeriyle eşit söz ve fikir hakkına sahiptir ve bu haklardan neşet eden oy hakkına da sahiptir. Referandumda kullanılan oylar bunun açık bir kanıtıdır. İster 74 öncesine uzanan bağları olsun Kıbrıs’la alakalı, ister 74 yılından sonra kurulmuş bağları olsun fark etmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamı Kıbrıs’ın bugününe ve geleceğine dair söz ehliyetine, oy hakkına sahiptirler.

Şimdi bu gerçekten hareketle bu Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının nasıl bir gelecekte yaşaması gerektiğini konuşmak gerekir ve Dışişleri Bakanlığı Faaliyet Raporuna baktığımızda, elle tutulur, somut ifadelerin tamamının sadece Türkçe ifadeler olduğunu görebiliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ve ona dair unsurlarla yürütülen son derece yeni ilişkilerden bahsediliyor ama geleneksel olarak Kıbrıs Türk tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının sahip olduğu ilişkilerin sözü edilemeyecek kadar gerilediği ve sadece genel geçer ifadelerle anlatıldığı bir metindi, Dışişleri Bakanlığının bize sağladığı metin. İşte bu nedenle hem Cumhurbaşkanlığında, hem Dışişleri Bakanlığında maalesef Türkçe dışında bir dil ihtiyacının kalmadığını üzülerek görüyor ve her fırsatta yineliyorum. Türkçe konuşma dışında herhangi bir ihtiyacı kalmadı Dışişleri Bakanlığının da, Cumhurbaşkanlığının da. Cumhurbaşkanlığının gerek kabulleri, gerek yapmış olduğu ziyaretlerin tamamı sadece Türkçe diline hakimiyeti gerektiren ziyaretlerdir, eylemlerdir.

Halbuki geçmişte, ilk günden itibaren rahmetli Denktaş’la başlayan ve Ersin Bey’e kadar uzanan süreçte Türkçe, deyim yerindeyse hiç kullanılmasa da olabiliyordu hem Dışişleri Bakanlığında, hem Cumhurbaşkanlığında. Oysa şimdi sadece kendimizi Türk dünyasına hapsetmek ve Türk dünyasıyla kurulacak ilişkileri dünyayla ilişki kurmuş olmak, dünyayla bütünleşmek olarak addettiğimiz bir tuhaf dönemi yaşıyoruz.

Türkçe konuşan ülkelerle, Türk Devletleriyle elbette ilişkiler kurulmalı, geliştirilmeli ve kurumsallaşmalıdır ama bununla yetinmek aslında gerçekten ve dünyadan kopmakla eş anlamlıdır ve maalesef bu gerçekten kopuş şu anda hem Dışişleri Bakanlığını, hem Cumhurbaşkanlığını, hem de çok daha geniş bir perspektifle Hükümeti teslim almış vaziyette. Bu Kıbrıslı Türkleri herhangi bir yere taşımaz. Çünkü o ülkeler dost, kardeş, hatta soydaş ülkeler dahi olsa onlar birer dünya devleti olarak kendi ulusal çıkarları ve uluslararası ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs Sorununa yaklaşım gösterecekler ve Kıbrıs Sorunu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını yasaklayan Birleşmiş Milletler Kararlarına mutlak suretle uymakla kendilerini bağlı addedecekler. Bu yürütülen her temas da çok net bir biçimde ortaya konmaktadır. Türk devletlerinin gerek zirvesine, gerek yan unsurlarının toplantılarına her katıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları bu gerçekle bir kez daha yüzleşecekler.

Cumhuriyet Meclisinin mensupları Türk Dünyası Parlamenterler Meclisinin organizasyonlarına katılım gösterecekler, orada da durum değişmeyecek. Bizlerin oralardaki gözlemci statüsü hep gözlemekle yetineceğimiz bir mesai anlamına gelecek. Bizimle ilgili belki de sınırlar zorlanacak ve arzu ettiğimiz, bizi onore edecek ifadeler kullanılacak ama kuvveden fiile, yani sözden eyleme geçiş ancak ve ancak uluslararası hukuk çerçevesinde ve o ülkelerin ulusal çıkarları ve uluslararası ilişkileri çerçevesinde gerçekleşecek. O yüzden bu konuda kesinlikle gerçekçi olma zorunluluğu vardır.

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; şunu net olarak ifade etmek ve altını çizmek gerekiyor. 2017’ye kadar devam eden müzakere sürecinde Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs Rum tarafından bize ait olanları kendilerinin, kendilerininkiyle birlikte paylaşmayı talep etti. Bu konuda taahhütler olduğu halde Kıbrıs Rum tarafı bizim olanları ve kendilerinin olanları bizimle paylaşmayı reddetti. Ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ekseninde yeni devlet politikası olarak ifade edilen yaklaşımda Kıbrıslı Rumlardan paylaşmayı reddettiklerinden vazgeçmeleri talep edilmektedir.

Şimdi varın siz düşününüz, paylaşmayı reddettiklerinden ilelebet vazgeçmelerini talep ettiğiniz bir toplumu, bir halkı, bir liderliği, bir devleti ikna etmeniz mümkün müdür vazgeçme konusunda? Sizin talebiniz bundan ibarettir. Dolayısıyla eğer arayışınız bir ortaklıksa, eğer arayışınız iş birliğine dayalı bir ortaklıksa, bunun koşulları 1977’den bugüne, yani Birinci Doruk Anlaşması’ndan bugüne devam eden süreçlerde oluşan Birleşmiş Milletler parametreleridir. Bu parametreler birilerinin bize dikte ettirdiği şeylermiş gibi gösterilmeye çalışılır.

Bir kez daha ifade ediyorum 1975’te Kıbrıs Sorununun üniter devlet temelinde çözülmesi konusu konuşulurken, Kıbrıslı Türkler Federe Devleti ilan ettikten sonra, federasyon bir Türk çocuğu olarak dünyaya geldi ve o günden bugüne yetişti, yaşadı, gelişti. Bu çocuğu öldürmek babasının harcı da değildir, haddi de değildir. Annesinin haddi de değildir, harcı değildir. Dolayısıyla dünyaya bizim kabul ettirdiğimizi, Rumlara kabul ettirmek konusunda inanınız ki her şeyden, her diğer seçenekten çok daha avantajlı haldeyiz. O nedenle bu konudaki tutarlılık devam ettirilmeli, raydan çıkan treni raya koymak için öyle zannediyorum ki, uygun mevsimdeyiz. Çünkü özellikle dün gerçekleşen İstanbul ziyareti Sayın Tatar’ın ve Sayın Üstel’in son derece manidar bir bilgiyle kamuoyuna aktarıldı. Kamuoyuna bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Sadece bilgi kırıntıları paylaşıldı.

Ancak Kıbrıslı Türklerin elektrik konusundaki arayışları çerçevesinde gündeme gelen, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi meselesi ve bu konuda imzalanan anlaşma ortada dururken, AKSA’ya bu konuda sağlanan ayrıcalık ortada dururken, Ersin Bey bugün bir gazeteye, bir internet gazetesine verdiği demeçte enteresan bir bilgi kırıntısını çok büyük olasılıkla ağzından kaçırdı ve dedi ki Tatar, “kabloyla elektrik konusunda Türkiye’nin oldukça titiz” olduğuna değindi. Elbette, bu konuda Avrupa Birliğinin de ikna edilme girişimlerinin olduğuna değinen Tatar. Avrupa Birliğine ne hacet! Hükümet bir anlaşma imzaladı. AKSA’ya bu konuda son derece geniş bir imtiyaz sağladı. Biz asardık, keserdik, egemendik, tek başımıza hareket ederdik. Avrupa Birliğini ikna çabası ney? Bu kadar zamandır konuştuklarımızın çok dışında bir şey. Dolayısıyla Tahsin Bey lütfeder de cevap verirse ve eğer kendisine söylemişlerse dün İstanbul’da kamuoyuna açıklanmadığı halde Sayın Ersin Bey’in ağzından çok büyük olasılıkla kaçırdığı bu ve benzeri bilgiler varsa umarım bizle paylaşır. Burası halkın Meclisidir, Cumhuriyet Meclisidir. Dolayısıyla burada konuşulmuş olması gereken şeyler halkın doğrudan ilgilendiği şeylerdir. Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle ilişkileri elbette gelişmelidir. Son derece uzun bir zamandır Türkiye Avrupa Birliğiyle doğrudan ilişki içindedir 1963 yılında Ankara Anlaşmasıyla resmiyete kavuşmuş ve o günden bugüne müzakere aşamalarında tam üyelik müzakereleriyle devam eden bir ilişki biçimidir. Elbette kesintilidir ve elbette sonuca pozitif anlamda Avrupa Birliğine Türkiye’nin üyeliğiyle eriştirilmelidir. Ancak bu ilişkinin devamında Kıbrıs’ın son derece büyük bir soru işareti olarak ortada durduğu da bir başka vakadır. Şimdi diyebilirsiniz ki Kıbrıs Sorunu devam ederken Kıbrıs’ın Avrupa Birliğine tek taraflı olarak üye yapılmış olması kabul edilir değildir, bunu üye yapılmazdan önce kabul etmeyecektiniz derler. Çünkü komite aşamasında ifade ettim burada da bir kez daha özet geçmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğiyle ilişkilerine kronolojik olarak baktığınızda her Türkiye’yle ilgili gelişme sözkonusu olacağında ardından Kıbrıs’la ilgili bir gelişme sözkonusu oldu. Türkiye’nin Gümrük Birliğine girişiyle Kıbrıs’ın üyelik müzakerelerinin başlaması, üyelik müzakerelerine başlaması eş zamanlıdır. Türkiye’ye tam üyelik, aday üyelik müzakerelere başlama konusunda takvim verilmesiyle Kıbrıs’ın çözümden önce Avrupa Birliğine üye kabul edilecek olmasının açıklanmış olması eş zamanlıdır. Dolayısıyla bunlar rastlantıdan öte aslında üzerinde müzakere edilerek uzlaşılmış tarihi gerçeklerdir ve ortada bir tesadüf söz konusu değildir.

Dolayısıyla sözlerimi tamamlarken şunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. İdeali siyasetçilerin bizlere salık verdiği şeydir. Gerçekçi ol, imkansızı iste. İmkansızı istemek gerçekçilik midir bilmem ama mükemmel iyinin düşmanıdır. Dolayısıyla eğer arayışınızda sürekli olarak mükemmelin peşinden koşarsanız bileceksiniz ki mümkün olandan da mahrum kalacaksınız. Kıbrıs Sorununa çözüm arıyorsak gerçekten mükemmel yoktur Kıbrıs Sorununda. Kıbrıs Sorununda esas olan 1960’da kurulan ve iki toplumun eşitliğine dayalı olarak hayat bulan Cumhuriyetin günün koşullarına uyarlanmasıdır, geçer akçe. O da federal çözümdür. Yani iki devletli ortaklığın karşılıklı müzakere edilmesi ve uzlaşılmasıdır. Yoksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını beklemek, bu tanınmanın ardından Kıbrıslı Rumlarla ortaklık ve iş birliği geliştirileceğini ifade etmek aslında kendimizi bugüne en iyimser şekliyle o da mahkum kılmaktan başka bir şey değildir.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet Sayın Bakan buyurun.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’tan devralır.)

DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; bir kere daha, 20 seneyi aşkın bir zamandır bir kere daha aynı şeyleri dinledik, aynı şekilde de yıllardır dinlediklerinizi bu defa da benden dinleyeceksiniz. Ben dediğim gibi komite aşamasında da söylemiştim, ben çok sabırlı bir şekilde hiç onaylamadığım şeyleri söylemiş olmanıza rağmen sesimi çıkarmadım, sessiz, sakin dinledim, notumu aldım. Şimdi sizin hiç duymak istemediğiniz cevaplarım olacak. İnşallah sizler de saygılı bir şekilde sadece dinlemeyi, sonuçta bu Mecliste kural son söz milletvekiline aittir, dolayısıyla ben bitirdikten sonra siz yine Kürsüye gelip cevabınızı söyleyebilirsiniz. İnşallah medeni bir şekilde bu oturumu bitirebiliriz.

Şimdi Doğuş Hanım’ın reel politikadan bahsetmesi benim için güzel bir sürpriz oldu, çünkü Kıbrıs Konusuna veya herhangi bir konuya hep reel politika zemininde bakmayı tercih eden birisiyim ama böyle yaptığımız için de dünyayı toz pembe gözlükleriyle görmeyi tercih eden arkadaşlarımız tarafından da sürekli eleştiriliyor olduk. Şimdi hangi coğrafyada bulunduğumuzu bir değerlendirelim. Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz’deyiz. Bu coğrafya o kadar önemli coğrafyadır ki dünyada ne kadar büyük, önemli, güçlü ülke varsa bu coğrafyada çıkarları sözkonusudur. Dünyada hangi büyük örgüt, uluslararası örgüt varsa çıkarları bu coğrafyadan geçmektedir. Dolayısıyla bu Kıbrıs konusunu sadece Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rum’u arasında bir mesele olarak değerlendirmekten vazgeçilmesi gerekir. Sadece Türkiye’yle Yunanistan arasında bir mesele olarak da görülmemesi gerekir. Bunlar çok daha büyük bir tablonun küçücük kesitleridir. Amerika buradadır. İngiltere buradadır. Rusya buradadır. İsrail buradadır. Arap ülkeleri buradadır. Çin buradadır. Avrupa Birliği buradadır. BM buradadır. Bunların hepsi de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda politikalar benimseyip sürdürmektedir. Dolayısıyla bu dünyayı az önce de söyledim toz pembe gözlüklerle gönlünüzün çektiği, hoşuna gittiği şekilde yorumlar yaparak cevaplar bulabileceğinizi sakın ola düşünmeyin. Çünkü böyle bir dünya yoktur. Bu büyük güçler bu adada siz yaşıyorsunuz, siz ne karar verirseniz buna saygımız vardır buyurun diyen güçler olmamıştır bugüne kadar ve olmayacaklar da. Kıbrıs Sorunu diyorsunuz hep Kıbrıs Sorunu. Değerli Milletvekilleri, lütfen Kıbrıs Sorununun ne sorunu olduğunu bir değerlendirelim. Nedir bu Kıbrıs Sorunu? Kıbrıs Sorununu çözelim önce Kıbrıs Sorununun ne olduğu konusunda bir mutabakat sağlamamız lazım. Kıbrıs Sorunu denen konu da dünyada bırakın dünyayı Rum’la aramızda iki anavatan arasında bir mutabakat yoktur. Olmamasının sebebi de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesidir. Yıllar önce Armağan arkadaşın, yoksa Oğuzhan mıydı Avrupa Konseyinden bahsetti. Dora Bakoyanni’den bahsetti falan, ben de bir dönem Avrupa Konseyi toplantılarda ben de katılırdım, Mehmet Çağlar’la. Stockholm’da bir komite toplantısındaydık Rusya’nın Ukrayna’yı şeyi Kırım’ı işgal ettiği dönemde. Political Committee, Siyasi Komitenin Başkanı da Dora Bakoyanni. Dora Bakoyanni’den dedi ki, ilk defa olmamıştır bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin bir diğer Avrupa Konseyi üyesi ülkeyi işgal etmesi. Türkiye de Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmişti. Hemen söz istedim, toplantıyı kapatıyorum iki dakika kaldı söz veremem dedi kapattı. Ertesi sabah oturum açılır açılmaz hemen söz istedim. Dedim bir böyle bir şey söylediniz, BM Güvenlik Konseyinin Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci diye niteleyen tek bir kararı yoktur. Yanlış bilgilendiriyorsun oturumu dedi, Güvenlik Konseyinin beş tane kararı vardır, Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci de niteleyen. Değerli Milletvekilleri; bir tane bile yoktur. Avrupa Konseyine gidilir doğru ben de gittim, defalarca gittim. Orada söz hakkımız var doğru. Genel Kurulda konuşma hakkımız da var, o da doğru. Oda da verdiler bize, doğru. Komite toplantılarına da katılırız, doğru. Oy hakkımız yoktur. Adımız nedir? Orada? 2004’de Annan Referandumuna Kıbrıs Türk tarafının “evet” demiş olmasından dolayı ödüllendirilen bizler Kıbrıs Türk Devleti, ama kararda 60 Cumhuriyeti’nde Avrupa Konseyindeki temsiliyet üç asil, üç yedek üye, üç asilin ikisi Rum, biri Türk. Üç yedeğin ikisi Rum, biri Türk. Öyle bir matematik vardı. Dolayısıyla bizleri de oraya “Elected Representatives of the Turkish Cypriot Community” diye Kıbrıs Türk Toplumunun seçilmiş temsilcileri. Bize milletvekili bile diyemezler Avrupa Konseyinde. Delegation bile diyemezler. Delegasyon diyemez, delegasyon derse milletvekili Meclisi kabul etmiş olacak. Giden milletvekilleri birisi iktidar partisini temsilen oradadır, diğeri ana muhalefeti temsilen oradadır. Yani şunu söylemeye getiriyorum, oralara gidiliyor evet, oralara gidilmenin abartılacak bir değeri de yoktur. Abartılacak bir değeri yoktur. Eğer siz adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen bir Rum Devletinin bir toplumun statüsüyle tatmin olacaksanız, biz değiliz. Ben oralara gittim ama her konuştuğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni söyledim. Brüksel’e de gittik zamanında UBP Genel Başkanıyken. Avrupa Birliği milletvekilleri bize yakın olduklarını iddia edenler bize dedi ki, ben UBP Heyeti olarak oradayım arkadaşlarımla, altı sandalyeden ikisi size aittir. Talep etmeniz lazım. Türkçe resmi lisan olması lazım Avrupa Birliğinde parlamentoda, talep etmeniz lazım. Böyle bir talebimiz yoktur dediğimde şok oldular. Nasıl olamaz diyor. Dedim ki sizin bu söylediklerinizin ne anlama gittiğini göremiyor musunuz? Eğer biz iki sandalyeyi bize verin Türkçeyi de resmi lisan yapın dediğinizde dersek Rum’un Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınmasını kabullenmiş oluyoruz ve o sıfatla da AB üyesi yapılmasını onaylıyoruz ve bu şemsiye altında bize birtakım hakçıklar verin tatmin olalım, iki sandalyecik alalım. Kıbrıs Sorunu denen sorunu biz böyle görmüyoruz arkadaşlar. Bunu beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Kıbrıs Sorunu, bu sorun değildir. Kıbrıs Meselesi bir ulusal davadır. Ulusal

Ulusal davanın anlamı nedir? Türk ulusunun davasıdır. Az önce de söyledim, Kıbrıs meselesi Kıbrıs Türk’ü ile Kıbrıs Rum’u arasında bir mesele değildir. Kişisel bir mesele de değildir. Herhangi birinizin herhangi bir Rum kişisiyle veya ailesiyle çok yakın dostluk ilişkiniz de olabilir. Birbirinizi ziyaret da edersiniz, yemeğe çıkarsınız, parti yaparsınız. Bu değil Kıbrıs Sorunu. Ulusal davadır. Tozpembe gözlüklerle görme lüksüne sahip değiliz. Yani Rum tarafı, “Ben Kıbrıs Cumhuriyeti’yim” iddiasından vazgeçti mi? “Kıbrıs Türk’ü bana eşit bir halktır” söylemine geldi mi? “Türkiye Kıbrıs’ı işgal eden bir işgalci ülkedir” söyleminden vazgeçti mi? “Kıbrıs Sorunu 1974’te başlayan Türk istilası ve devam eden işgalidir” politikasından vazgeçti mi? Ki biz kendi kendimize gelin güveyi olarak bambaşka dünyalar yaratıyoruz. Bunu yapmayalım. Bunu yapmamak, bu Adada barışı engellemek, bu Adada çözümü engellemek, bu Adada savaşı kışkırtmak anlamında da yorumlanmaması lazım, çünkü böyle bir niyeti olan kimse yoktur. Rum’un bize nasıl baktığını hâlâ daha görmemezlikten gelme diye bir lüksümüz de yoktur. Her politikasıyla, her söylemiyle bizi kendine tabi bir azınlık gördüğünü ispatlıyor. Böyle şeyler konuşuluyor burda ki sanki Güney Kıbrıs’ta kucaklarını açmış dört gözle bizi bekleyen Rum kardeşlerimiz var ve biz engelliyoruz bu buluşmayı. Yok böyle bir şey. Ve niye BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi dedim? Çünkü Kıbrıs Sorununu yaratan bu beş daimi üyedir aldıkları Güvenlik Konseyi Kararıyla. Ve hâlâ daha Kıbrıs Sorunu denen bir sorunu dünya platformunda tutan da BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesidir. Nedir bu sorun? Rum’un Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınıyor olmasıdır. Bütün sözüne ettiğiniz problemler burdan kaynaklanmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti diye ödüllendirilen saldırgan bir Rum toplumu. Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklığını bozan kim? Rum. O cumhuriyeti bile gönül rızasıyla kabul etmeyen kim idi? Rum. Mecbur bırakıldılar, zorlandılar 60 Cumhuriyeti’ni kabul etmeye. En müsait zamanda bozmak adına. Tam da onu yaptılar. Çünkü hiçbir zaman kendileriyle bizi eşit görmediler. Bu adayı bir Helen adası olarak yorumluyorlar. Hâlâdaha da aynıdır. Bunun örnekleri sınırsızdır. Bunları söylemek, çözümden uzaklaşmak diye yorumlanmaması lazım. Ama böyle yorumluyorsunuz. Burada haksızlık yapıyorsunuz. Toplum statüsünü biz artık kabul etmiyoruz. Biz toplum değiliz. Biz 40 yıldır devlet sahibi bir halkız. Dolayısıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebimiz yanlış bir politika değildir. Bundan vazgeçmemiz gerekir. Çünkü dünya dili konuşmuyormuşuz. Dünya dili nedir? Değerli arkadaşlar? Dünya dili hakkınızdan, hukukunuzdan vazgeçme, sizi boyunduruğu altına almak isteyenlere boyun eğme mi dünya dili? Biz yabancılarla fazla konuşmuyormuşuz. Ne biliyorsunuz? Ne kadar yabancıyla konuştuğumuzu reklamını yapmıyoruz, doğrudur. Ben reklamı çok seven birisi değilim. Sayısız yabancıyla da konuşuyoruz, hepsiyle konuşmamızda üstüne gittiğimiz bir özelliği var Kıbrıs meselesinin. Kıbrıs Sorunu nedir diye ben soruyorum. Tarif edin bana Kıbrıs Sorununu. Buraya gelip Kıbrıs Sorunu çözülmesi gerekir diyorsunuz. Güzel, çözülsün. Nedir sorun? Size göre yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve Hükümeti yerinde var mı? Eğer bu soruya evet vardır derseniz, siz Kıbrıs meselesini Rum’un gözlükleriyle görüyorsunuz demektir. Çünkü Rum böyle görüyor. Yasal Kıbrıs Cumhuriyeti vardır benim, BM üyesiyim, AB üyesiyim. Yere, göğe sığdıramadığımız AB. Bize en büyük kötülüğü yapan örgüt. En büyük kötülüğü yapan, hâlâdaha yapıyor. Bizim uluslararası ilişkilerimizi sabote etmek misyonunu üstlenmiş bir Avrupa Birliği var. Çünkü Avrupa Birliği yaptığı hatanın farkındadır. Rum’u üye yapmakla yaptığı hatanın farkındadır. Ama artık bu hatayı düzeltecek kapasitesi kalmamıştır. Kalmadı, çünkü Rum ve Yunan üyesidir. Avrupa Birliği bir karar alacaksa oybirliği temelinde karar alır. Oyçokluğu temelinde bir karar alan mekanizması olsaydı belki iş değişirdi. Ama oybirliği olduğu sürece Avrupa Birliği artık Kıbrıs konusunda yaptığı yanlışı düzeltme şansına, kapasitesine sahip değildir. Bırakın sorunu çözmeye yardımcı olsun, sorunun tarafıdır. Rum’un yanında taraftır. Ve nedir beklediği? Bizim Kıbrıs Türk’ünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onun o hatasını bizim legalize etmemizi bekler. Yani biz vazgeçelim. Buraya gelir AB makamları, bana da gelen burası AB toprağıdır der.

 Değerli arkadaşlar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği toprağı değildir. Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet tanımıyor zaten. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine üyelik diye bir müracaatı da yoktur. Bunları söylerken AB düşmanlığı yapıyor Tahsin Ertuğruloğlu diye düşünülmez inşallah. Bizim kimseye karşı bir düşmanlık politikamız da yoktur ama kimlerin bize düşmanlık yaptığını çok iyi görüyoruz ve onlara karşı bir dik duruş sergiliyoruz. Boyun eğmiyoruz. Her zaman söylerim, tekrarı olacak. Dünya Rum’u Kıbrıs Cumhuriyeti diye kabul etmemesi gerekirdi ama etti. Ne yapalım? Avrupa Birliği Rum’u AB üyesi yapmaması gerekirdi. O Türkiye’den hâlâdaha Kopenhag Kriterlerine uyum bekleyen AB, sanki Kıbrıs Rum Devleti müracaat ettiğinde Kopenhag Kriterlerine çok uyumluydu. E? Bu hatalarını yüzlerine vurduğunuzda biz AB düşmanı mı oluyoruz? AB kağıt üzerinde çok ulvi değerleri temsil ettiğini iddia eden bir örgüttür. Kabul ediyoruz. Kağıt üstünde temsil ettiğini söylediği değerlere saygımız vardır. Ama AB icraatlarıyla kendi temsil ettiğini iddia ettiği her ilkeyi ihlal eden bir Avrupa Birliğidir. Almanya’yı tatmin edecek diye genişlemede, Kopenhag Kriterleriyle hiç yakından, uzaktan alakası olmayan Rum Devletini Yunanistan’ın veto tehdidi ile üye yaptı. Buna mı güveneceğiz biz? Bu Avrupa Birliğine mi güveneceğiz? Gazze’de görüyoruz, nerde bu Avrupa Birliği? Hani bize derdiniz ya bu çağda artık garanti sistemi diye bir sistem mi olur? Çağ dışıdır garanti sistemi. İşte Avrupa Birliği üyesiyiz, Avrupa Birliğinin garantisi. Yetmez mi? Nerde o Avrupa Birliği Gazze’de? BM, BM nerde? Kime güvenerek ulusal haklarımızdan vazgeçeceğiz? Kime güvenerek, kime teslim edeceğiz statümüzü veya haklarımızı? Güvenlik Konseyi karar bile alamıyor. Ateşkes Kararı bile alamıyor. Düşünebilir misiniz BM Güvenlik Konseyi, dünyada barış, huzur ve istikrarı tescil etmekle yükümlendirilmiş Güvenlik Konseyi 20 Bin insanın öldürüldüğü, çocukların öldürüldüğü, hastanelerin, okulların, ibadet yerlerinin bombalandığı kadın, çoluk–çocuk demeden binlerce insanın katledildiği bir Gazze’de, Orta Doğu’da bir Ateşkes Kararı bile alamıyor. Çünkü beş daimi üyeden bir tanesi veto ediyor. Bu mu dünya? Bunlara güvenerek mi milli davamızdan, ulusal davamızdan taviz vereceğiz? Geri adım atacağız? Yanlış yapıyoruz çünkü. Yaptığımız yanlış nedir? Rum’un boyunduruğunu kabul etme eğer bir yanlışsa, bu yanlışı yapmaya ilelebet devam edeceğiz bedeli ne isterse olsun. Biz Kıbrıs Türk halkı onurlu bir halktır. Kimliği olan, milli bilinci olan bir halktır. Biz hiçbir zaman bir Rum Devletinin azınlığı olmadık. Hiçbir zaman da olmayacağız. Kimse bizden bunu beklemesin. Yok Avrupa Birliği, yok Avrupa Konseyi, yok bilmem ne. Ne oldu buralarda, gittik konuştuk da ne kazandık? Ne kazandık? Avrupa Konseyinden Kıbrıs konusunda bizim tezlerimizi savunan bir karar mı çıktı? Avrupa Parlamentosunda bizim tezlerimize destek veren bir karar mı çıktı? Birleşmiş Milletler bırakın Güvenlik Konseyini, Genel Kurulunda bizi destekleyen bir karar mı çıktı? Hata bizde mi? Egemen eşit bir halk olma ve adanın geleceğinin iki egemen devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde şekillenmesi gerekir politikası yanlış bir politika mı? Dediğiniz şeyleri 60 yıl yaptık. Federasyon, evet Türk teziydi. Rum çok mu benimsedi? İki toplumlu müzakerelere, toplumlararası müzakerelere yıllarca katılındı değil mi? Rum da katıldı, mecbur kaldı çünkü. Ama bir rahatlığı vardı. Katılırdı ama taktiksel nedenlerle katılırdı. Müzakere etmiyor diye suçlanmamak için katılırdı. Bir şeyi çözmek için katılmıyordu. Kıbrıs konusunda gündeme gelen her uzlaşı şansını sabote eden hep Rum tarafı olmuştur. Devamlı hayır diyen Rum tarafı olmuştur. Ama neydi? Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Bey’e lakap taktılar Mr. No. Uzlaşı olasılıklarını sabote eden Rum, suçlanan biz, bizim Cumhurbaşkanımız da Mr. No. Böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Seçeneğimiz bellidir. Ya bunlara boyun eğeceğiz, aferin oğlum deyip arkamızı sıvazlayacaklar, Rum’un boyunduruğu altına gireceğiz çözüm aldatmacası içerisinde ve Güneyin Ermeni’si, Maronit’i ne ise en iyi şekliyle onların konumuna düşeceğiz. İki toplumluluk üzerinde bu kadar durursanız geleceğiniz ancak bu olur. İki toplumluluk ifadesi bile yanlıştır. İki halk. Bu ada yani bölünmemesi gerektiği kadar küçüktür dendi.

 Değerli arkadaşlar; BM Genel Kurulunda üye devletler listesine isterseniz size getiririm listeyi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coğrafyasından çok daha küçük, nüfusu bizden çok daha küçük üye devletler var. Yani adanın küçük olması bizim Rumlarla mutlaka ve mutlaka aynı devlet sahibi olmamız mecburiyetini yaratıyor. Denedik. İstemedikleri halde kabul ettiler bozma adına onu da yaptılar. Hâlâdaha neyin peşinde koşacağız? Yine ortak devlet mi? Tahayyül edebiliyor musunuz Rum tarafıyla ortak devlet yürütme ne demektir bir düşünün ya lütfen. Kişisel temsilci konusu, süratle geçiyorum. Kişisel temsilci, evet onay verildi. Federasyon için common-ground, ortak zemin arayışı değildir diyerek biz onay verdik. Çok nettir bu. Genel Sekreter bu pozisyonumuzu biliyor. Yani 2017’de Crans-Montana’da kaldığı yerden başlama adına common-ground bulmaya çalışacak bir kişisel temsilci değildir bu hanım, bizim için ve altı aylığına görevlendirilmiştir bizim için. Common-ground yoktur dendi. Dedim doğru. Common-ground yoktur. Rum dünya tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanındığı sürece common ground yoktur ve olmayacak sayın milletvekilleri. Nasıl olsun ya? Eğer biz Kıbrıs Cumhuriyeti diye biz tanınıyor olsaydık Rumla vazgeçtik biz gelin hep beraber bizim kullandığımız tanınmışlık imkanlarını gelin beraber kullanalım mı diyecektik Rum’a? Ki bizim öyle Rum zihniyeti gibi bir zihniyet sahibi millet de değiliz. Rum işte o yüzden diyorum Kıbrıs Sorununun özü gözden kaçırıldığı takdirde, özü ve çeşitli senaryolar gündeme getirerek sanki Kıbrıs Sorununun çözümüne katkı konuyormuş gibi bakıldığı sürece yanlışa gidiliyor. Kıbrıs sorununun özü gözden kaçırılmaması gerekir! Kıbrıs Sorunu Rum’un Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyor olmasıdır ve bu tanınmışlıktan kaynaklanan şekilde üzerimizde ambargolar uygulatmasıdır, izolasyon tedbirleri uygulatmasıdır. Bizim bir futbol takımımız Türkiye’den bir futbol takımıyla dostluk maçı bile yapamıyor. Nedir sözünü ettiğiniz ya! Niye yapamıyor? Çünkü Rum Futbol Federasyonu izni olması gerekirmiş oynayabilmemiz için. Bakın bakın! İşte uluslararası camia dediğiniz bu. Uluslararası hukuka uygun olmamız lazımmış. Uluslararası hukuka önce bize akıl vermeye çalışan uluslararası güçler uysun. Uluslararası hukuku her adımda çiğneyen dünyanın neresinde olursa olsun, bakın dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir sorunu ele alın, o sorunun temelinde BM Güvenlik Konseyinin o beş daimi üyesinden en az bir tanesi vardır, nedeni o sorunun. Dünyada sorun yaratmakla meşhur bir güvenlik konseyi beş daimi üyesi var. Sorunu yaratır, devam ettirir ama öyle bir oyun oynar ki, sorun çözmeye çalışan onlar, soruna taraf kıldıkları da suçlu taraflar ve 200’e yakın ülke var Genel Kurulda. Maalesef her Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin her birinin kendine göre etki alanı içerisinde tuttuğu ülkeler var. O yüzden İslam İşbirliği Teşkilatında bile işte İslam ülkeleri oralarda zannedilir ki önümüze kırmızı halı sererler. Buyurun Müslüman kardeşler, İslam kardeşler burası bizim örgütümüz. Her biri o ülkelerin bicez batı ülkesinin özellikle beş daimi üyeden bir tanesinin etki alanındadır. Türkiye devletlerde yaşadığımız sorunlar, son Türk Devletler Teşkilatına üye olduk. Evet, ilk defa anayasal adımızla ve bayrağımızla gözlemci üyeyiz. O üyeliğin altında o birliğin üye devletlerinin imzası var. Peki, sonra ne oldu? Sonra Avrupa Birliği devreye girdi ve bu ülkeler nezdinde yaptıkları girişimlerle bizim bu ülkelerle olan ilişkilerimizi sabote etmeye çalışıyorlar ve Kazakistan’da da bunun meyvesini aldılar. Kazaklar zirveye KKTC’yi davet etmedi Avrupa Birliği ve bizim ülkemizde de Avrupa Birliği destek ofisi diye bir ofis var. Bakanlar Kurulu Kararımızda diplomatik statüsü olan ve dokunulmazlığı olan bir ofis. Avrupa Birliğinin ikiyüzlülüğüne bakın; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımıyor. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararıyla burada bir ofis tutuyor. Bu ofisin faaliyetleri; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusunu yıpratmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşıtı görüşleri beslemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşıtı görüşlere sahiplerin projelerine finansman sağlamak, gençliği altımızdan almak için gençlerimize o da bazılarına bilinen gençlerimize burs vermek ve maalesef öz eleştiri de ben yapmayı severim aslında. Bizim devlet kurumlarımız da Avrupa Birliğinden finansman sağlamaya hevesli. Peki, ben bir soru sorayım, Dışişleri Bakanı olarak. Bu Bakanlığın görevi devlet temsiliyetidir, devletin temsil edilmesidir. Bu devletin beğenirsiniz veya beğenmezsiniz Kıbrıs konusundaki politikası iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü temelindedir. Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz hangi temeldedir? Devlet temelinde mi ilişki kuruyoruz Avrupa Birliği ile? Hayır, üye yaptıkları sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toplumu. Statümüz bu. Peki, bir tarafta iki egemen eşit devlet, eşit uluslararası statü politikası savunurken, diğer taraf da Avrupa Birliğinden üç kuruş, beş kuruş finansman gelecek diye buna kucak açmanın devlet politikasını yıprattığını göremiyor muyuz? Ya kaldı ki...

 SAMİ ÖZUSU (Lefkoşa) (Yerinden) – Sayın Bakan bunu kime söylersiniz? Yani hükümet ortaklarına...

 TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Genele söylerim. Ben öz eleştiriden de bahsettim.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulduysa kapatın Bakanlar Kurulundasınız önerin.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Sizin arkadaşınız Kutlay Erk Dışişleri Bakanıyken aldırdım.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Şimdi sizsiniz kaç senedir?

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Tamam öyle arzu ediyorsanız iptal edelim o kararı.

SAMİ ÖZUSLU (Yerinden) (Devamla) – Yani buyurun yapın. Ben de onu söylerim zaten.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Başından dedim ki sizi ben dinledim, müdahale etmedim. Ben konuşurken bu yani hemen müdahale etme diye bir eğilim oluyor ve doğru değil. Ben indikten sonra çıkın buradan söyleyeceğinizi söyleyin.

BAŞKAN – Devam edin Sayın Dışişleri Bakanı.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (Devamla) – Türkiye’yle, Yunanistan’ın ilişkilerinden bahsedildi. Değerli arkadaşlar Türkiye’yle, Yunanistan’ın ilişkileri iki komşu devlet olarak, iki NATO üyesi ülke olarak tabii ki çok uyumlu bir zemine oturtulması gerekir. Dolayısıyla kimse Türkiye, Yunan ilişkilerinin iyiye gidiyor olmasından rahatsızlık duymaz tabii ki. Ama bunun da bu uyumsuzlukların Yunan tarafından kaynaklandığını görmemek de mümkün değil. Çünkü içlerinde bir Türkiye kompleksi var. Türk kompleksi var. Yunan halkı ya Türkiye kompleksiyle Türkiye ile oturur Türkiye ile kalkar ama Türk halkı Anadolu’da aklının ucundan bile geçmez Yunanistan. Öyle bir derdi yok. Bu yapılan iyileştirme çalışmasının son bir cümlesi var, onu söylemekten kaçındınız. Güzel şeyler söylendi. Varılan uzlaşılar saydı Armağan’dı yanlış hatırlamıyorsam. Bu deklarasyon diyor, uluslararası bir anlaşma kapsamında görülmemeli, uluslararası hukuk altında tarafları bağlayıcı değildir. Bu anlaşmayı yapıyorlar ama en sonunda da diyor ki taraflara uluslararası hukuk altında bağlayıcı bir şey değildir, uluslararası anlaşma değildir. Bu deklarasyonun hiçbir provizyonu ilgili partilere yasal mecburiyetler ve haklar doğurmamaktadır. Bunun bu şekilde yazılması da anlamlıdır. Keşke böyle bir şey yazmak mecburiyetinde olunmasaydı ama gerçektir. Reel politika işte, reel politika. Tekrar edeyim çok uzatmayayım.

Çok şey söylenebilir ama ha Pile soruldu, Pile. Komitede izah ettim ve Colin Stewart’tan bahsettiniz o resepsiyonda. Yani bir Pile yolu ile ilgili common-ground bulmakta sınıfta kalan Colin Stewart, bu Kolombiyalı hanım Kıbrıs konusunda common-ground bulmaya çalışacak. Pile yolunda bile common-ground bulunamadı. Bulundu zannedildi kendilerine göre ama arkamızdan iş çevirdiler. Bizimle başka anlaşma yaptılar, bizden gizli gidip Rumla başka anlaşma yaptılar ve bizim yol güzergahımızın neresi olduğunu bile bile o güzergahın önüne Rum’a parselasyon çalışması yetkisi verdiler. Bakanlıktaki toplantıya Colin Stewart ve heyetiyle yaptığımız toplantıya Pile köyü muhtarını ve azalarını da getirdim bir toplantıya. Colin’in yüzüne açık açık hele hele bir tanesi azalardan biri o arazileri yıllardır ekip biçen bir aza. Yıllardan beridir. Bir diğeri dedi ki yıllardır Pile köyünün içi, sağı, solu, güneyi ne kadar hali arazi varsa hep Rumlara verildi. Ne zaman biz şikayet etsek niye bize vermiyorsunuz, cevapları sizin platonuz var idi. Colin’in yüzüne söyleniyor, Colin ve ekibinin. Bunları duymamış gibi Colin bizim yol güzergahının ki haritalar verildi kendisine nereden geçeceği yolun belli. Oraya ve bu bizim Türklerin kullandığı arazilerde Rum’un ev inşaatı için parselasyon yetkisi verdi bizden habersiz. BM işte buyurun. Colin Stewart büyük diplomat mı? Dolayısıyla arkadaşlar bakın geçen gün TAK fotoğrafçılarının sergisi açıldı AKM’de burada. O resimlerin içerisinde bunlar da var. Yıllar önce köylülerimizin gerek Pile Türkleri olsun, gerek Yiğitler Köyleri olsun, Çayan düzünde ellerinde pankartlar BM askerlerine, BM polislerine bize yol hakkımızı verin eylemleri. Yıllarca yasaklandı ama işte bu çok iyi niyetli BM bizim yol inşaatımızı gerekçe göstererek, sanki karşılığında Rum’a bir şey vermek mecburiyetindeymiş gibi ki ben kendisine Pile yolunu ilk açtığımda dedim ki sakın ola bana bunun karşılığında Rum projesi getirme. Çünkü bu bizim yol projesi 30 yıldır Rum’un Pile’yi istediği gibi sizden hiçbir itiraz gelmeden istismar etmesine vereceğiniz sadece bir cevaptır. Bana karşı proje getirme. Ona rağmen bizden gizli gitti Rum’la bu anlaşmayı yaptı. Müsteşarım buradadır. Toplantıda sordu, ver dedi bize Rum’la yaptığın anlaşmayı. Vermem dedi. İşte BM. 9 Ekim’de mutabakat bitti. Bize dedi ki iki hafta süre verin, karşı tarafa. Niçin? E, çünkü halk biraz rahatsızdır. Liderlik halkı yatıştırmak istiyor iki hafta süre verin. İyi niyetle tamam dedik. BM sonuçta, iki haftacık zaman istedi niçin hayır diyelim. Meğer o iki hafta Rumlar hazırlık yapıp parselasyon çalışmalarına başlama hazırlığı yaptılar ve bizim yolun üstüne karşımıza çıktılar. Sonuçta durdu. Parselasyon çalışmaları da durdu. Bizim yol da ara bölgenin başlangıcına kadar geldi orada durdu. Bu ne kadar böyle gider bilmiyorum ama bizim Rum’un platoya çıkmasına asla ve asla iznimiz yoktur. Asla. Gerekirse yoldan vazgeçeriz de. Rum’un platoya çıkmasına kesinlikle izin yoktur. Orada bizim askeri birliğimiz var. O birliğin güvenliğini tehdit edici veya o birliğin ortadan kaldırılmasını hedefleyen herhangi bir senaryoya asla izin vermeyeceğiz. Pile’deki durum da bu. Sözü daha da fazla uzatabilirim, çok not aldım ama herhalde Kıbrıs, bunu yabancılara çok söylerim Kıbrıs adı bir devletin adı değildir. Kıbrıs bir adanın adıdır ama bu adada iki devlet vardır ve gelecek ancak bu iki Devletin iyi komşuluk ilişkileriyle şekillenebilir. Ortaklık kurma diye bir olasılık Rumlar sayesinde kalmamıştır. Bunun suçunu bize yüklemeye çalışmaktan da vazgeçilmesi gerekir.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi bu Bütçeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; görüşmelerimize İdari Bir Koordinasyon Yönünden Dışişleri Bakanlığına Bağlı 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Özel Bütçeli İdareler Kapsamında Kurum ve Kuruluşların Bütçelerinin görüşülmesine devam ediyoruz.

Sayın Milletvekilleri; bu kısımda Türk Ajansı-Kıbrıs 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunmaktadır.

Sayın Komite Başkanı Raporunuzu sunar mısınız?

Sayın Komite Başkanı buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclise.

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BAŞKANI RESMİYE EROĞLU CANALTAY – Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN

“TÜRK AJANSI – KIBRIS (TAK)

2024 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI”NA İLİŞKİN RAPORUDUR

 Komitemiz, 28 Kasım 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 41/2019 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası tahtında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Özel Bütçeli İdareler başlığı altında yer alan Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK) ve Bütçe Dairesi yetkililerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

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

 2024 Mali Yılında, Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin yürütebilmesi amacıyla 91 Milyon 793 Bin Türk Lirası ödenek tahsis edilmesini öngören Tasarının 2’nci maddesini, maddeye bağlı “A”, “C”, ve “D” (Ödenekler, Kadrolar ve Araçlar) Cetvelleriyle birlikte değerlendiren Komitemiz, maddeyi Ek’li Cetvelleriyle ve yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 Komitemiz, Bütçenin finansmanı için 91 Milyon 793 Bin Türk Lirası gelir öngören Tasarının 3’üncü maddesini maddeye bağlı “B” Gelirler Cetveliyle birlikte değerlendirmiş ve maddeyi Ek’li Cetveliyle ve yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Tasarının “Uygulama ve Denetim” yan başlıklı 4’üncü maddesi yapılan teknik düzenleme ile, “Cetveller” yan başlıklı 5’inci maddesi ise aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Tasarının 6’ncı maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının 7’nci maddesinden 9’uncu maddesine kadar olan maddeleri aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Tasarının 10’uncu maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komitemiz, Tasarının 11’inci maddesinden 24’üncü maddesine kadar olan maddelerini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Tasarının “Yürürlüğe Giriş” yan başlıklı 25’inci maddesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komite Başkan Vekili Sayın Erkut Şahali ve Komite Üyesi Sayın Salahi Şahiner Tasarının tek tek maddelerine ve tümüne ret oyu kullanmışlardır.

 Tasarının tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

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

Resmiye Eroğlu CANALTAY

(BAŞKAN)

Erkut ŞAHALİ

(BAŞKAN VEKİLİ)

|  |  |
| --- | --- |
| Hasan KÜÇÜK(ÜYE) | Salahi ŞAHİNER(ÜYE) |

Alişan ŞAN

(ÜYE)

(Ekler Ana Dosyaya eklenmiştir.)

BAŞKAN – Teşekkürler. Söz isteyen var mı? Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin yüce Meclise.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın Milletvekilleri; Türk Ajansı Kıbrıs elbette Devletin sahip olduğu en önemli kurumlardan bir tanesi. Keşke Komite aşamasında da ifade ettik. Keşke sahip olduğu bütçe imkanları çok daha geniş olsaydı ki biz de Türk Ajansı Kıbrıs’ı yaptığı işin hem kalitesini geliştirmesi, hem de yelpazesini genişletmesi bağlamında değerlendirebilseydik ama kıt kanaat imkanlarla bugünün koşullarına hiçbir şekilde cevap vermeyen bir mekanda Kıbrıs Türk basının ham madde sağlayıcısı durumundadır Türk Ajansı Kıbrıs ve bugünkü iletişim çağında maalesef hâlâsabit görüntülü haber servisi yapmaktadır. Oysa muadillerine baktığınızda haberciliğin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir servis sağlarlar. Gerek görüntülü haberler olsun, gerek özel haberler olsun, röportajlar olsun ve elektronik basına hizmet vermek bağlamında ancak Türk Ajansı Kıbrıs üstelik bu ülkenin en seçkin gazetecilerini bünyesinde barındırdığı halde son derece kısıtlı imkanlarla hizmet vermekte ve buna karşın Kıbrıs Türk basının yükünü sırtında taşımaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, Kıbrıs Türk medyasının profesyonellerle çalışmasını her geçen gün biraz daha zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla gerek yazılı basın, gerek görsel basın, gerekse internet medyasında faaliyet gösteren kuruluşlar ana haber kaynağı olarak Türk Ajansı Kıbrıs’ın haberlerine müracaat etmektedirler. Gerek yerel haberler bağlamında, gerekse Güney Kıbrıs’ı takip etmek bağlamında. Dahası Türk Ajansı Kıbrıs’ın yıllar önce başlayan çok daha çağdaş koşullarda hizmet vermesini sağlayacak binası karkas aşamasında durmuş, o günden itibaren de her bina ihtiyacı, her yeni bina ihtiyacı olan kamu kurumuna deyim yerindeyse hediye edilmiştir ama kimseye de yar olmuşluğu yoktur. Atıl vaziyette durmaktadır. Dolayısıyla bugünün koşullarına hizmet verebilecek bir insan kaynağıyla donatılması, o insan kaynağının günün koşullarına uygun bir mekanda görev ifa etmesi ve elbette günün ihtiyaçlarına karşılık gelecek bir hizmet yelpazesinin Türk Ajansı Kıbrıs’ta oturtulması en önemli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Kıbrıs Türk halkının kendi kendini takip edebilmesi, Kıbrıs Türk halkının dünyadan takip edilebilmesi bağlamında. Ancak değinmeden geçemeyeceğim Türk Ajansı Kıbrıs’ın bu anlayışa günün koşullarına hizmet verebilecek bir mentaliteyle de yönetilmesine ihtiyaç vardır. Türk Ajansı Kıbrıs bir yönetim kurulu eliyle idare edilmekte ve o yönetim kurulunun kararlarına ve yaklaşımlarına tabi bir lokal yerel idare heyeti vardır. Gerek müdürü, gerek amirleri. O yönetim kurulunun meslek erbaplarından oluşması habercilik dışında bir kaygı gütmemesi elzemdir. Oysa şu anda Türk Ajansı Kıbrıs Yönetim Kurulu’nda Başkan başta gelmek üzere aşırı politize bir yaklaşım hakimdir. Üstelik toplumun bir yarısını yok sayan bir anlayış söz konusudur. Dolayısıyla böylesi bir anlayışın karar yetkisine sahip olduğu TAK son derece profesyonel ellerce, son derece kabiliyetli ve profesyonel ellerce yönetiliyor olsa dahi Kıbrıs Türk halkına demokratik haberciliğin ürünlerini sunma konusunda zafiyet içinde olacaktır, maalesef. O nedenle hem insan kaynağının günün koşullarına cevap verecek şekilde geliştirilmesi, hem sahip olduğu teknik imkanların ve altyapının geliştirilerek günün ihtiyaçlarına karşılık gelecek bir hizmetin üretilebilmesi ve günün sonunda demokratik bir anlayışı benimsemiş bir Yönetim Kuruluyla yönetilmesi en elzem ihtiyaçtır. Bu Bütçe Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2023’de ne yaptıysa 2023’te de ona benzer şeyler yapmasına yetecek kadar güdük bir Bütçedir. Dolayısıyla elbette oyumuz ret olacaktır.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Söz isteyen başka var mı? Sayın Milletvekilleri; Rapor ve Tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BAŞKANI RESMİYE EROĞLU CANALTAY (Yerinden) – Bir önerimiz var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun önerinizi sununuz. Sayın Başkan buyurun.

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ BAŞKANI RESMİYE EROĞLU CANALTAY –

Cumhuriyet Meclisi,

Genel Kuruluna.

Görüşmekte olduğumuz Türk Ajansı Kıbrıs 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının İkinci Görüşmesinin İçtüzüğün 92’nci maddesinin (3)’ncü fıkrasının (b) bendi uyarınca fazla teknik detay içermesi sebebiyle sadece maddelerinin yanbaşlıklarının okunarak oylanmasını ve cetvellerin de okunmuş olarak kabul edilmesini öneririm.

Resmiye Eroğlu CANALTAY

 Komite Başkanı

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri önerinin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde madde oylayınız lütfen.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | TÜRK AJANSI–KIBRIS (TAK) 2024 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI |
|  |  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak isimlendirilir. |

BAŞKAN – 1’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | BİRİNCİ KISIMGenel Kurallar |
|  |  |
| 31 Aralık 2024Tarihinde Sona Erecek Olan Mali Yıl İçin Tahsis Edilen Ödenek“A”, “C” ve “D” Cetvelleri | 2. Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK)’ın, 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan 2024 Mali Yılında bu Yasaya Ek’li “A”, “C” ve “D” (Ödenekler, Kadrolar ve Araçlar) Cetvellerinde saptanan, kurum hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için 91,793,000.–TL (Doksan Bir Milyon, Yedi Yüz Doksan Üç Türk Lirası) ödenek tahsis edilir. |

BAŞKAN – 2’nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Bütçenin Finansmanı“B” Cetveli | 3. Bütçenin finansmanı için, bu Yasaya Ek’li “B” (Gelirler) Cetvelinde saptanan kaynaklardan 1,400,000.–TL (Bir Milyon, Dört Yüz Bin Türk Lirası) Vergi Dışı Gelirler ve 90,393,000.– TL (Doksan Milyon, Üç Yüz Doksan Üç Bin Türk Lirası) Devlet Katkısı olmak üzere, toplam 91,793,000.–TL (Doksan Bir Milyon, Yedi Yüz Doksan Üç Türk Lirası) gelir öngörülür.  |

BAŞKAN – 3’ücü Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Uygulama ve Denetim41/2011 16/2016 | 4. Bütçede öngörülen gelirin, tarh, tahakkuk ve tahsili ile harcamaların yapılması ve denetim, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile bu Yasayla konan koşul ve kurallar çerçevesinde ve Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre yürütülür. |

BAŞKAN – 4’üncü Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Cetveller | 5. Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası aşağıdaki Cetvellerden oluşur: |
|  | “A” Cetveli ............................. Ödenekler“B” Cetveli ............................. Gelirler“C” Cetveli ............................. Kadrolar“D” Cetveli ............................. Araçlar“E” Cetveli ............................... Harcamaya İlişkin Formül (Eko – Rehber) |

BAŞKAN – 5’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Analitik Bütçe Sınıflandırması | 6. Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Analitik Bütçe Sınıflandırması aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: |
| “E Cetveli” |  | (1) | Kurumsal Sınıflandırma: Birinci düzeyde Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) yer almaktadır. |
|  |  | (2) | Fonksiyonel Sınıflandırma: Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) faaliyetlerinin işlevini göstermektedir. |
|  |  | (3) | Finansal Sınıflandırma: Yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse edildiğini göstermektedir. |
|  |  | (4) | Ekonomik Sınıflandırma: Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasını göstermektedir ve detaylı açıklamaları “E” Cetveli Eko–Rehberde yer almaktadır. |

BAŞKAN – 6’ncı Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Harcama Yetkisi | 7. Bütçede öngörülen cari ve transfer ödeneklerinin aylık harcamaları, ilgili ödeneğin 1/12 oranını aşamaz. Ancak zorunlu ve gerekli olduğu hallerde, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili ödeneğin aylık 1/12 oranı üzerinde harcama yapılabilir. |

BAŞKAN – 7’nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | İKİNCİ KISIMGelirler ve Cari Harcamalara İlişkin Uygulama ve Denetim Kuralları |
|  | Birinci BölümGelirler ve Giderler |
| Bütçe Gelirleri | 8. Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK)’ın öz kaynaklarından sağlanacak tüm gelirleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü nakdi ve ayni yardımlar, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Bütçesine gelir olarak kaydedilir. |

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

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Harcamalarda Usul | 9. Bütçede gösterilen ödenek miktarları aşılamaz.  |

BAŞKAN – 9’uncu Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Madde İçi Döküm Yetkisi  | 10. Bütçede gösterilen maddelerle ilgili dökümler, zaruret halinde ilgili madde kapsamına uygun olması ve öngörülen ödeneğin aşılmaması kaydıyla, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilebilir. Harcamalara ilişkin formül “E” Cetvelinde gösterilmiştir. |

BAŞKAN – 10’uncu Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | İkinci BölümAktarmalar |
| Aktarma Yöntem ve Kuralları | 11. | (1) | Aktarma önerileri Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Müdürü tarafından yapılır. |
|  |  | (2) | (A) | Ekonomik sınıflandırmada maddeler arası aktarmalar, yeni madde ihdası dahil, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. |
|  |  |  | (B) | Ekonomik Sınıflandırmada herhangi bir madde altında öngörülen bir hizmetin yerine getirilmemesi nedeniyle kullanılmayan ödenek, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınmadıkça başka bir maddeye aktarılamaz. |
|  |  |  | (C) | Aktarma suretiyle ödeneği azaltılan bir maddeye sonradan aktarma yapılamaz. |
|  |  |  | (Ç) | Aktarma suretiyle ödeneği artırılan bir maddeden başka bir maddeye aktarma yapılamaz. |
|  |  |  | (D) | Bütçede öngörülen bir ödeneğin % 50’sinden fazla miktarı Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulunun onayı alınmadan aktarılamaz. |
|  |  |  | (E) | Bütçede yer alan “Elektrik Alımları IV. Düzey”, “Su Alımları IV. Düzey”, “Sigorta Giderleri IV. Düzey”, “Haberleşme Giderleri III. Düzey” ve “Kiralar III. Düzey” kalemleri ile İhale veya Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak ödemelerle ilgili ödenek kalemlerinden başka bir kaleme aktarma yapılamaz. Ancak bu fıkra nezdinde anılan kalemler arasında aktarma yapılabilir. |
|  |  |  |  |  |

BAŞKAN – 11’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Aktarma Yapılamayacak | 12. Aşağıdaki ödeneklerden, başka bir amaç için kullanılmak üzere aktarma yapılamaz:  |
| Ödenekler |  | (1) | Maaş, Ücret ve Diğer Özlük Hakları, |
|  |  | (2) | Emekli Maaş ve İkramiyeleri, |
|  |  | (3) | Nakdi ve Ayni Yardımlar. |

 BAŞKAN – 12’nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Müdürün Aktarma Yetkisi | 13. Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Müdürü, Yönetim Kurulu onayı olmadan aşağıdaki aktarmaları yapmaya yetkilidir: |
|  |  | (1) | Emekliye ayrılan veya sevkedilen personelin maaşlarından sağlanan tasarruflardan yine bu personelin emekli maaş, ikramiye ve yürürlükteki mevzuatla saptanan özlük haklarının karşılanması için aktarma yapmak, ve |
|  |  | (2) | Bu Yasa veya yürürlükteki mevzuatla saptanmış ve özlük haklarının ödenmesini sağlamak amacıyla maaş kalemleri arasında aktarma yapmak. |

 BAŞKAN – 13’üncü Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | Üçüncü BölümEk Ödenek |
|  |  |
| Ek Ödenekte Temel İlke | 14. Bütçe tanzimi ve onayı sırasında mevcut olmayan veya tahmin edilmeyen bir hizmetin, Bütçe yasallaştıktan sonra ortaya çıkması nedeniyle Bütçede ek ödenek gerektirmesi halinde, Bütçeye yeni tertip veya ek ödenek eklenmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin onayıyla yapılır. |

 BAŞKAN – 14’üncü Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Bütçenin Borçlandırıla–maması | 15. Ek ödenek veya aktarma önerileri usulüne uygun şekilde kesinleşmedikçe, söz konusu öneriler harcamalara esas alınamaz ve Bütçe borçlandırılamaz. Bütçede belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan harcamalar, ancak bu şartlar gerçekleştiği takdirde yapılabilir. |

 BAŞKAN – 15’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dördüncü BölümPersonel Rejimi |
| Kurum Personelinin | 6. | (1) | Bütçede kadrosu ve ödeneği olmadan herhangi bir tayin, terfi ve barem ayarlaması yapılamaz.  |
| Atanması41/2019 27/2022 59/2023 |  | (2) | Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının 41’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına bakılmaksızın, Bütçede öngörülen veya yıl içerisinde herhangi bir sebeple münhal düşen kadroların da karşılarında “Münhal” sözcüğü yazılı olup olmadığına ve hangi statüde alınacağına bakılmaksızın, mali olanaklar elverdiği ölçüde, Kurumda bir yıl içinde yeni istihdam edilecek toplam personel sayısı, Kurumdan emekli olanların veya ayrılanların sayısını aşmayacak şekilde doldurulabilir. Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıktan istihdam için yetki talebinde bulunulması gerekmektedir. |
|  |  | (3) | Sebep ve gerekçesi ne olursa olsun geriye dönük atama yapılamaz ve Bütçe borçlandırılamaz. |
|  |  | (4) | Personelin ödenekli veya ödeneksiz izinleri Bütçeye mali külfet yüklemeyecek şekilde programlanır ve uygulanır. |

 BAŞKAN – 16’ncı Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Hizmet Alımı | 17. Hizmet alımları, yalnızca ilgili bütçe ödeneğinden yapılır. Hizmet alımı suretiyle geçici veya sözleşme ile personel istihdamı yapılamaz ve bu tutarlar, personel ödeneklerinden ödenemez. |

 BAŞKAN – 17’nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Hayat Pahalılığı Ödeneği | 18. Kurumda halen çalışmakta olanlar ile emekli olanlara yürürlükte olan yasalar uyarınca verilmekte olan hayat pahalılığı ödeneği aynen uygulanır. |

 BAŞKAN – 18’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Beşinci BölümDenetim |
|  |  |  |  |
| Denetim Yöntemleri | 9. | (1) | Harcamaların bütçeye uygunluğu, ödemelerden önce veya ödemeler sırasında İdari ve Mali İşler Sorumlusu veya Kurum Müdürlüğünce bu amaç için görevlendirilen yetkili elemanlar tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında bütçeye, bütçe prensiplerine, yürürlükteki mevzuata uygun olmayan ve belgeleri eksik olan ödeme işlemleri yerine getirilmez. |
|  |  | (2) | Sayıştay, denetim yasalarının koyduğu yöntem ve kurallarla, bu Yasa ve eklerinde öngörülen kuralları gözönünde bulundurmak suretiyle, harcamalar ile gelirlerin bütçeye ve bütçe prensiplerine uygun olup olmadığını denetler. |

 BAŞKAN – 19’uncu Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Aylık Rapor Verme ve BütçeKesin HesaplarınınSunulması | 20. Uygulama ve denetim sonuçları, her ay düzenlenen bir Raporla Müdürlüğe sunulur. Bu Raporlar en geç müteakip ayın sonuna kadar, Bütçe Kesin Hesap Cetvel ve Raporları ise, Sayıştayın uygunluk bildirimi ile birlikte mali yılın sona ermesinden başlayarak en geç altı ay içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin onayına sunulur. Kesin Hesapların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasında ve Cumhuriyet Meclisinde görüşülüp onaylanmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Kesin Hesapları hakkında uygulanan kurallar aynen uygulanır. |

 BAŞKAN – 20’nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Usulsüzlüklerde Yapılacak İşlem | 21. İç denetim ve Sayıştay denetimi sırasında, usulsüz fuzuli ödemelerle ödenek aşımları sorumlularından tahsil edilir. |

 BAŞKAN – 21’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
|  | ÜÇÜNCÜ KISIMSon Kurallar |
|  |  |
| Resmi Hizmet Araçlarının Kullanımında İlke | 22. Resmi hizmet araçları, yalnız hizmetin gerektirdiği alanlarda ve mesai saatleri içerisinde kullanılabilir. Mesai saatleri dışında kullanımın zorunlu olduğu hallerde ise, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Müdürünün onayı gerekmektedir. |

BAŞKAN – 22’nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Harcama Yetkilisi ve Tahsil Amiri | 23. Kurumun harcama yetkilisi ve tahsil amiri, Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK)’ın Müdürüdür. |

 BAŞKAN – 23’üncü Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Yasanın Uygulanması | 24. Bu Yasayı, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) Müdürü uygular. |

 BAŞKAN – 23’üncü Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Yürürlüğe Giriş | 25. Bu Yasa, 1 Ocak 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |

 BAŞKAN – 25’inci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri, Tasarının üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütünü oylanmak suretiyle yapılacaktır. Oylama da İçtüzüğün 150’nci maddesi gereğince açık oylama olacaktır.

 KATİP –

|  |  |
| --- | --- |
| Kısa İsim | 1. Bu Yasa, Türk Ajansı–Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası olarak isimlendirilir. |

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, Tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum, adı okunan Milletvekili“Kabul”,“Ret veya “Çekimser” demek suretiyle oyunu kullanacaktır.

 Oylama Cetvelini okuyunuz lütfen.

 KATİP –

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024

Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabul Edenler | Kabul Etmeyenler | Oylamaya Katılmayanlar |
| Serhat AKPINARİzlem Gürçağ ALTUĞRAOlgun AMCAOĞLUErhan ARIKLITalip ATALAYFikri ATAOĞLUSunat ATUNÖzdemir BEROVAResmiye CANALTAYHüseyin Çavuş Nazım ÇAVUŞOĞLUHakan DİNÇYÜREKKutlu EVRENSadık GARDİYANOĞLUOğuzhan HASİPOĞLUFırtına KARANFİLHasan KÜÇÜK Dursun OĞUZYasemi ÖZTÜRKZiya ÖZTÜRKLERAli PİLLİAhmet SAVAŞANFaiz SUCUOĞLUAlişan ŞANZorlu TÖRE Emrah YEŞİLIRMAK | Armağan CANDANErkut ŞAHALİ | Asım AKANSOYDevrim BARÇINAyşegül BAYBARSFiliz BESİMCeyhun BİRİNCİŞifa ÇOLAKOĞLUDoğuş DERYATufan ERHÜRMAN Biray HAMZAOĞULLARISıla Usar İNCİRLİFide KÜRŞATFAZİLET ÖZDENEFESami ÖZUSLUJale Refik ROGERSÜrün SOLYALISalahi ŞAHİNERHasan TAÇOYOngun TALATFikri TOROSHasan TOSUNOĞLUTeberrüken ULUÇAYÜnal ÜSTEL |

 BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, tutanağa göre sonucu açıklıyorum 26 Kabul, 2 Ret oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 Sayın Milletvekilleri, yarın toplanma saatimiz resmi olarak 10’dur ama cenazeden dolayı 12:30 olacaktır. Bugünkü görüşmelerimiz tamamlanmıştır. Program gereğince 19 Aralık 2023 Salı günü Başkanlık sunuşlarından sonra, birinci sırada Kurumsal 15; Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi, İkinci sırada, Kurumsal 10; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi ile İdari ve Koordinasyon Yönünden Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Bütçesi görüşülecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek; ayrıca Meclis web sayfamızda da yayımlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum.

 İyi geceler diliyorum.

 (Kapanış Saati: 10:17)

DÖNEM:X YIL:3

CUMHURİYET MECLİSİ

GÜNDEMİ

21’inci Birleşim

18 Aralık 2023, Pazartesi

Saat: 10:00

GÜNDEM:

|  |
| --- |
|  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
| - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir. |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER: |
|  |
| (1) Kurumsal 17; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi. |
|  |
| (2) Kurumsal 13; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bütçesi. |
|  |
| (3) Kurumsal 06; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi: İdari ve Koordinasyon Yönünden Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşların Bütçesi. - Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. |
|  |

Kontrol: A.A.